**Ранобэ:**  Мой Опасный Муж Миллиардер

**Описание:** Пытаясь заглушить свое горе алкоголем после того, как ее бойфренд переспал с ее сестрой, Нин Цин столкнулась в баре с богатым и влиятельным Лу Шаомином.
-Мне нужна жена, - сказал Лу, и они оба получили разрешение на брак.
Вскоре она, ставшая поп-звездой, завоевала сердца многих симпатичных мальчиков. В одиночку он избавился от всех ее потенциальных чувств и вел себя невинно.
Нин Цин ощетинилась: "Лу Шаомин, что случилось с тем, чтобы держаться подальше от личной жизни друг друга, о которой мы говорили? Выключив свет, он подошел к ней и прошептал: "теперь наша главная задача - сделать ребенка."
Те кто читает бесплатные главы,пожалуйста отписывайтесь в комментах под каждой,как вам то что вы прочитали:)
Ставим лайки,они дают мотивацию(^\_^)

**Кол-во глав:** 1-136

**Рекомендую свой проект)**

https://tl.rulate.ru/book/37751

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1-Спасая чью-то жизнь**

Зимние дни в Нангонге были чрезвычайно мрачными и пустынными. Пронизывающий холодный ветер ударил по телу, и шаги по сухой и морозной дороге издавали слабые скрипучие звуки.

Нин Цин шла по дороге в белом пуховике. У нее светлая кожа, шелковистые черные волосы, сверкающие глаза и яркая улыбка. Она продолжала выдыхать сквозь розовые губы, чтобы согреть руки.

Даже такой холодный день не мог испортить ей настроение. Она собиралась на свидание.

Это было ее первое свидание после того, как ей исполнилось восемнадцать, с Сюй Цзюньсей.

Они выросли вместе и ладили, как горох и морковь. Юная любовь витала в воздухе. Только вчера Сюй Цзюнься наконец выразил свои чувства по отношению к ней и пригласил ее на свидание в парк.

Она была более чем рада идти.

Думая о его солнечном, теплом лице, она мило улыбнулась и ускорила шаг.

Внезапно из-за угла появился мужчина, который врезался ей в плечо и упал на землю.

Нин Цин испуганно посмотрела на него сверху вниз.

Ему было около двадцати шести, двадцати семи лет. У него было скульптурное лицо, мечевидные брови и высокий нос. Это был определенно самый красивый мужчина, которого Нин Цин когда-либо видела.

На нем было черное пальто и тонкий темно-синий свитер с V-образным вырезом. Одна из его рук была прижата к кровоточащему животу. Он был явно серьезно ранен.

- Сэр, с вами все в порядке?- Нин Цин присела на корточки и спросила: - Ты ранен. Я вызову скорую помощь."

Человек едва мог открыть глаза, его лицо было бледным из-за чрезмерной кровопотери. Он нахмурился и покачал головой: "Не ... некоторые люди гонятся за мной ..."

В этот момент Нин Цин услышала несколько стремительных шагов рядом с низким голосом мужчины. - Скорее! Мы должны избавиться от него сегодня же!"

Неужели они собираются его убить?

Нин Цин прикусила губу и с огромным усилием переместила раненого в куст на обочине дороги. «Сэр, спрячьтесь здесь на некоторое время. Я уведу их».

-Не уходи... - он махнул рукой, чтобы остановить ее. Но девушка была быстра, как кролик, оставив ему туманный, но прекрасный образ.

Нин Цин стояла на дороге, и вскоре появилась группа людей в черном. Они выглядели свирепыми. Увидев ее, они грубо спросили: "Эй, юная леди. Вы видели, как мимо проходил раненый человек?"

Нин Цин спокойно и естественно спрятала одну руку в карман своего пуховика, ее лицо не изменилось. Другой рукой она указала вперед и сказала: "Я только что видела человека, идущего ту сторону."

Люди в черном переглянулись. Сегодня они скорее убьют тысячу невинных людей, чем упустят свою добычу. Эта девушка казалась немного подозрительной, и они пришли к молчаливому согласию убрать ее как потенциальную угрозу.

Нин Цин почувствовала на себе их мрачный взгляд. Один из них даже направился к ней...

В этот критический момент из ее кармана раздался мелодичный звон. Она потянулась к телефону и сняла трубку.

- Привет, Цзюньси...я на Фумин-Роуд... Ты будешь здесь через минуту?- Ладно, я просто подожду на автобусной остановке."

Нин Цин повесила трубку. Даже не взглянув на этих мужчин, она перешла дорогу и остановилась у автобусной остановки, спокойно ожидая своего кавалера.

Люди в черном снова переглянулись. Спокойное и естественное поведение девушки, казалось, избавило их от сомнений. С невинным видом она, казалось, не лгала. Она наклонила голову, улыбнулась и помахала рукой мужчине в костюме, который как раз направлялся к ней. - Привет, Цзюньси. Я здесь.-

Появление этого человека полностью развеяло мысли этих людей об убийстве Нин Цин. Они больше не колебались и быстро бросились в ту сторону, куда только что указала Нин Цин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 2-Спасая чью-то жизнь ч.2**

Человек в костюме почесал затылок, смущенный приветствием Нин Цин. Она огляделась вокруг и убедилась, что эти люди в черном ушли далеко, прежде чем она поклонилась, чтобы извиниться. - Сэр, ранее ситуация была действительно срочной. Мне пришлось использовать вас, чтобы устроить шоу. Спасибо вам за то, что вы здесь."

Человек в костюме нашел ее довольно симпатичной, поэтому он ушел, сказав: "Все в порядке."

Нин Цин перешла дорогу и скрылась в кустах. Она сидела рядом с раненым, и сердце ее громко стучало в груди. Она могла бы умереть.

К счастью, у нее хватило сообразительности сунуть телефон в карман так, чтобы он заиграл, как будто ей кто-то звонил. К счастью, человек в костюме появился как раз вовремя.

Успокоив дыхание, она подняла голову и посмотрела на раненого мужчину. Её зрачки сразу же сузились, когда она увидела большую лужу крови на земле. На бледном лице мужчины появился слабый зеленый оттенок. Он закрыл глаза, когда его положили. Казалось, он больше не дышит.

- Сэр, сэр... - Нин Цин подползла к нему и встряхнула дрожащими руками.По ее щекам текли слезы, когда она спрашивала: «Ты мертв? Не умирай. Нет…»

Это был ее первый раз, когда он был так близок к смерти. Она плакала от страха. Раньше он был совершенно здоров, да и как он мог…

- Перестань меня трясти.Я не умер. Человек пошевелил тонкими губами и заговорил очень слабо, но спокойно.

Нин Цин была ошеломлена; она быстро вытерла слезы и, надув губы, пожаловалась: "Почему ты ничего не сказал раньше, если ты еще не умер? Из-за тебя у меня чуть не случился сердечный приступ."

-Ты теперь такая робкая. Разве ты не была чрезвычайно храбра раньше?- Мужчина ухмыльнулся.

-Я очень храбрая!- Возразила Нин Цин. Она достала из кармана белый носовой платок и помогла ему надавить на кровоточащий живот.

Глаза мужчины все еще были полузакрыты, но он мог видеть нежное, красивое лицо девушки. Ее ресницы, украшенные каплями слез, развевались, как крылья бабочки.

"Почему ты задыхался и сидел на земле тогда?"

- Потому что я бежал слишком быстро.-

Я боялась, что ты умрешь! Затем Нин Цин посмотрела на мужчину и сказала: "Ты не можешь продолжать так истекать кровью. Эти люди в черном уже должны были уйти. Позвольте мне отправить тебя в больницу."

-Все нормально. Мои люди уже здесь-

Как раз в этот момент "Land Rover" резко затормозил посреди дороги. Дверца машины распахнулась, и из нее вышли двое мужчин, которые раздвинули кусты и поздоровались с раненым.«Молодой мастер…» Они с благоговением помогли ему подняться.

Нин Цин отпустила его. Она знала, что именно эти люди должны были спасти его, поэтому позволила им забрать его.

"Как вас зовут?" Раненый повернулся, прежде чем уйти, с полностью открытыми глазами.

Нин Цин не находила слов. Это были такие глубокие и красивые глаза. Черное и белое были такими ясными и яркими, совсем как звездная ночь. Они мерцали, как обсидиан. Поистине великолепно.

Нин Цин поняла, что ее страстное увлечение заметно, и быстро взяла себя в руки. Затем она встала и смущенно ответила:«… Нин Цин», что означает «красивая женщина».

На лице раненого не отразилось никаких эмоций. Как будто он родился холодным интровертом. Он посмотрел на нее и сел в Land Rover.

В этот момент "Land Rover" стремительно тронулся с места.

Нин Цин подождала, пока "Land Rover" скроется из виду, и только тогда отвела взгляд.Она посмотрела на кровавое пятно на своей руке и почувствовала себя так, словно только что очнулась от сна.

Она вдруг вспомнила о своем носовом платке.

Незадолго до того, как мужчина ушел, она ослабила хватку, и раненый забрал у нее платок.

Глаза мужчины снова появились в ее голове, и ее сердце бешено заколотилось. Она покачала головой и очистила свой разум от этого образа. Затем она вдруг закричала " Ах " и побежала.

Черт возьми, а как же мое свидание?

Сюй Цзюнься, подожди меня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 3-Три года спустя**

Три года спустя.

Пока Нин Цин была в классе,она получила телефонный звонок от Сюй Цзюньси. - Эй, я в отеле "Империал", комната 2016. Принеси мне новый комплект одежды. Сейчас.-

Хоть его голос и звучал холодно и резко, Нин Цин была рада, что он позвонил.

За последние три года это был первый раз, когда Сюй позвонил.

Три года назад она опоздала на свидание на два часа из-за того, что спасла того раненого мужчину на своем пути. К тому времени, как она добралась до парка, Сюй Цзюньси уже ушёл.

Вернувшись домой, она узнала, что Сюй случайно упал со скалы в парке и был отправлен в больницу. Так совпало, что ее сводная сестра Нин Яо так же была в парке в это время. Пытаясь спасти его, она тоже упала и ушибла голову. Её также доставили в больницу. Этот несчастный случай оставил шрам на голове Нин Яо.

И вот тогда-то и началась драма. Между Сюй Цзюньси и Нин Яо что-то происходило. И насколько он мог судить, именно она, Нин Цин, была виновата во всем.

Несмотря на то, что обе семьи разрешили помолвку между ними, и технически Сюй Цзюньси был ее женихом.

Нин Цин поспешила обратно в школьное общежитие и забрала оттуда совершенно новый наряд, состоящий из одной рубашки и пары брюк. Это стоило ей половины месячной зарплаты с летней работы.

Слишком много произошло за последние три года, включая развод ее родителей. Семья Нин выгнала ее и ее маму из дома. Она больше не была юной леди из семьи Нин.

Нин Цин поспешила в отель "Империал". Она положила руку на дверную ручку номера 2016 и обнаружила, что дверь не заперта, поэтому она слегка приоткрыла ее.

Из комнаты донеслись два голоса.

Её лицо застыло, а сердце мгновенно ушло в пятки.

Она тихонько открыла дверь. Как и ожидалось, она увидела разбросанную по ковру одежду, а на широком мягком диване лежали два человека, тесно прижавшись друг к другу.

Для Нин Цин это было как удар ножом в сердце. Она думала, что Сюй Цзиньси позвал ее чтобы помириться. Она никак не ожидала, что он действительно заставит ее стать свидетельницей того, что её жених спит с другой женщиной?

В течение последних трех лет он относился к ней холодно и был совершенно равнодушен. Она часто видела сообщения о его любовных похождениях с некой знаменитостью или светской львицей из газет, но всегда считала, что это просто экстравагантные заголовки, основанные на сплетнях. Она предпочла поверить, что он не сделает ничего подобного.

Она всегда твердо стояла на его стороне, даже без тени сомнения. Она оказала ему полное уважение и доверие.

Но для чего все это было? Он изменял ей прямо на ее глазах!!!

Как сильно он ненавидит ее, что ей приходится так унижаться?

Думая о том, как она была счастлива по дороге сюда, она чувствовала себя полной, абсолютной дурой.

Присутствие Нин Цин было замечено двумя людьми на диване. Когда красные ногти женщины соблазнительно пробежали по груди мужчины, она хихикнула и сказала: "Мистер Сюй, ваша невеста здесь..."

Во время разговора с Сюй женщина вызывающе поглядывала на Нин Цин.

В городе Т не было ни одного человека, который не слышал бы о Нин Цин, светской львице № 1 во всем городе. Ее красота намного превосходила красоту любой другой женщины.

Очень жаль, что её слава исчезла. Все хотели воспользоваться случаем, чтобы наступить на ее гордость и унизить, но только по одной причине-из-за ее завидной красоты.

Женщина была так довольна собой, что переспала с женихом Нин.

На лбу Сюй Цзюньси выступил тонкий слой пота. Поцеловав женщину в шею, он безразлично сказал: "Не обращай на нее внимания, какая досада! Она просто пришла, чтобы принести мне одежду. Давайте продолжим."

-Как вы можете так говорить, мистер Сюй? Ха-ха... - женщина усмехнулась и обвила руками его шею.

Нин Цин крепко сжала кулаки. Это было невыносимо. Она сделала еще один шаг и вошла внутрь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 4-Позволь мне удовлетворить тебя**

Женщина не ожидала, что Нин Цин подойдет к ней. Она подняла свои кокетливые глаза и посмотрела на Нин Цин с вызовом и презрением." И что же она теперь будет делать? Крушить все подряд или драться со мной? Я бы больше беспокоилась, если бы она ничего не сделала."- подумала она.

Когда она оглянулась, то поняла, что Нин Цин остановилась в двух шагах от нее, женщины,что насмехалась над ней.

Ее взгляд, казалось, говорил: "я уже здесь, я наблюдю за вами". Вы должны приложить больше усилий!

Женщина почувствовала себя так, словно получила сильную пощечину. Ее лицо пылало от смущения. Она быстро прижалась к Сюй Джонси и кокетливо сказала: "Мистер Сюй, посмотрите на свою невесту…"

Сюй Цзюньси замер, когда Нин Цин направилась к ним. Он с нетерпением ждал ее следующей реакции.

Обычная женщина скорее убежала бы в слезах или ворвалась бы в дом и истерически закричала, когда поймала бы жениха на измене. Однако она была довольно спокойна. Она стояла, не издавая ни звука.

Она действительно оправдывала свое имя как светская львица № 1 в городе, учитывая ее сильную волю. В течение последних трех лет, несмотря на унижение, которое он или его мать причинили ей, она не вела себя ни высокомерно, ни смиренно.

Возбуждение Сюй Цзюньси внезапно улетучилось, и его лицо стало серьезным. Он презрительно ухмыльнулся и спросил: "Что ты там стоишь?"

Нин Цин убрала прядь волос за ухо и элегантно произнесла: "Раз уж ты велел мне прийти, я буду участвовать и буду хорошей зрительницей."

Нин Цин приподняла уголки своих розовых губ и изобразила красивую улыбку. Она достала из сумки сотовый телефон и сказала: "Почему бы мне не сделать фотографию в память об этом событии? Генеральный директор "Emperor Entertainment Group" и модель из "Vouge" вместе ложатся спать. Если эта фотография быстро распространится, я уверена, что вы попадете в заголовки газет."

- Ты... - модель никогда не думала, что Нин Цин будет так прямолинейна и резка, указывая на конфликт интересов между ней и Сюй Цзюньси и угрожая разрушить ее будущую карьеру.

- Отвали от меня!- Взревел Сюй Цзюньси на модель, сидя на диване и не сводя глаз с Нин Цин.

Если фотография попадет куда нибудь, это определенно вызовет большой хаос. Совет будет в ярости, не говоря уже о том, что отец определенно не позволит ему избежать наказания.

По сравнению с его карьерой, что для него эта моделью?

Модель не посмела ослушаться приказа Сюй Цзюньси. Она "хмыкнула" на Нин Цин, прежде чем выйти из комнаты.

В комнате остались только они вдвоем. Сюй Цзюнься выхватил из рук телефон Нин Цин. Он слышал звук затвора фотоаппарата и подумал, что эта женщина способна на все.

Он хотел поскорее удалить фотографию, но та, которую он нашел, была всего лишь снимком диванного уголка. Все, что было видно, - это темно-бордовый цвет дивана.

Он остановился и посмотрел на Нин Цин.

В прекрасных глазах Цин появился легкий холодок. Она выглядела немного разочарованной и грустной. Ее повелительный взгляд придавал ей гордый и отчужденный вид, когда она так спокойно смотрела на него

Сюй Цзюнься был ошеломлен.

Нин Цин протянула свою тонкую руку и положила бумажный пакет на диван. - "Одежду, которую ты хотел, я принесла... До свидания."

Она больше ничего не сказала и повернулась, чтобы уйти.

Сюй Цзюнься не мог сказать, почему он почувствовал боль в своем сердце. Он смотрел на спину Нин Цин и чувствовал, как в нем закипает ярость. Она всегда была такой в последние три года. Она никогда не выказывала ревности или желания затеять драку, и никогда не проливала ни слезинки.

Нин Цин направилась к двери, но внезапно чья-то рука сжала ее тонкое запястье. Сюй Цзюньси напряг все свои силы, чтобы прижать ее к стене, и наклонился, чтобы прижаться к ней всем телом.

Он грубо потер ее красные губы своим мозолистым большим пальцем, изобразил злобную улыбку и сказал: "Нин Цин, не смей думать, что ты лучше всех. Ты ведь не счастлива, потому что я не прикасался к тебе, не так ли? Позвольте мне удовлетворить тебя сейчас."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 5-Сюй Цзюньси, не оскорбляй себя!**

Она чувствовала его горячее и тяжелое дыхание.

Ее стройная спина ударилась о стену. Это было больно. Она чувствовала запах духов модели на его теле и губах. На ее глазах выступили слезы. Закрыв глаза, она резко отвернулась, чтобы избежать его поцелуя.

Поцелуй Сюй Цзюньси упал ей на шею. Кожа девушки была гладкой и теплой на его губах, как полотно дорогого шелка.

И от нее приятно пахло. Это были не духи, скорее естественный женский аромат, исходящий от ее прекрасного тела.

Он открыл глаза. Когда она отвернулась, ее шея показалась особенно изящной и светлой. В тусклом свете ее сияющая кожа казалась похожей на лепестки цветов, покрытые туманом росы. Даже тонкий слой пуха казался хрустальным и мягким.

Вот уже три года он не смотрел на нее как следует.

Откуда ему было знать, что она стала такой соблазнительной?

Он даже еще не взглянул на ее лицо. Только кожа на ее шее заставила его кровь закипеть.

Сюй Цзюньси схватил ее за талию, поднял и пошел к дивану.

"Сюй Цзюньси, что ты делаешь? Отпусти меня!" -Только тогда Нин Цин поняла, что происходит, и начала сопротивляться. Ее руки бились о его плечи и спину, пытаясь заставить отпустить ее.

Несмотря на ее сопротивление, он уронил ее на диван. Она подумала о нем и о модели. Этот образ был свеж в ее памяти, и она почувствовала тошноту.

"- Сюй Цзюньси, слезь с меня. Не смей трогать меня своими грязными руками!"

Сюй Цзюнься обхватила его мягкими маленькими ручками и сжала двумя пальцами подбородок. Он усмехнулся: "Грязными? Ты думаешь, что можешь использовать это слово против меня? Ты поступила в Пекинскую киноакадемию, проспала весь свой путь в шоу-бизнес, и ты лучше всех знаешь, со сколькими мужчинами ты переспала. Тебе так повезло, что я готов прикоснуться к тебе. Просто наслаждайся этим."

"Со сколькими мужчинами она переспала?!"

Она подумала, что хотя ее опоздание на свидание три года назад глубоко ранило чувства мальчика, их привязанность друг к другу не так-то легко угаснет. В течение последних трех лет она всегда закрывала глаза на слухи о его любовных похождениях и молча поддерживала его–она думала, что сможет вернуть его обратно.

Но так ли он думал о ней в последнее время?

Нин Цин открыла глаза и прикусила кончик его языка, когда он выдавил его сквозь ее зубы. Вкус крови наполнил их рты. Он почувствовал боль и напрягся.

Он зашипел и тут же отпустил ее, мрачно глядя на нее.

Как она могла быть такой свирепой?

Как она смеет так с ним обращаться!

Нин Цин приподнялась и вытерла губы рукой. Она выглядела бледной, но бесстрашно смотрела на него водянистыми глазами. "- Сюй Цзюньси, не оскорбляй меня и не оскорбляй себя!"

Она встала и вышла.

Когда она шла по улице, холодный осенний ветер дул ей в лицо. Она начала задыхаться, и слезы, которые она так долго сдерживала, покатились по ее лицу.

Она не знала, как и почему он стал таким мерзким.

Раньше он таким не был.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 6-Пьяный в баре.**

В ее памяти Сюй Цзюньси всегда носил белую майку с джинсами. Он был на четыре года старше ее. Он приходил искать ее в школу со своими друзьями по колледжу, и они толкали его в плечо и шутили: "Неплохо, Цзюньси. Ты прятал свою прекрасную подружку."

Он застенчиво краснел, глядя на нее теплым, нежным взглядом.

Он был точно такой же, как соседский мальчик, милый, нежный молодой человек.

Но что же с ним случилось?

Что же с ними случилось?

Как будто часть ее сердца была опустошена. Имя "Сюй Цзюньси" всегда носило приятные эмоции в течение ее юности, пока она не выросла и он не изменился. То, что было между ними, уже никогда не могло вернуться к тому, что было раньше.

Нин Цин плакала и вытирала слезы. Пока она шла, в ее сумке зазвонил телефон.

- Привет, Нин Цин. Съемочная группа ищет временного работника. Вы свободны? Одно шоу за двести долларов?"

Нин Цин быстро вытерла слезы и ответила: "Да, я свободна. А что это за адрес? Я сейчас же отправлюсь туда."

Жизнь продолжается. Она не потерпит поражения и не позволит себе распасться на части. Ее мать все еще лежала в больнице. Медицинские расходы и плата за обучение легли на ее плечи.

Она будет жить хорошо, чтобы доказать это всем, кто сомневается в ней.

На съемочной площадке фильма.

Директор закричал: "Мотор!" Прекрасная вторая ведущая актриса указала на Нин Цин и выругалась: "Ты бесстыжая сучка, как ты смеешь соблазнять моего мужа?" Шлеп!

Вторая ведущая женщина ударила Нин Цин по лицу.

Она ударила ее так сильно, что Нин Цин расплакалась. Она подыграла ей и закрыла глаза, давая волю слезам. -" Юная госпожа, это какое-то недоразумение," - слабым голосом произнесла она." Мы с молодым господином невиновны."

"Стоп, снято.- Закричал директор. Он посмотрел на них обоих с довольной улыбкой: " Отлично.Сняли за один дубль."

Вторую ведущую актрису вскоре накрыла своей курткой ее помощница. Она держала в руке чашку горячего чая с молоком и смотрела на красный след, который оставила на щеке Нин Цин. Она извинилась фальшиво: "Нин Цин, мне очень жаль. Я была слишком поглощена своей ролью. Должно быть, я сделала тебе больно."

Нин Цин пощупала свою щеку и решила не обращать внимания на фальш в глазах второй ведущей актрисы. Она слегка покачала головой и сказала: "Ничего страшного."

Вторая ведущая актриса расплылась в улыбке. "Нин Цин, я ухожу. В последнее время я очень занята. Я думаю, ты отлично справилась с этой сценой пощечины. В следующий раз, если будет такая же сцена, я дам тебе знать."

Затем она ушла вместе со своей помощницей.

Сяо Чжоу, которая была знакома с Нин Цин, вышла и передала ей двести долларов. Она смотрела, как вторая ведущая раздувается от гордости и высокомерия, в ярости. «Нин Цин, она нарочно ударила тебя так сильно. Она даже сделала такое саркастическое замечание. На самом деле, твоя игра намного лучше ее. Просто у тебя еще не было перерыва».

Нин Цин положила двести долларов в свою сумку, пожала плечами в ответ на слова Сяо Чжоу и улыбнулась: "Она действительно сильно ударила меня. Мое лицо болит, но и ее рука тоже. К тому же, если она действительно ненавидит меня, то почему так сильно ударила? Это только увеличило мою производительность. С таким же успехом она могла бы ударить меня дюжину раз, чтобы отомстить. Я не могу сказать, умна она или глупа."

Сяо Чжоу была воодушевлена тем, что сказала Нин Цин. Затем ее коллега пригласила её в бар. Сяо Чжоу потащила Нин Цин за собой. -"Нин Цин, давай вместе выпьем и забудем обо всем плохом. Опьянение-это решение тысячи печалей."

В отдельной комнате в баре Нин Цин выпила несколько стаканов крепкого ликера. Вполне в духе Сяо Жоу сказать -"Опьянение-это решение тысячи печалей."

Будучи легкомысленной, она сразу почувствовала головокружение после этих нескольких напитков. Она встала неуверенно, с намерением пойти в туалет.

Сяо Чжоу хотела составить ей компанию, но ее удержали коллеги. Нин Цин махнула рукой и сказала: "Все в порядке." - и покинула отдельную комнату.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 7-Встреча с развратником**

Она едва вышла из комнаты, когда услышала, как люди сидящие внутри говорили о ней...

"Чжоу, как так вышло, что Нин Цин хочет получить пощечину за двести долларов? Я помню ее как любимую дочь семьи Нин. Как она оказалась здесь?"

"Даже не начинай. Это все из-за ее отца-развратника. Мать Нин Цин очень любила китайскую оперу в молодости и очень сблизилась с Ли Мейлинг, блестящей китайской оперной исполнительницей. Ли Мейлинг родила Нин Яо двадцать лет назад. Нин Цин относилась к Нин Яо как к своей младшей сестре, не зная, что она на самом деле является ее сводной сестрой. Отец Нин Цин развелся с её матерью три года назад, начал жить с Ли Мейлинг и Нин Яо, и выкинул Нин Цин и её мать из семьи."

"Что? Мисс Ли Мейлинг? Она чрезвычайно почтитаема в китайском оперном кружке, хваленая артистка. Как она могла..."

"Тсс, не дай ей услышать это. Мир движется по закону джунглей. Хотя Ли Майлинг изменяла за спиной своей лучшей подруги, кто осмелился сказать что-нибудь? Мне очень жаль Нин Цин и ее мать. Её мать всё ещё больна, а семья её жениха Сюй мало чем помогла. Она действительно борется."

-О... и Нин Цин просто не пойдет на компромисс. Кстати, о мужчинах, которые каждый день пускают слюни на ее хорошенькое личико. Сейчас я не говорю о том, чтобы уговаривать сладкого папочку, но если бы только она была готова появляться на вечеринках и общаться с большими шишками, ее доход мог бы достичь уровня звезд из списка А."

-Ну да, конечно. Нин Цин была отличницей, когда училась в Пекинской киноакадемии. Компания Huayi Entertainment собиралась подписать контракт с ней, когда ей было девятнадцать, но однажды она ударила генерального директора Хуайи, когда он коснулся ее руки. После этого случая она была занесена в черный список всей индустрии, и теперь она может играть только второстепенные роли. Темные скрытые правила шоу-бизнеса."

Слушая, как люди в комнате говорят о ней, Нин Цин заставила себя улыбнуться. Она пошла в туалет, опираясь рукой на стену, чтобы не упасть..

Она никогда не пожалеет, что ударила этого человека. Люди говорят, что индустрия развлечений полна грязи, но не все грязные в кинокруге - только те, у кого черные сердца.

Она никогда не поступится своими моральными принципами и не выдаст себя.

Умывшись холодной водой, Нин Цин все еще чувствовала головокружение. Она вышла из ванной комнаты.

После нескольких шагов она столкнулась с мужчиной, от которого сильно пахло выпивкой. Он вскричал на нее: "Разве у тебя нет глаз?"

Нин Цин нахмурилась. Она посмотрела на него и замерла. Как тесен мир! Он был первым помощником Хуайи, о котором они только что говорили.

Мужчина тоже был ошеломлен при виде Нин Цин. Но потом его глаза начали светиться. За последние два года Нин Цин стала еще красивее, чем все звезды из списка а, с которыми он спал, даже без макияжа.

Он уже собирался сделать первый шаг. -"А, это ты. Как ты жила последние два года? Хочешь вернуться в Хуайи? Я все время думал о тебе. Тебе там всегда рады."

Именно так говорил сорокалетний мужчина, немного выпивший. Правильно. Он вел себя так, потому что осмелился, потому что Хуайи и Инхуань, последняя из которых принадлежала семье Сюй, были двумя крупнейшими развлекательными компаниями в отрасли.

К сожалению, она поссорилась с обоими.

-" Спасибо за ваше предложение, но мне это неинтересно," - равнодушно сказала она, продолжая идти.

Мужчина смотрел на нее грязным и возбужденным взглядом, когда она уходила. Он слишком долго работал в этой индустрии, чтобы смириться с тем, что есть женщина, которую он хочет, но не может взять.

Он пробежал несколько шагов, чтобы догнать ее, обнял за талию и сказал: "Нин Цин, не выбирай трудный путь. Я позабочусь, чтобы у тебя была очень комфортная жизнь, если ты скажешь "да"."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 8-Молодой Мастер Лу**

Нин Цин была хорошо подготовлена. Как только он бросился за ней, она ускорила шаг и повернула назад. Она успешно увернулась от щупальца извращенца и побежала вперед, в толпу.

Генеральный директор Huayi Entertainment посмотрел на то, как Нин Цин отвергла его и выругался: "Сучка, увидишь, я с тобой разберусь!"

Он засучил рукава и бросился вдогонку за Нин Цин.

Нин Цин была потрясена. Она никогда не думала, что генеральный директор Huayi Entertainment захочет преследовать ее на публике. Ей очень не повезло, что за один день она встретила не одного, а сразу двух извращенцев.

Она ускорила шаг и побежала в вестибюль бара.

В баре не было ни ярких неоновых ламп, ни громкой музыки. Напротив, обстановка была довольно спокойной и интимной. Городские белые воротнички приходили сюда группами, чтобы снять стресс. Нин Цин огляделась вокруг, пытаясь найти кого-нибудь, кто мог бы ей помочь.

Как раз в этот момент два сотрудника открыли двери в бар. Управляющий баром поклонился кучке людей и вежливо поздоровался с ними. Впереди шел человек в черном костюме, сшитом на заказ, окруженный группой людей.

Нин Цин была слегка пьяна, и она не могла ясно видеть лицо мужчины. Она могла видеть только хорошо сшитые и хорошо отглаженные брюки, прикрывающие длинные ноги мужчины. Каждый шаг, который он делал, придавал ему внушительный вид.

Нин Цин могла сказать с первого взгляда, что он был человеком высокого происхождения.

Она не колебалась, но шатаясь, направилась к мужчине. Она протянула руки и обняла мужчину за шею. Она мягко улыбнулась и сказала: "Мой дорогой, ты приехал, чтобы забрать меня.?"

У нее не было времени гадать, кто же задыхается в окружающей толпе. За последние три года она прошла через всю непостоянность человеческих отношений. Генеральный директор Huayi Entertainment преследовал ее, и она знала, что даже если бы она попросила о помощи, было очень мало людей, которые осмелились бы вмешаться.

Это была ирония судьбы. Обычно она избегала общения с влиятельными людьми, но сейчас искала связи с этими могущественными авторитетами.

Она посмотрела на него своими слезящимися глазами. Внезапно она остолбенела. Этот человек очень хорошо выглядит. Его скульптурные черты лица, четко очерченная фигура, пара похожих на меч бровей и высокий, как гора, нос…

Но самое главное-у него была пара глубоких и красивых глаз. Они были такими же ясными и яркими, как обсидиан. Когда она смотрела в них, ей казалось, что они безграничны, как два глубоких озера, и чрезвычайно опасны.

Нин Цин нашла его очень знакомым. Казалось, она уже где-то видела эту пару глаз.

Генеральный директор Huayi Entertainment был полон ярости и решимости в своем преследовании.

Увидев, что Нин Цин вцепилась в мужчину, он закатал рукава и хотел утащить ее прочь. Однако он уже более двадцати лет вращался в круге развлечений и многое повидал. С первого взгляда он понял, что эта группа людей не из тех, с кем можно беззаботно шутить.

Генеральный директор Huayi Entertainment напрягся.

Человек что стоял поодаль, держа руки в карманах, казалось, смотрел на Нин Цин, но глядел на него. Затем он посмотрел на кучку людей, стоящих за человеком, и нашел несколько знакомых лиц. Он был удивлен, что те что были с тем человеком были одни из ведущих гигантов в городе.

Что потрясло его больше всего, что человек, который стоял рядом с мужчиной, был Чжоу Яо. Чжоу семейное имя прокатилось, как гром в ушах каждого. Дед Чжоу Яо был лидером центральной власти и был очень влиятельным. Его отец был мэром города Т, и он сам был известным несдержанным молодым мастером. Его отец был когда-то на столько зол на него, что отправил его несколько лет назад в военный лагерь.

Он только заметил сигарету между губ Чжоу Яо, как Чжоу взглянул на него с презрением.

Этот взгляд заставил генерального директора Хуайи немного протрезветь. Он сразу же улыбнулся и поклонился, чтобы извиниться. "Простите, извините, что беспокою вас..."

Он повернулся и ушел.

Он сделал два шага и кто-то позвал тихо, будто ожидая инструкций или вопроса: "Молодой Мастер Лу..."

Генеральный директор Хуайи был весь в холодном поту. Он быстро стер его со лба рукавом. Он слышал только одного молодого господина Лу. Если бы он был простым человеком, тот даже не взглянул бы на него за все время, то ситуация имеет смысл.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 9-Это она, девушка, которая спасла его три года назад**

Это был Чжу Руи, секретарь Лу Шаоминг, который просто сказал: "Молодой Мастер Лу".Чжу Руи увидел наполовину пьяную женщину висящую на шее его босса, и попросил у Лу Шаоминга разрешения, чтобы женщину увели.

Лу Шаоминг махнул рукой, сигнализируя ему, чтобы тот замолчал.

Он посмотрел на женщину. Это была она.

Девушка, которая спасла его жизнь в тот зимний день три года назад.

Интересно.

Лу Шаоминг улыбнулся и спросил: "Мисс, вы меня с кем-то перепутали?"

Кого она зовет "Дорогим"? За ней гонится толстый немолодой развратник, а она использует его как щит. Похоже, что у нее все было довольно плохо в течение последних трех лет.

Нин Цин чувствовала себя плохо, так кружилась голова, выпитое ранее вскружило ей голову и затуманило зрение. Она постаралась открыть глаза и увидела, как мужчина саркастично улыбался с оттенком восторга.

Она одарила его милой и светлой улыбкой и заправил прядь волос за ухо. Она подняла брови и сказала кокетливо: "Просто позаимствовала вас для представления. Почему такая реакция? Я знаю. Я получила его. Вот, это ваши чаевые".

Во время разговора с Лу Нин Цин потянулась за деньгами в ее декольте. Она была одета в топ с V-образным вырезом, как это требовал директор для сегодняшних съемок, и она не успела переодеться перед тем как идти в паб.

Она вытащила купюру из выреза и положила ее в карман костюма, который был на Лу Шаоминг. Затем она постучала ему по плечу и улыбнулась, совершенно пьяная. "Вот половина из двухсот, которые я заработала сегодня. Не говори, что я недостаточно щедра."

Она отпустила его и поковыляла.

Чжу Руи и остальной народ уставился на нее в изумлении, пока она уходила. Кто эта женщина? У нее есть хоть малейшее представление о человеке, который стоял прямо перед ней?

Мистер Лу даже не моргнул бы, если бы к этому счёту добавилось еще пять нулей.

Удивительно, что она взяла записку. Она абсолютно пьяна.

Чжу Руи был первым, чтобы перестать смотреть. Он смотрел оценивающе на своего босса, который по-прежнему был само изящество . Лу посмотрел вниз, протянул руку к записке, и небрежно бросил ее на него.

Чжу Руи поспешно схватил записку. Он не мог поверить в то, что он увидел: там был намек на улыбку в глазах своего босса.

Заботливая, снисходительная улыбка.

Лу Шаоминг пошел дальше. Чжоу Яо посмотрел в том направлении, в котором ушла Нин Цин, и подтолкнул его, спрашивая его любопытно: "Шаоминг, кто эта женщина? Ты всегда равнодушен к женщинам, почему ты позволил ей подойти к тебе? Это потому что она особенно красивая?"

Все знали, что мистер Лу соблюдает целибат. Ему было тридцать лет. Как внук семьи Лу и генеральный директор бизнес-гиганта, он был самым желанным холостяком в глазах людей. За все эти годы Чжоу Яо ни разу не видел, чтобы он обращал внимание на какую-нибудь женщину.

И как человек, который когда-то служил в армии, он должен был быть проворным. Чжоу Яо не верил, что он не заметил, как эта пьяная женщина врезалась в него. Он просто позволил ей обнять себя за шею и так тепло улыбнулся. Должно же что-то происходить.

Лу Шаоминг взглянул на Чжоу Яо, который явно был взволнован этой ситуацией. - "Знакомая, которая однажды спасла меня."

Нин Цин бросили в один из роскошных номеров паба. - "Просто оставайся здесь. Наш босс собирается оказать вам свою благосклонность."

- "Ладно, хватит об этом. Она все равно слишком пьяна, чтобы сбежать. Давай останемся снаружи и будем охранять комнату. Мы же не хотим испортить вечер боссу."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 10: Ворвавшись в комнату незнакомца**

Нин Цин тяжело опустилась на землю. В тот день ей действительно не повезло. Она только что вышла из бара, и ее поймали люди генерального директора Huayi Entertainment и бросили сюда.

Хотя она была пьяна, все это было в ее теле. Ее разум все еще был довольно ясен.

Она не могла просто сидеть и пассивно ждать своей кончины. Как только этот старый развратник войдет, она неизбежно будет изнасилована. Она должна была бежать.

Но куда же мне идти? У двери стояли два охранника, так что она не могла выйти этим путем. Так что... она вылезет из окна. Лучше стать инвалидом, чем быть изнасилованной этим человеком.

Нин Цин открыла балконную дверь, и ее ноги ослабели, когда она увидела, что это был по меньшей мере десятиэтажный спуск. Она боялась высоты.

Нин Цин не могла спрыгнуть со здания. Она огляделась вокруг, хотя ее зрение было затуманено. Бинго! Кто ищет, тот всегда найдет! Балкон каждой комнаты был всего в метре друг от друга. Она могла перелезть на следующий балкон, примыкавший к соседней комнате.

Нин Цин немедленно начала действовать. Она поднялась на балкон и села на перила. Затем она вытянула свои длинные ноги, чтобы зацепиться за следующий балкон. Она закрыла глаза и не осмелилась посмотреть на него. Добравшись до перил следующего балкона, она наконец ослабила хватку и перекатилась на него.

Вспотев от волнения, она встала и побежала в номер. "Фух, наконец-то я в безопасности."

В комнате никого не было, и было очень тихо. Она слышала только шум льющейся из ванной воды. Казалось, что кто-то принимает душ.

Нин Цин умирала от желания ополоснуть лицо холодной водой. Ей хотелось взбодриться. Если она уйдет в таком головокружительном состоянии, то ее обязательно снова поймает генеральный директор Huayi Entertainment.

"Я больше никогда не буду пить."

Она, пошатываясь, побрела в туалет. Не думая о том, что кто-то может быть внутри, она открыла дверь.

"Ах."- Откуда ни возьмись, большая рука внезапно схватила ее тонкое запястье. Она резко развернулась и оказалась прижатой спиной к холодной мраморной стене.

Это был мускулистый мужчина, от которого пахло свежим душем.

Лу Шаомин посмотрел на девушку, что схватил за руку. Он услышал какое-то движение в комнате, когда принимал душ, поэтому обернул полотенце вокруг талии и приготовился поймать незваного гостя, вошедшего в комнату.

Его бдительная натура была взращена воинственной бойней делового мира. Корпоративная жизнь была похожа на зону боевых действий. Три года назад один корпоративный конкурент послал наемника, чтобы убить его. Если бы не девушка тогда, он, возможно, уже был бы мертв.

Он никогда не думал, что это она ворвется сюда.

Это была их вторая встреча в этот день.

После того, как девушка вскрикнула от удивления, она, казалось, тоже узнала его. Она облегченно вздохнула и надула розовые губки. -"А, это ты."

Лу Шаомин отпустил ее запястье и положил руку на стену рядом с ней. Он тихо спросил: "Почему ты здесь? Врываться в комнату мужчины очень опасно."

У Нин Цин действительно кружилась голова. Чтобы не упасть на землю, она держалась за руку мужчины, которая, казалось, была набита твердыми, как кирпич, мышцами.

- "Кто-то пытался меня изнасиловать. Пожалуйста, одолжи мне свой телефон. Я бы хотела позвонить..." - тут Нин Цин замолчала. И кому она собиралась звонить? Кто же тогда спасет ее?

Она сжала свои волосы другой рукой. - "Забудьте об этом," - продолжала Нин Цин. "Я не хочу делать никаких звонков... Не могли бы вы одолжить мне свой душ? Мне бы хотелось протрезветь."

Из-за опьянения на ее изначально нежном лице появился слабый румянец, от которого она расцвела, как роза. Она выглядела очень привлекательно. Ее полузакрытые красивые, но пьяные глаза, гладкий лоб, который открылся, когда она ранее взъерошила волосы, и нежное невольное лицо излучали невинное очарование. Все это делало невозможным отвести от нее взгляд.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 11: Помни меня**

Несколько прядей ее шелковистых волос упали на его сильную руку, щекоча и соблазняя его.

Лу Шаомин посмотрел на ее разочарованное и подавленное выражение лица, и его голос был мягким и нежным, когда он спросил: "Кто хочет изнасиловать тебя, скажи мне? Здесь безопасно. Ты не можешь протрезветь, приняв душ. Все, что тебе нужно, - это хороший ночной сон."

- "Сказать тебе? Ха, ты мне поможешь, если я тебе расскажу? Что ты захочешь от меня после того, как поможешь мне?"Нин Цин немного сломалась, ее тело чувствовало себя очень неуютно, а сердце все еще было пустым.

Ее единственной родственницей в этом мире была мама, которая все еще лежала в больнице, ожидая своего ухода, поэтому, как бы тяжело ей ни было и как бы она ни устала, она упорно держалась в течение последних трех лет.

Три года назад она и ее мать были изгнаны из дома, и ее плата за обучение в колледже стала проблемой.

Она знала, что тетя Сюй пожалела, что дала согласие на то, чтобы выйти замуж за Сюй Цзюньси, узнав, что ее бросили.Она была горделивой, и она не хотела просить о помощи, тем более в таких обстоятельствах.

Но у нее не было выбора, реальность загнала ее в угол, не давая выхода. Она принесла все свое достоинство и гордость семье Сюй в жертву, чтобы просить о помощи.

Сюй Цзюнься не хотел встречаться с ней, но тетя Сюй встретила ее. Она не могла забыть злое и горькое лицо тети Сюй, когда та сказала: "О, ты хочешь потратить деньги семьи Сюй еще до того, как войдешь в семью Сюй?"

Она сбежала.

Первоначально она не хотела идти ни в Пекинскую киноакадемию, ни в индустрию развлечений, но случайно заработала 2000 долларов, сыграв незначительную роль в постановке, с которой ее познакомила Сяо Чжоу. Она вдруг поняла, что на самом деле индустрия развлечений была самым хорошим местом, где можно было быстро заработать деньги.

Хотя для той сцены она была всего лишь дублером главной актрисы, она преодолела свой страх высоты и прыгнула с большой высоты как часть роли.

Она заработала достаточно для оплаты своего обучения, а затем арендной платы, расходов на проживание и медицинских расходов своей матери. Она играла незначительные роли одну за другой, и дело играть незначительные роли и выступать в качестве дублера для других актрис было очень популярно. Она знала, что люди в Т-Сити хотят видеть ее лицо, лицо знаменитой светской львицы, после того как она .попала в немилость.

Она никогда не сдавалась, никогда не сдавалась и никогда не сдастся, но сейчас она устала. Ее сердце было усталым, измученным.

Почему ее жизнь так резко изменилась? Почему ее родители развелись? Почему Нин Яо и Сюй Цзюньси стали такими?

Почему?

Теплые слезы начали скатываться по ее лицу. Прежде чем Нин Цин успела их стереть, мужчина опередил ее. -" Почему ты плачешь? Неужели я тебя чем то обидел?"

Нин Цин знала, что она пьяна. Мужчина нежно поглаживал ее лицо кругами своим мозолистым большим пальцем. Его ладонь была широкой, Толстой и теплой, что немного успокоило ее.

Маленькая рука сжала большую ладонь и чуть спустила ниже . Ее глаза были опущены вниз, ее слеза стекла по щеке и упала на землю. -"Неужели я обречена потерять..?"- Помолчав, она добавила: - "Если я должна потерять это, то это должно быть мое решение. Ты выглядишь очень красивым. Я лучше отдам тебе свое тело, чем буду растерзана этими уродливыми стариками. Сегодня я не буду просить денег, но помни, что это я спала с тобой."

Говоря это, Нин Цин подняла голову, встала на цыпочки, обвила руками шею Лу Шаомина и храбро поцеловала его в тонкие губы.

Лу Шаомин все еще стоял, опираясь одной рукой о стену. Его глубокие глаза спокойно смотрели на горячие слезы, выступившие из глаз девушки. Ее глаза горели огнем, но в них было столько отчаяния.

Лу Шаомин улыбнулся и ничего не сказал, пока нес ее за талию сильной рукой.

Когда они скатились вместе, девушка заскулила, прижалась к его сильной груди и принялась грызть его щеку и шею, как щенок.

Лу Шаомин закрыл глаза, его дыхание было немного беспорядочным. Он погладил ее по волосам своей большой рукой и хрипло спросил:-"Как тебя зовут?"

Нин Цин остановилась. Ее голова уткнулась ему в шею, и в мгновение ока два ряда тонких завитых ресниц коснулись его здоровой пшеничной кожи. - Нин Цин, " Цин "означает" непревзойденная красота"."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 12: Сон После Усталости От Плача.**

Когда она училась в средней школе, то прочитала книгу под названием "Непревзойденная красота", которая ей очень понравилась. Книга была о том, что произошло в первые годы существования Китайской Республики, и речь шла о женщине, которая занималась проституцией. Она была хороша в пении и танцах, и была изящным оратором. Когда у нее было свободное время, она любила читать книги, сидя в плетеном кресле. Она мечтала открыть себя, разоблачить и возродиться из пепла, когда вернется в свой родной город.

Она восхищалась этой женщиной. В ее имени было написано "Цин". Вот почему она всегда говорила "Нин Цин, что означает непревзойденная красота", когда представлялась.

Тогда она была молодой леди из семьи Нин. В молодости она была не очень вдумчива. Она всегда наивно полагала, что если бы жила в прежние времена, то наверняка жила бы спокойно, как летний цветок, совсем как та женщина из книги.

Но что же она делает?

Она не была в полном отчаянии, но все же отдала свое тело незнакомцу. Что бы она ни делала, это противоречило ожиданиям ее младшей "себя". Неужели она только что отказалась от самой себя?

Лу Шаомин склонил голову набок, и его губы скользнули по ее волосам. Тело девушки было мягким и маленьким, и от нее исходил чарующий аромат.

Он не был святым, и его тело реагировало инстинктивно. Он слегка приподнял уголки губ и заговорил тихим, но нежным голосом. Его голос звучал довольно соблазнительно. - "То, что тебе суждено потерять, должно быть тем, чем ты владеешь. Даже если ты обладаешь этим, другие не смогут забрать это, если ты не хочешь его потерять."

Слезы Нин Цин лились рекой. Она повернулась и села на пол. Она прижала колени к груди и свернулась калачиком.

Лу Шаомин посмотрел на люстру над своей головой. Он обернулся и увидел, что плечо девушки беспомощно дрожит, пока она плачет. В лучах заходящего солнца его яркие глаза мерцали темным светом, как у орла, парящего в ночном небе.

Он молча ждал ответа. Когда девочка устала плакать, она заснула. Он мягко убрал руку, лежавшую у нее под головой.

Всякий раз, когда человек эмоционально напряжен, ему нужно расслабиться и поспать. Эта девушка была в именно таком состоянии.

Когда он пошевелился, спящая девушка неуверенно вздрогнула. Она повернулась и инстинктивно нашла его теплую грудь и свернулась в его объятиях, как котенок.

Лу Шаомин кусал губы и выглядел беспомощным. Разве она не была просто смешна? Она подливает масло в огонь. Неужели она не беспокоится о том, что он не сможет контролировать себя?

Он согнул указательный палец левой руки и дотронулся до ее нежной нежной кожи тыльной стороной пальца. Он вспомнил, что три года назад она все еще выглядела такой невинной. Но сейчас она была похожа на распустившийся цветок, сияющий и чарующий.

Последние три года он спомнал, как она плакала по нему, когда подумала, что он умер. Ее слезы падали на его щеки и просачивались в его чувства, которые онемели от сильной боли, и они продолжали течь в его сердце.

Как прямой потомок семьи Лу, то, сколько славы он нес в себе, означало, в какую опасность он погружался. В семье, где все сводилось к преимуществам и недостаткам, не было особой теплой семейной привязанности. Дело не в том, что в семье не было любви, но маленький цветок в теплице не смог бы бороться с цветком сливы в разгар зимы.

Он был хладнокровен, но из-за нее он чувствовал в сердце теплоту.

Она пролила слезы из-за незнакомца, и он восхищался этим.

Атмосфера в комнате была довольно тихой и приятной. Раздалось три стука в дверь, и вошел Чжу Руй, "Директор…"

Чжу Руй увидел, что его генеральный директор был обнажен и обнимал девушку; он был потрясен. Только он собрался заговорить, как Лу Шаомин сделал жест, означавший: "тссс."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 13: Женщина, которую ты ищешь, находится в моей комнате**

Он боялся разбудить спящую девушку.

Чжу Руй,"..."- Это было слишком ненормально.

Затем Нин Цин пошевелилась, и ее розовые губы пробормотали: "Сюй Цзиньси..."

Движение пальцев Лу Шаомина внезапно застыло. Через 3 секунды он сдержанно и неозмутимо отвел назад здоровую руку.

Нин Цин потеряла свое тепло, и ее крошечные волшебные ручки нащупали мягкое одеяло на кровати. Она зарыла свое маленькое личико поглубже в подушку и мирно уснула.

Увидев, что Лу Шаомин встает, Чжу Руй прошептал: "Президент, Генеральный директор из Кремниевой долины Соединенных Штатов, Мистер Борроу, прибыл в отель; До встречи осталось еще полчаса."

"Ясно. Я выйду через 10 минут."- На лице Лу Шаомина не было особого выражения. Он взглянул на девушку в постели и пошел в ванную.

Через 10 минут дверь открылась, и оттуда вышел Лу Шаомин.

Он вышел из машины. Он уже собирался закрыть дверь, когда увидел, что в коридоре собралась группа одетых в Черное телохранителей. Генеральный директор Huayi ругался: "Группка бесполезных подонков, вы даже не можете справиться с женщиной. А за что я вам плачу? Поторопитесь и найдите ее немедленно."

- "Да, сэр."Телохранители склонили головы в ответ.

Генеральный директор Хуайи упер руку бок и взъерошился, как кошка на раскаленной крыше. Лебедь в его руках улетел прочь.Он сдерживал ярость, кипящую в нем.

Выругавшись, он увидел Лу Шаомина, стоявшего у двери. На мужчине была белая рубашка в паре с черным галстуком, струящаяся ткань и сшитый на заказ дизайн подчеркивали узкую талию мужчины, а его длинные ноги, в облегающих брюках, демонстрировали свежую энергию, даже когда он стоял небрежно.

У 30-летнего мужчины глубокий и тонкий подбородок, четкие бакенбарды, чистый и красивый характер, с природной элегантностью и благородством.

Генеральный директор Huayi увидел, что Лу Шаомин бросил на него несколько холодный взгляд. Его глаза были безмолвны, но не лишены остроты и настороженности Сокола, отчего по спине пробежала дрожь.

Он тут же изобразил льстивую улыбку и поклонился в знак уважения к Лу Шаомину.

- "Женщина, которую вы ищете, находится в моей комнате."- Лу Шаомин приоткрыл свои тонкие красные губы, как будто сказал что-то не подумав.

Это было похоже на то, как если бы генеральный директор Хуайи был поражен молнией; он был ошеломлен на месте. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что у него дрожат ноги. - "Я... Вы... Нет, нет, нет, я не ищу никакой женщины. Вы меня неправильно поняли."

"Президент..."

"Шаомин"

Как раз в этот момент подошли Чжоу Яо и Чжу Руй. Чжоу Яо бросил один взгляд на генерального директора Huayi и сказал с улыбкой:"Мы должны иди"

Лу Шаомин тихо закрыл дверь, взял документы из рук Чжоу Руи и пошел вперед.

Чжу Руй внимательно следил за ним. Чжоу Яо специально замедлил шаг, проходя мимо дрожащего генерального директора Хуайи, и намеренно врезался в него. - "Будь осторожен, в следующий раз все может решиться не так легко."

Чжоу Яо усмехнулся и догнал Лу Шаомина.

Ноги генерального директора Хуайи ослабели, а его жирное тело опиралось на стену. Мужчина едва успел сесть на землю.

Затем вперед вышел телохранитель и сказал: "Босс, тот мужчина сказал, что она находится в его комнате, мы войдем и приведем эту женщину, ведь она вам понравилась."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 14: Часы, оставленные молодым мастером Лу**

- "Хлоп!"- Генеральный директор "Хуайи Энтертейнмент" хлопнул своего охранника по плечу. - "Позволь мне наслаждаться одиночеством? Ты что, хочешь меня убить? Сколько голов у меня есть, чтобы оскорбить семью Чжоу, сколько денег у меня есть, чтобы... конкурировать с семьей Лу."

Генеральный директор Huayi Entertainment посмотрел на плотно закрытую дверь комнаты, и холодный пот покрыл его лоб. "Лу Шаомин, я никогда бы не подумал, что этот человек был действительно легендарным молодым мастером Лу!

Лу Шаомин просто сказал: "Женщина, которую вы ищете, находится в моей комнате."- Это открыло мне две вещи. Во-первых, у него с Нин Цин были неоднозначные отношения. Во-вторых, он буквально бросил ему вызов :-"Она в моей комнате. Заходи, если осмелишься."

Откуда Нин Цин знает Лу Шаомина?

Генеральный директор Huayi Entertainment дал понять, что у него нет мужества. Он вытер пот и стиснул зубы. - "Пошли отсюда!"

На следующее утро сквозь занавеску на глаза Нин Цин упал солнечный свет. Ее длинные, похожие на крылья ресницы затрепетали, и она медленно открыла глаза.

Она посмотрела на люстру над головой. На мгновение она растерялась. - "А где же я?"

Она закрыла глаза и изо всех сил попыталась вспомнить, что произошло прошлой ночью. Генеральный директор Huayi Entertainment бросил ее в комнату, и она убежала в соседнюю комнату. Затем она вошла в ванную и поцеловалась…

"Ах!"- Нин Цин закричала и внезапно села.

Она посмотрела на свою одежду. Она не изменилась. На ней был все тот же наряд, что и вчера. Она встала с кровати и подпрыгнула. Она не чувствовала никакой разницы, и ее никто не трогал.

Нин Цин облегченно вздохнула и коснулась своего лица. Ее лицо пылало от жара.

Ей очень хотелось дать себе пощечину. Даже несмотря на то, что она была расстроена Сюй Цзюньси и слишком много выпила, она не должна была позволять себе расслабиться, она не должна была делать этого с ним.…

В ее сознании возникло расплывчатое лицо. Она была невероятно пьяна прошлой ночью и не могла точно вспомнить внешность этого человека, но она ясно помнила, что он был очень хорош собой. Он был самым красивым мужчиной, которого она когда-либо видела.

Ее лицо все еще ощущало тепло мужской руки, и она все еще слышала его нежный голос, отдающийся эхом в ее ушах. Она прикоснулась к своим губам и была так смущена. Как она могла быть такой бесстыдной и делать это с незнакомцем?

К счастью, он не дотронулся до нее. Он должен был быть джентльменом.

Она покачала головой и отодвинула этот инцидент в сторону. Нин Цин подошла к окну босиком. Она раздвинула шторы и посмотрела на прекрасный пейзаж за окном, купаясь в ярком солнечном свете. Она развела руками и глубоко вздохнула. Она выдохнула и подумала про себя: "Это совершенно новый чудесный день."

Это была случайность прошлой ночью. Один раз она дала себе волю. Один единственный раз она впала в депрессию. Она должна была смотреть в будущее позитивно.

Завтра будет лучше, Нин Цин! Продолжайте сражаться!

Нин Цин приподняла уголки губ и улыбнулась. Она повернулась и направилась к двери.

Уже собираясь уходить, она вдруг заметила на ночном столике мужские часы. Она подошла и взяла в руки часы.

Она видела много дорогих вещей, когда была молодой леди из семьи Нин. Хотя она не знала марки этих часов, она могла сказать, что они были бесценны.

Она вспомнила высокую мускулистую фигуру, которая шла впереди толпы людей. Она догадалась, что он забыл и оставил его на прикроватном столике.

Она положила часы в сумочку и подумала: "Когда я доберусь до вестибюля отеля, я передам это управляющему".

Когда она добралась до вестибюля отеля, менеджера там не было, и администратор извинился. - "Мисс, клиент не оставил нам никакого контактного номера. Мы не можем связаться с ним. Эти часы выглядят очень дорогими, поэтому мы можем позаботиться о них от вашего имени. Как насчет того, что вы оставите свой номер телефона у нас. Если владелец оставленных вернется, чтобы найти его, мы скажем ему, чтобы он связался с вами."

Секретарша просто заботилась о ситуации в соответствии с ее инструкцией. У Нин Цин не было другого выбора, кроме как оставить часы и дать свой номер телефона. -"Тогда я позабочусь о них сейчас. Когда он придет искать их, пожалуйста, скажите ему, чтобы он позвонил мне."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 15: Посещение мамы в больнице**

Нин Цин вышла из гостиницы. Она не знала, что случилось со старым извращенцем, генеральным директором Huayi Entertainment. Он не нашел ее прошлой ночью, но кто знает, что он запланировал для нее на следующий раз.

Все в порядке, она смирится с ударами. Ей все равно нечего было терять.

Этот человек был прав прошлой ночью, все будет хорошо, пока она не откажется от себя.

Шаги Нин Цин мгновенно стали намного легче, как будто весь мир свалился с ее плеч. Она подошла к автобусной остановке, чтобы дождаться автобуса. Программа третьего курса была довольно простая, и в основном там вообще не было никаких занятий. Все студенты начали входить в индустрию развлечений через различные каналы, так что ей не нужно было ходить на занятия.

Она собиралась навестить мать в больнице. Два года назад у ее матери обнаружили болезнь почек, и медикаментозное лечение не помогло. Месяц назад она была госпитализирована с тяжелой почечной недостаточностью.

Она купила миску сладкой клейкой рисовой каши, которую любила ее мать, и отправилась в больницу.

Войдя в больничную палату, мать Нин, Юй Ваньцин, лежала в постели. Юй Ваньцин выросла в сиротском приюте. Когда ей было восемь лет, семья Нин выбрала ее в качестве невесты-ребенка. Красота Нин Цин была в основном унаследована от ее матери. Ее матери в этом году исполнилось 45 лет, но все еще можно было видеть, как она была красива в молодости, несмотря на ее бледное лицо.

- "Мама, ты не спишь?"- Юй Ваньцин лежала в постели и разговаривала со своей соседкой тетей Конг. В палате было всего два человека. Так постепенно Юй Ваньцин и тетя Конг начали разговаривать друг с другом.

Нин Цин шагнула вперед, поддержала мать, чтобы та могла сесть на кровати, и подложила ей под спину мягкую подушку.

Юй Ваньцин смотрела на Нин Цин с любовью и жалостью. Она каждый день получала проколы в почках, из-за чего у нее было плохое кровообращение, но ее глаза были мягкими и изящными, как и предполагало ее имя.

- "Цинцин, разве тебе сегодня не надо идти на учебу? Ты должна упорно тренироваться каждый день, так как учишься играть на фортепиано. С мамой в больнице все будет в порядке. Тут есть тетя Конг и Ян Ян, чтобы помочь заботиться обо мне. Тебе не нужно приходить ко мне в гости."

Нин Цин улыбнулась своей матери. Она держала в секрете от матери тот факт, что училась в Пекинской киноакадемии и поступила в индустрию развлечений. Мысли ее матери были более традиционными и консервативными, и она чувствовала, что девочка не должна идти в такое сложное место.

Она убедила свою мать, что поступила в первоклассный государственный университет и изучала фортепиано. Ее мать была очень довольна этим. Это был хороший выбор для леди.

Нин Цин распаковала сладкую клейкую рисовую кашу и накормила маму маленькой ложечкой, тихо успокаивая ее. - "Мама, мне очень удобно приезжать в больницу на автобусе. Кроме того, день, проведенный без моей мамы, кажется мне вечностью."

- "Посмотри на эту девушку, почему у тебя такой хорошо подвешенный язык?"- Сердито сказала Юй Ваньцин с ослепительной улыбкой на лице. Она была выбрана в качестве невесты ребенком семьей Нин в возрасте восьми лет. Она была верна своим женским обязанностям и считала Нин Чжэнго небом.

Теперь небо опустилось, и ее дочь стала центром ее мира. Если с ее дочерью все в порядке, она тоже будет в порядке.

- "Матушка Нин, все говорят, что дочери-это мамины "теплые куртки". Посмотрите, какая преданная Цинцин! Я могу только позавидовать тебе," - сказала тетя Конг и рассмеялась.

В этот момент вошел сын тети Конг, Конг Янг. Ему было 22 года, и он учился на последнем курсе колледжа. Он был живым и полным энтузиазма мальчиком и обычно навещал свою мать. Он всегда болтал с Ю Ваньцин и помогал ей наливать чай и приносить воду. Юй Ваньцин была очень доволен им.

-"Ты здесь, Янгянг. Какое совпадение! Цинцин тоже сегодня здесь."- Тетя Конг подмигнула сыну и сделала знак Конг Яну, чтобы он вышел вперед и поприветствовал Нин Цин.

Нин Цин взглянула на Конг Яна и увидела, что лицо мальчика стало ярко-красным, когда он беспомощно почесал затылок. На его лице застыло застенчивое выражение. Нин Цин могла сказать, что она нравится Конг Янгу.

- "Привет, Конг Янг."- Пока Конг Ян спотыкался и не мог вымолвить ни слова, Нин Цин приветствовала его спокойно и грациозно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 16: Нин Яо Вернулась**

-"Этот мальчик обычно довольно многословен. Почему ты не разговариваешь, когда видишь Цинцин? Как ты собираешься найти себе жену?"- Многозначительно пошутила тетя Конг.

Нин Цин ничего на это не ответила.

Юэ Ваньцин улыбнулась. "- Тетя Конг, Ян-Ян такой славный мальчик. Почему ты беспокоишься, что он не может найти себе жену? Молодые люди проводят время вместе и в конце концов привязываются друг к другу. Цинцин, я права"?- Она потянула Нин Цин за руку.

Ее мать не знала, что она была помолвлена с Сюй Цзюньсяем. Три года назад, когда ее отец Нин Чжэнго принял такое решение, он не стал обсуждать это с ее матерью. Нин Цин не стала говорить об этом своей матери. Она думала, что так будет лучше для мамы. Счастье в неведеньи.

- "Мама..." - ответила Нин Цин избалованно, подыгрывая Юэ Ваньцину.

Юй Ваньцин и тетя Конг обменялись взглядами и решили, что это сработало.

Съев половину миски каши, Юй Ваньцин вдруг вспомнила: "Цинцин, завтра у твоей бабушки день рождения. Она обожает тебя больше всех. Закажите любимый клубничный торт своей бабушки от Фук Ки и отправьте его. Поздравь свою бабушку с Днем рождения."

Нин Цин была ошеломлена. Ей действительно не хотелось уходить.

Юй Ванцинь коснулась головы Нин Цин. - "Цинцин, не важно как мы расстались с твоим отцом, ты все равно его дочь. Это неизменно."

Нин Цин холодно улыбнулась про себя. Неужели Нин Чжэнго обращается с ней как со своей дочерью?

Три года назад он бросил жену и дочь и выгнал их из дома. Когда у нее возникали проблемы с оплатой обучения, Нин Чжэнго не предлагал ни пенни. Когда ее мать болела, он даже не беспокоился. Его титул "отец" был чисто поверхностным.

Нин Цин смягчилась, когда подумала о своей бабушке. Больше всего ее любила бабушка. Когда она была маленькой, бабушка всегда носила ее на руках, и беспокоилась о том, чтобы она не упала. Ее бабушка всегда улыбалась и говорила: "Наша малышка Цинцин в семье Нин самая лучшая, самая красивая…"

Нин Цин кивнула. - "Хорошо, завтра я отправлюсь к Нин."

Нин Цин взяла торт и подошла к шале Нин.

Она позвонила в дверь, и дворецкий, дядя Фук, открыл дверь.

Дядя Фук явно напрягся, увидев ее. Он подбежал к двери рядом с металлическими перилами, но не протянул руку, чтобы открыть ее. - "Понятно," - нервно сказал он." Это та самая молодая леди. Чем я могу вам помочь?"

Дядя Фук назвал ее юной леди, но отказался впустить и спросил о цели ее визита. Нин Цин находила это довольно забавным.

Он был всего лишь слугой. Он должен был работать, оценивая настроение своего хозяина. Она улыбнулась и взяла торт в руки. - "Дядя Фук, сегодня у бабушки день рождения. Я заказала торт, чтобы поздравить бабушку"

Дядя Фук помолчал и ответил: "Юная леди, с тех пор как бабушка упала с лестницы три года назад, она как в тумане, ничего не понимает. В этом году сэр и мадам решили не праздновать. Вместо этого они просто собираются приготовить лапшу долголетия."

Дядя Фук тактично отказался от ее визита.

Нин Цин затрепетала длинными ресницами. -"Тогда ладно. Я не пойду туда, но этот клубничный торт-бабушкин любимый. Ты можешь принести его для бабушки?"

- "Это..." - дядя Фук заколебался.

Она услышала визг тормозов. Нин Цин обернулась и увидела припаркованный у дома "Ламборджини". Водительская дверца открылась, и из машины вышел Сюй Цзиньси.

Казалось, что Сюй Цзюньси ее не видит. Он подбежал к пассажирскому сиденью машины и открыл дверцу, как подобает джентльмену. Появилась светло-желтая фигура.

Нин Цин выпрямилась и приподняла уголки губ в улыбке. Такое совпадение. Нин Яо, которая была полна решимости покинуть страну после того, как услышала новость о ее помолвке с Сюй Цзюньси три года назад, но теперь она вернулась.

Нин Яо выглядела очень красиво. Ее юное лицо и изысканные модные аксессуары, ее застенчивый взгляд и ее невинное, но нежное поведение-любой мужчина с удовольствием защитил бы такую хрупкую женщину.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 17: Что это за отношение, Нин Цин?**

Сегодня Сюй Цзюньси был одет в тонкий белый свитер и темно-кофейную ветровку. Он был красив и умен, и вполне соответствовал корейскому костюму Нин Яо в светло-желтом шерстяном пальто. Они были похожи на молодоженов, брак которых был заключен на Небесах, когда стояли рядом друг с другом.

Нин Цин увидела, что Сюй Цзюнься держит маленькую руку Нин Яо своей укой, а другой рукой обнимает ее за изящные плечи и чуть прижимает к себе. -"На днях ты простудилась в Штатах. Ты чувствуешь себя лучше?Тебя не продуло в машине?"

Нин Цин вдруг захотелось рассмеяться. Движения Сюй Цзюньси были очень осторожными, а выражение его лица было полно нежности и любви. Даже его голос был таким же мягким и нежным, как весенний ветерок в марте. Нин Яо была зеницей его ока, его любимицей.

Что она для него значит?

Она не видела Сюй Цзюньси таким нежным целых три года, а теперь он отдал всю свою нежность другой женщине.

Нин Яо покоилась на груди Сюй Цзюньси, как хрупкое домашнее животное покоится на мужчине, с милой и милой улыбкой на лице. - "Цзюньси, я в полном порядке. Не беспокойся." Только тогда она заметила Нин Цин, и выражение ее лица резко изменилось. Слезы в ее глазах вот-вот должны были пролиться. Она выглядела смущенно, и так, будто ее застали врасплох. "Сестра..."

Голос Нин Яо был похож на ее собственный, нежный и сладкий, как пение птиц весной.

В прошлом она любила Нин Яо из-за ее застенчивости. Она взяла ее под свое крыло и обращалась с ней как с сестрой, помогла ей преподать урок хулиганам и привела ее в высший класс.

Но она никогда бы не подумала, что стала "фермером" из басни "Фермер и Змея".

Рот Нин Цин сложился в саркастическую дугу, когда она усмехнулась. "Lamborghini" только что проехал мимо, и если только люди внутри не были слепыми, она бы не поверила, что они ее не видели.

Изображая перед ней влюбленную голубку, а теперь притворяясь, что боится ее. Люди, которые ничего не знали, подумали бы, что она издевалась над ней, но она промолчала.

Насмешка Нин Цин заставила Нин Яо отпрянуть назад и спрятать свое маленькое плечо в руках Сюй Цзюньси. Она посмотрела на Сюй Цзюньси, ее лицо было полно паники и беспомощности, как будто она просила о помощи.

Сюй Цзюньси тут же недовольно нахмурился на Нин Цин. -" Что у тебя за отношение, Нин Цин? Нин Яо-твоя сестра. Она не хотела ссориться с тобой. Чтобы избежать встречи с тобой, она уехала на три года в Америку. Что еще ты хочешь, чтобы она сделала?"

Нин Яо не стал с ней спорить. Но действительно ли она уехала в Америку, чтобы избежать встречи с ней? Нин Цин улыбнулась и сказала: "о, правда? В таком случае, что она здесь делает?"

"Ты..."- Сюй Цзюньси не мог придумать ответа. -"Нин Цин, я не ожидал, что ты станешь такой эгоисткой."

Вспышка величия появилась в глазах Нин Яо, когда она услышала эти слова, но выражение ее лица было печальным, когда она схватила Сюй Цзюньси за рукав и умоляла: "Цзюньси, прекрати так говорить, это все моя вина. Сестра, ты простишь меня? Я надеюсь, что ваша семья будет счастлива вместе, и..."

-"Ты сказала, что была неправа и хочешь, чтобы я простила тебя. Хорошо. А теперь расскажи мне, как ты ошиблась," - перебила ее Нин Цин.

Нин Яо не знала, что ответить.

Нин Цин улыбнулась, шаг за шагом приближаясь к ней. -"Твоя мать тайно родила тебя и прелюбодействовала за спиной своей лучшей подруги. Все эти годы ты пряталась рядом со мной, притворяясь жалкой и слабой, но ты скрывала все, что касалось меня. Вы разрушили мою счастливую семью и похитили моего жениха. А теперь ты бесстыдно просишь меня простить тебя? Нин Яо, меня от тебя тошнит!"

Маленькие ручки Нин Яо сжались в крепкие кулаки. Она подавила гнев в своем сердце, временно позволив Нин Цин наслаждаться ее разглагольствованиями.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 18: Чувство присутствия**

- "Цзюньси, все совсем не так. Моя сестра неправильно меня поняла..." - слезы Нин Яо потекли по ее щекам. Она выглядела очень хрупкой, когда плакала. -"Я ничего не знаю о маме и папе. Я тоже невиновна... я действительно относилась к Цинцин как к своей родной сестре. Для тебя ... я прожила очень тяжелую жизнь в течение последних трех лет. Я сбежала в Штаты, чтобы забыть о тебе, но... …"

- "Ну, хватит!"- Сюй Цзюньси крепко обнял Нин Яо. Он взревел на Нин Цин с ненавистью в глазах: "Нин Яо - та, кто мне нравится. Я люблю ее!"

Нин Цин онемела от боли. Иначе, когда она услышала, как Сюй Цзюнься говорит, что любит Нин Яо, как она могла не чувствовать ничего, кроме печали?

Нин Яо зарылась в объятия Сюй Цзюньси и подняла свои длинные тонкие брови. Она посмотрела на нее с вызывающей улыбкой. Она сочла это сатирическим. Мужчина, который всего несколько дней назад переспал с молодой моделью, и женщина, которая постоянно притворяется. Она гадала, чем обернется эта нелепая комбинация.

Когда возникла патовая ситуация, дверь шале открылась. Вышли Нин Чженго и Ли Мэйлин.

- "Яояо..." - Ли Мэйлин притянула Нин Яо в свои объятия. - "Пусть мама посмотрит. Как ты провела эти три года в Штатах? Яояо, ты похудела."

Нин Чжэнго спокойно обнял плечо Ли Майлинг. Сцена воссоединения семьи была такой оживленной.

Нин Цин посмотрела на них, но никто ее не заметил. Она чувствовала себя чужой.

Нин Яо весело болтала с ними обоими, и Нин Чжэнго сказал: "Давай закончим разговор снаружи и пойдем в дом. Мистер Сюй редко приходит сюда. Яояо, твоя мама давно приготовила ужин. Давайте войдем внутрь."

Нин Цин вдруг вспомнила, что дворецкий сказал, что они приготовили только миску лапши долголетия для ее бабушки, но похоже, что они приготовили роскошный обед для своей дочери.

- "Папа..." - как раз в тот момент, когда все четверо радостно собрались войти в дом, Нин Цин внезапно окликнула его. У нее не было другого выбора, кроме как самой создать свое присутствие.

Нин Цин подошла к Нин Чжэнго и взяла торт в руку. Она улыбнулась и сказала: "Папа, сегодня у бабушки день рождения. Я заказала торт для бабушки. Можно мне зайти к бабушке?"

Нин Чжэнго был посредственным и слабым человеком. Хотя семья Нин была огромной семьей, все с хорошей карьерой, когда отец Нин Чжэнго был жив, он просто расслабился и наслаждался жизнью. Когда его отец умер, мать Нин Чжэнго была единственной, кто взял на себя всю ответственность.

Мать Нин Чженго очень любила Юй Ваньцин и Нин Цин, и она настаивала, что противится идее Ли Мэйлин присоединиться к семейному дому. Однако три года назад произошел несчастный случай. Ее бабушка упала с лестницы.

Следовательно, Нин Чженго развелся с Юй Ванцинь по праву и женился на Ли Мэйлин.

Нин Цин точно знала, что, хотя Нин Чжэнго отдавал приказы, Ли Мэйлин была настоящим советником. Ли Мэйлин была гладкой и скользкой.

Нин Чженго было легко убедить, так что он не мог не следовать советам Ли Мэйлин. Кроме того, сорокалетняя Ли Мэйлин была хороша собой.

Но такой человек, как Нин Чжэнго, был мягкосердечен. Нин Цин видела нерешительные и извиняющиеся глаза, и она этим воспользовалась.

В этот момент Ли Мэйлин захлопала в ладоши и улыбнулась. - "Я все понимаю. Вернулась Цинцин. Тогда давай поторопимся и войдем внутрь. Бабушка определенно будет очень рада, что ты вернулась на ее день рождения."

Нин Цин улыбнулась про себя. Она была уверена, что войдет в дом, но Ли Мэйлин ухватилась за возможность сделать одолжение почти бесплатно. Нин Цин не могла не признать, что Ли Мэйлин была умной женщиной. Она знала, как сделать мужчину счастливым и как его использовать.

Как и ожидалось, Нин Чжэнго изобразил счастливое лицо. Чувство вины по отношению к Нин Цин превратилось в благодарность и нежную страсть по отношению к Ли Мэйлин. - "Цинцин, давай войдем."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 19: Она Изменилась**

Войдя в дом семьи Нин, Нин Цин сразу же направилась в комнату бабушки.

Распахнув дверь, она увидела, что бабушка сидит на кашемировом ковре и играет с камнями.

"Бабуля..."- Воскликнула Нин Цин, но ее бабушка не подняла глаз. Она лепетала какую-то чепуху и чесала голову, как ребенок, словно не знала, как играть с камнями.

В комнате находился слуга, который должен был заботиться о бабушке. Слуга беспомощно сказал: "Юная госпожа, вы вернулись. Сегодня утром пожилая мадам забралась в сад за домом и собрала там кучу камней. Она взяла их с собой в комнату поиграть. На ковре холодно, но пожилая мадам хотела присесть. Она просидела тут весь день и не желала слушать ничьих уговоров."

Нин Цин кивнула головой, показывая, что все поняла. Она передала торт слуге, подошла к бабушке и присела на корточки.

Она посмотрела на камни, затем протянула руку и разделила крапчатые камни и одноцветные камни на две кучки. На кашемировом ковре случайно оказалась решетка. Она положила камень на нее.

Внимание бабушки сразу же переключилось на нее. Она последовала за Нин Цин и положила камень на пол.

Поиграв несколько раз, когда пять крапчатых камней образовали линию, Нин Цин рассмеялась и сказала бабушке: "Бабушка, эта игра называется "Пять в ряд". Бабушка выиграла!"

-"Я победила, я победила, ура!"- Бабушка вдруг широко улыбнулась. Она схватила все камни в свои руки и хотела играть снова. Но ей вдруг пришел в голову вопрос: "Кто ты, маленькая девочка?"

Нин Цин наклонила свою маленькую головку и жалобно заморгала, глядя на бабушку. Она надула губы и сказала: "Бабушка, я Цинцин, ты даже не узнаешь Цинцин сейчас."

- "Цинцин?"- Повторила бабушка несколько раз. Она действительно забыла Нин Цин, но, глядя в печальные глаза маленькой девочки, попыталась вспомнить. После минутного раздумья ее глаза засияли, когда она поняла и сказала: "О, ты же бабушкина малышка Цинцин, иди сюда, Цинцин, позволь бабушке обнять тебя."

Бабушка встала и широко раскинула руки. Нин Цин улыбнулась и бросилась в объятия бабушки.

Бабушкины объятия были такими же теплыми, как и мамины.

Некоторое время они обнимались, потом бабушка взяла Нин Цин за маленькую ручку и подвела ее к молочно-белому пианино. -"Цинцин сыграет на пианино для бабушки."

Бабушка больше всего любила слушать, как она играет на пианино. Она играла на этом пианино с самого детства и не ожидала, что теперь его перенесут в комнату бабушки.

Нин Цин села, и ее красивые руки сыграли несколько нот на черно-белых клавишах. Она повернула голову к бабушке и сказала: "Бабушка, Цинцин будет играть " Мерцай, мерцай, маленькая звездочка"."

- "ЛАДНО, ЛАДНО!"- Бабушка заплясала от радости, как ребенок. Когда зазвучала знакомая мелодия, бабушка взяла служанку за руки и захлопала в ладоши, она даже запела вместе с нежным голосом Нин Цин: "мерцай, мерцай, маленькая звездочка, как мне интересно, кто ты такая"...

Когда Сюй Цзюньси поднялся наверх, чтобы навестить бабушку, он увидел эту сцену через щель в полуоткрытой двери. Сегодня Нин Цин была одета в белое платье и бирюзовый вязаный кардиган. Непринужденная и веселая мелодия выскользнула из ее прекрасных пальцев. Половина ее лица, купавшегося в золотистом солнечном свете, была розовой, как цветы персика, а нежные чернильно-черные глаза смотрели по сторонам.

Большая ладонь на дверной ручке медленно разжалась. Он лениво прислонился к двери, засунув руки в карманы брюк.

Если голос Нин Яо был похож на голос иволги, то голос Нин Цин был таким же сладким, восковым и нежным, как у Цзяньганьских женщин. Когда она пела, когда называла его Цзюньси, ее голос был мягким, а не фальшивым и кокетливым.

К сожалению, она изменилась. Она уже не была той простой красивой девушкой, какой была раньше. Она стала эгоистичной, озлобленной и даже грязной после прихода в индустрию развлечений.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 20: Цзюньси, Бабушка передаст Цинцин тебе.**

Но самое досадное было то, что она бесстыдно сказала то, что Нин Яо забрала у нее жениха. Несмотря на то, что он был ее женихом, она была готова спать с другими мужчинами, но не позволяла ему прикасаться к себе. Он выпалил, что любит Нин Яо от злости.

А потом его захлестнуло откровенное чувство мести. Он хотел, чтобы она почувствовала зависть, ревность и боль.

Однако он не заметил и намека на ревность на ее лице, когда она гордо и холодно посмотрела на него, словно говоря: "Сюй Цзюньси, я посмотрю, чем вы оба закончите".

Он вдруг вспомнил, что за все эти годы она ни разу не ревновала его. Осознав это, он почувствовал разочарование и опустошенность. Казалось, он чувствовал себя ... потерянным.

Сюй Цзюньси внезапно почувствовал раздражение, когда подумал об этом. Что же думать о Нин Цин? Нин Яо была такой замечательной девушкой, что заслужила его любовь. Разве он тоже не влюбился в Нин Яо?

Он хотел было распахнуть дверь, но бабушка с внучкой уже сидели там и ели праздничный торт. Нин Цин зачерпнула вилкой немного клубничного крема и накормила бабушку.

Бабушка вдруг окунула руку в какой-то крем и размазала его по губам Нин Цин. Глядя на свою бабушку, которая возилась с ней, она дернула ее за рукав и встряхнула ее тело, когда она позвала по-девичьи: "Бабушка…"

Сюй Цзюнься почувствовал, как его скальп онемел вместе с приливом эмоций, а тело напряглось.

Он смотрел, как Нин Цин облизывает сливки у ее губ. Ее губы блестели красным, а язык казался гладким и влажным. Это был именно тот образ.

Сюй Цзюньси сглотнула и вдруг вспомнила тот момент, когда он с силой поцеловал ее на диване на днях. Его глаза тут же покраснели.

В этот момент бабушка заметила Сюй Цзюньси. Она помахала рукой и сказала: "Цзюньси, входи. Что ты делаешь, прячась за дверью?"

Нин Цин обернулась и посмотрела на него. Сюй Цзюньси действительно стоял у двери. Тем не менее, он выглядел высокомерным. Он даже не взглянул на нее, а подошел к бабушке и спросил: "Бабушка, как ты себя чувствуешь?"

- "Неплохо," - ответила бабушка.

Нин Цин была потрясена. Ее бабушка не помнила ее, но она помнила Сюй Цзюньси. Она увидела, что озорство бабушки померкло и сменилось простым дружелюбием.

Тогда Нин Цин поняла, что ее бабушка была не совсем в здравом уме. Временами было хорошо, временами плохо. Сейчас, наверное, один из лучших моментов.

Она чувствовала себя подавленной и держала бабушку за руку. Ее бабушка вздохнула и сказала с тяжелым сердцем: "Цзюньси, бабушка передаст тебе Цинцин. Ты должен относиться к ней хорошо."

Ее подавленное настроение было окрашено меланхолией. Прошло три года, и они изменились до неузнаваемости, но только бабушка не могла этого заметить.

Сюй Цзюньси посмотрел в сторону и увидел Нин Цин в отчаянии. Он чувствовал себя счастливым и сиял от радости, когда сказал: "Бабушка, я теперь с Нин ..." с Нин Яо.

- "Цзюньси..." - Нин Цин отняла свою руку и закричала на него. Она умоляла глазами: "Бабушка не в здоровом состоянии. Не провоцируй ее."

Сюй Цзюнься вдруг почувствовал себя счастливым, когда подумал, что Нин Цин полна сожаления и хочет, чтобы он сказал, что они вместе. Даже несмотря на то, что он больше не хотел ее, она делала вид, что они все еще в хороших отношениях.

В этот момент он был в хорошем настроении, поэтому подыграл Нин Цин и не стал ничего опровергать.

Ее бабушка снова увещевала Сюй Цзюньси позаботиться о Нин Цин. Затем она вернулась в постель, так как была совершенно измотана. Нин Цин укрыла бабушку и покинула комнату с Сюй Цзюньси.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 21: Яояо, извинись перед Цинцин.**

Нин Цин вышла из комнаты и вспомнила, что не сможет каждый день видеться с бабушкой и заботиться о ней; она в отчаянии опустила глаза и молчала. Сюй Цзюньси засунул руки в карманы и высокомерно сказал за спиной Нин Цин: "Нин Цин, не грезь наяву. Я молчал только потому, что мы были с твоей бабушкой. Невозможно,чтобы мы были вместе, я встречаюсь с Яояо."

Нин Цин не обратила на это особого внимания, но небрежно ответила":О, всего вам доброго."

Улыбка Сюй Цзюньси мгновенно застыла. Он сделал большой шаг вперед и преградил ей путь. Он холодно поддразнил ее: "Нин Цин, что ты имеешь в виду? Сначала ты не позволяешь мне сказать твоей бабушке, что я с Яояо, а теперь ты желаешь нам всего самого лучшего? Когда же ты наконец прекратишь свои игры?"

Взгляд Нин Цин на мир был разрушен. Играть в игры? Как он в ее действиях мог увидеть игру? Он такой самоуверенный.

-" Если тебе так нравится, то думай как хочешь.", - Нин Цин повернулась и хотела пройти мимо него.

Но Сюй Цзюньси преградил ей путь. Затем они вдвоем стали тянуть и толкать друг друга: "Нин Цин, объясни это нормально сейчас же! "

Нин Цин внезапно встала и подняла свои красивые брови. Она одарила Сюй Цзюньси очаровательной улыбкой и поманила его посмотреть назад.

Сюй Цзюньси сначала был ошеломлен улыбкой Нин Цин. Затем он обнаружил странную атмосферу. Он обернулся и увидел Нин Яо, стоящую позади него с печальным взглядом.

"-Яояо, выслушай меня," - быстро подбежал Сюй Цзюньси, увидев обиженный взгляд Нин Яо.

Нин Яо надула губы и повернулась, чтобы уйти.

Сюй Цзюньси погналась за ней.

Глядя на эту драму, Нин Цин холодно ухмыльнулась. Затем она повернулась и пошла вниз по лестнице.

- "Цинцин, раз ты здесь, оставайся, поужинаем вместе, "- Ли Мэйлин увидела, что произошло наверху. Она спокойно шла перед Нин Цин с дружелюбной улыбкой.

-"Все нормально. Я вернусь первой," - отказалась Нин Цин.

Затем Нин Яо спустилась вниз. Ее печальный взгляд был именно таким, каким она его себе и представляла. Ее лицо было полно невинности и искренности, когда она сказала: "Сестра, мы не виделись три года. Просто останься и дай нам собраться всей семьей."

Она стояла молча и смотрела на Ли Мэйлин с улыбкой, которая на самом деле не была улыбкой. Ли Мэйлин преградила ей путь. Казалось, что они не отпустят ее, если она не сыграет спектакль с парой из матери и дочери.

"-Яояо, что ты там стоишь? Сестра Цинцин не любит тебя. Это все твоя вина. Скорее подай ей чай и извинись перед ней."

- Сказал Ли Мэйлин, и слуга быстро принес чашку чая и передал ее Нин Яо.

- "Яояо... "- Нин Яо без колебаний взяла чашку, а Сюй Цзюньси посмотрел на нее с болью и жалостью. Он не думал, что Нин Яо виновата, поэтому ему было довольно обидно, что Нин Яо пошла на большую уступку, чтобы угодить Нин Цин.

Нин Яо успокаивающе посмотрела на Сюй Цзюнься и подошла к Нин Цин: "Сестра, не сердись, это все моя вина. Я приношу тебе свои извинения."

Нин Цин слегка улыбнулась. Она не отказалась из скромности, но взяла чай.

Когда она подошла к чайной чашке, Нин Яо намеренно перевернула ее и пролила чай себе на руку.

- "Пфф..." - Нин Яо в панике отдернула руку. Словно испугавшись, что никто не поймет ее боли, она быстро отступила на два шага назад.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 22: Контратака.**

- "Яояо..." - Ли Мэйлин и Сюй Цзюньси бросились вперед и окружили Нин Яо. Сюй Цзюньси держал раненую руку Нин Яо на своей ладони и тихо спросил: "Яояо, где... обожглась…"

Прежде чем он успел спросить "было ли больно", на лицо Нин Яо снова плеснули теплой водой с чайными листьями.

Все присутствующие были потрясены неожиданным поворотом событий.

Там был слуга, который смотрел на Нин Яо. Они услышали крик Нин Яо, как будто она боялась, что может испортить свое лицо. Тонкий макияж на ее лице был размазан, и то, как она выглядела с чайными листьями на лице, было забавно.

Там же была и служанка, которая прикрывала свой рот рукой и беззвучно смеялась.

-"Нин Цин, ты..!"- Как бы ни была сильна воля человека, она не сможет сохранять спокойствие, когда ее дочь обливают чашкой чая. Ли Мэйлин пристально смотрела на нее, пока она говорила, стиснув зубы.

- "Тетя Ли, что же я такого сделала? Ты такая свирепая, я так боюсь."- Нин Цин сделала шаг вперед и невинно посмотрела на Ли Мэйлин своими прищуренными красивыми глазами. Она посылала свой сигнал прямо Ли Мэйлин, так как там было так много посторонних. "Подберите свою маску и позаботьтесь о своем имидже."-этим взглядом говорила Нин Цин.

Ли Мэйлин чуть ли не начала плеваться ядом. Она никогда не думала, что проиграет молодой девушке после такой долгой борьбы.

Однако опыт имеет значение. Она быстро пролила несколько слез и воскликнула: "Цинцин, почему ты так обращаешься с Яояо? Подойди ко мне, если ты недовольна нами!"

Ее голос успешно привлек внимание Нин Чжэнго из кабинета. Нин Чжэнго сбежал вниз по лестнице и, увидев эту сцену, тут же сделал выговор: "Нин Цин, что за беспорядок ты устраиваешь? Кто позволил тебе запугивать тетю Ли и Яояо?"

Нин Цин давно потеряла надежду на своего отца. Чем холоднее и отстраненнее она была, тем счастливее казалась ее улыбка: "Папа, тетя Ли сказала Яояо извиниться передо мной и сказала, что это все Яояо виновата. Я подумала, что если Яояо виновата, как сестра, то я определенно должна преподать ей урок, чтобы мы начали все с чистого листа."

Нин Чжэнго не находил слов, когда услышал объяснение Нин Цин. Его тело напряглось, и он посмотрел сначала на Ли Мэйлин, а потом на Нин Яо. В конце концов он только тяжело вздохнул.

Нин Цин радостно обернулась и снова посмотрела на Ли Мэйлин. - "Тетя Ли, в какую эпоху вы живете? Почему вы все еще играете в эти трюки под столом? Кстати об актерском мастерстве, тетя Ли, похоже, забыла, что я из Пекинской киноакадемии и тоже разбираюсь в киноиндустрии."

Затем Нин Цин передала чашку чая Ли Мэйлинг и улыбнулась: "Хорошо, поскольку я делаю всех здесь несчастными, я уйду. Эта чашка ... тетя Ли, пожалуйста, забери ее обратно."

Ли Мэйлин была так взбешена, что ей захотелось просто дать несколько пощечин Нин Цин. Однако она не стала бы делать ничего настолько иррационального. Это была ее ошибка, что она потеряла бдительность с Нин Цин.

Что бы ни сделала Нин Цин в тот день, она была уверена, что отомстит ей в течение недели.

Ли Мэйлин вытерла слезы, подавляя гнев в своем сердце. Она протянула руку, чтобы взять чайную чашку Нин Цин, поднятую в воздух.

Она опустила свою голову.

Но " Бах!"- Нин Цин отпустила чашку из руки, и она разлетелась на мелкие кусочки.

-"Нин Цин!"- вскричали два низких голоса. Один принадлежал Чжэнго, а другой - Сюй Цзюньси. Нин Цин ухмыльнулась и, не оборачиваясь, вышла из дома.

Как только Нин Цин ушла, "Дорого-ой, у-у-у..." - Ли Мэйлин закричала в объятиях Нин Чжэнго.

-"Цзюньси, сестра, она..."- лицо Нин Яо было бледным, а тело мелко дрожало.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 23:Сюй Цзюньси, давай отменим помолвку.**

Нин Цин вышла из дома и услышала раздраженный голос сзади: "Нин Цин, стой там!"

Нин Цин решительно встала и обернулась. Сюй Цзюнься побледнел от гнева. Она унизила Нин Яо, и он должен был бы сгорать от гнева. Он, вероятно, был там, чтобы разобраться во всем от имени Нин Яо.

Сюй Цзюньси был очень зол, но раньше это было семейное дело Нин, поэтому ему было неудобно делать какие-либо комментарии. Однако он своими глазами видел, как она саркастична. Нин Яо плакала только тогда, когда над ней издевались, почему же Нин Цин стала такой злой?

"-Нин Цин, почему ты унизила тетю Ли и Яояо? Я говорил, что сначала влюбился в Яо ЯО. В течение последних трех лет, когда она была в Штатах, она постоянно отвергала меня. Это я каждый раз прилетал к ней, чтобы повидаться. Она тоже меня любит. Она терпеливо ждет и до сих пор скрывалась именно ради тебя. Как ты могла так жестоко обращаться с такой чистой и невинной девушкой?"

Нин Цин захотелось рассмеяться, и она действительно издала смешок. Жестоко? Он использовал это прилагательное по отношению к ней! Нин Яо, чистая и невинная?

Она могла сказать, что Сюй Цзюньси был полностью ослеплен. Нин Яо уехала в Штаты только три года назад, после того как была заключена помолвка.

Если Нин Яо не поедет в Штаты, как она сможет притвориться святым лотосом? Если она не поедет в Штаты, то как она сможет разыгрывать его и соблазнять снова и снова?

Нин Цин почувствовала себя нелепой. Три года назад, когда она и Сюй Цзюнься обручились, их с матерью очень скоро выгнали. Однажды она была у Сюй, и именно тогда мать Сюй Цзюньси унизила ее. Он был холоден к ней, и она не хотела привязываться к нему, чтобы ее обвинили в том, что она просто ищет связи с богатыми и влиятельными людьми. Поэтому последние три года они проводили вместе очень мало времени.

Она никогда не думала, что когда она зарабатывала деньги, чтобы заботиться о своей матери, Сюй Цзюньси летал в Штаты, чтобы встречаться с Нин Яо. И он просто спал с молодой моделью несколько дней назад.

Неужели он все еще тот мальчик, который был теплым и застенчивым в ее воспоминаниях?

Нин Цин выпрямилась и слабо улыбнулась: "Если бы я не была злой, как бы невинность Нин Яо могла так смело выделяться? Оставь меня в покое. Это здорово, что ты живешь хорошо. Я буду хлопать в ладоши, чтобы поздравить пару принца и принцессы. Вы - хорошая пара."

- "Ты!"- Сюй Цзюньси сжал кулаки, его грудь вздымалась вверх и вниз. Он посмотрел на Нин Цин, которая смотрела на все так легко.

Что она имела в виду? Разве она не должна объяснять все и умолять его остаться?

Неужели у нее появилась привычка подталкивать его к другим женщинам?

Но кем же он был для нее, по ее мнению?

Как только он вспомнил ее расстроенное лицо в комнате бабушки, он почувствовал себя лучше: "Нин Цин, я знаю, что ты любила меня все эти годы, но ты не можешь навязать мне свои отношения. Я хочу быть с Яояо. Не усложняй ей задачу. Между нами говоря, считай, что я твой должник."

У Нин Цин даже не было сил рассмеяться. Она вдруг не поняла, почему приняла его признание в любви, когда ей было восемнадцать, почему согласилась на свидание в саду и помолвку…

Он даже не мог отличить плохое от хорошего. Его высокомерное лицо; она подумала, что это уже слишком, чтобы выдержать еще один взгляд!

Через некоторое время Нин Цин заговорила: -" Сюй Цзюньси, давай расторгнем нашу помолвку," - в ее мягком голосе послышались нотки усталости.

Тело Сюй Цзюньси напряглось. Это очень странно. Именно он сказал, что был с Нин Яо, но когда он услышал, что она расторгла их помолвку, он почувствовал боль в своем сердце. Ощущение было такое, словно кто-то вонзил ему в грудь нож и вырвал сердце. Как будто что-то важное уплывало прочь…

По их лицам пробежал холодок, и Сюй Цзюньси, подняв голову, увидел, что моросит дождь. Плотные и тяжелые капли дождя намочили их одежду.

- "Хорошо," - его глубокий голос звучал так, словно его выдавили из желудка. Сюй Цзюньси пристально смотрел на ее лицо, чтобы не пропустить ни одного выражения: "Пожалуйста, передай мне обратно нефритовый браслет, который был передан через семью Сюй. Я хочу отдать его Яояо."

-" Хорошо," - кивнула Нин Цин. Стук дождя, который капал на их кожу, был таким же холодным, как и то, что она чувствовала внутри в этот самый момент, - "Нефритовый браслет принадлежит семье Сюй. Я обязательно верну его вам. Но я не взяла его с собой. Я позвоню тебе завтра, и ты сможешь приехать и забрать его."

Нин Цин сказала это и повернулась, чтобы уйти, не дожидаясь ответа Сюй Цзюньси.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 24: Двое мужчин дерутся из-за нее.**

Как только она повернулась, черный зонтик вдруг закрыл ее от дождя. Затем ее приветствовало красивое лицо Конг Яна. Он улыбнулся и сказал: "Цин Нин, тетя Нин увидела, что небо потемнело и идет дождь, а вам еще предстоит возвращаться домой. Она волнуется, так что она послала меня сюда, чтобы забрать тебя."

Нин Цин не колебалась: "Хорошо, пойдем."

Она сделала шаг и услышала, как Сюй Цзюньси стиснул зубы и выплюнул: "Нин Цин, а ты молодец!"

Ее маленькое запястье внезапно дернулось.

Нин Цин обернулась и увидела, что красивое лицо Сюй Цзюньси покрыто капельками воды. Он смотрел на нее свирепым взглядом, как будто был сдержанным зверем, который бросится на нее и разорвет на куски, как только его освободят.

-"Нин Цин, я унизил тебя. Ты даже уже нашла себе следующего? Ты устроила все это сегодня и ждала, когда я расстанусь с тобой, чтобы ты могла расторгнуть помолвку? Нин Цин, ты мне очень противна!"

Нин Цин никак не отреагировала. Она подняла руку и заправила за ухо прядь мокрых волос. Она сказала спокойным и элегантным голосом: "Сюй Цзюньси, поскольку я тебе противна, пожалуйста, отпусти мою руку."

Сюй Цзюньси не только не отпустил ее, но еще крепче сжал ее запястье. Его сильная рука чуть не сломала ей запястье: "Нин Цин, ты просто смешна. В чем разница между тобой и проституткой? Ты же как шлюха!"

Нин Цин почувствовала, как теплая жидкость наполнила ее глаза. Только она одна знала, сколько усилий ей пришлось приложить, чтобы не продать свое тело в сфере развлечений.

Как он мог сказать ей такое?

Как раз в тот момент, когда Нин Цин собиралась дать отпор, на ее плечо легла чья-то рука. - "Мистер, у нас же цивилизованное общество," - сердито сказал Конг Ян. Пожалуйста, следи за своим языком. И она сказала тебе отпустить ее. Разве ты не слышал? Если ты этого не сделаешь, я вызову полицию."

- "Позвонишь в полицию?"- Сюй Цзюньси презрительно усмехнулся и посмотрел на белую рубашку и джинсы Конг Яна. - "Кто ты такой, чтобы вмешиваться, когда мы разговариваем? Ты хочешь переспать с ней? Вы знаешь, как она дорого стоит? Ты можешь себе это позволить?"

- "Ты?!"

- Пак!- Сюй Цзюньси почувствовал, как у него болит лицо. Оказалось, что Нин Цин дала ему пощечину.

Сюй Цзюньси посмотрел в их сторону. Он не знал, откуда раздался этот крик и кто держал его за руку. Он только знал, что был сбит с толку. Он повернулся и посмотрел на Нин Цин своими налитыми кровью глазами, и ему захотелось придушить ее.

Но когда его взгляд встретился с Нин Цин, он напрягся, так как у девушки напротив него был красный нос…

Она плакала!

Нин Цин воспользовалась моментом, когда Сюй Цзюньси был ошеломлен, и отшвырнула его руку. Прежде чем уйти, она тихо сказала: "Сюй Цзюньси, я бы предпочла никогда не знать тебя."

- Нин Цин... - Сюй Цзюньси почувствовал, что он одержим. Он инстинктивно сделал огромный шаг вперед и снова потянул ее за запястье. В его глазах мелькнула паника: "нет... не надо…"

Его "не уходи" прервал Конг Ян. Конг Ян толкнул его и сказал: "Почему ты такой цепкий? Неважно, кем ты был для Нин Цин тогда, но сейчас ты для нее ничто."

Когда Сюй Цзюньси услышал "ничто для нее", он почувствовал острую боль в своем сердце. Он притянул к себе Нин Цин и хотел заключить ее в свои объятия. Он повернулся, чтобы уставиться на Конг Яна, "Я тебя предупреждаю. Не смей вмешиваться между нами. В противном случае, не вини меня за то, что я не был хорошим."

Конг Янг был молод и агрессивен. Кроме того, он не может контролировать себя в присутствии человека, который ему нравится: "Ну же, давай!"- Затем он и Сюй Цзюньси начали тянуть и толкать друг друга. Они выглядели так, словно собирались драться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава:25:Нин Яо это все, что у тебя есть.**

"- Сюй Цзюньси, что ты делаешь? Ты что, с ума сошел? Отпусти его!"- Цин хотела остановить их, но мужчины были намного сильнее. Сюй Цзюньси махнул рукой, и она отшатнулась назад.

У нее был рюкзак, его лямка ослабла, и что-то выпало в лужу воды.

Нин Цин была потрясена, это были часы. Часы, которые оставил человек в гостинице.

Нин Цин была потрясена и в то же время рассержена. Она не потрудилась взять часы, но, взглянув на Нин Яо, усмехнулась: "Нин Яо, это все, что ты можешь? Твой мужчина сражается за меня, а ты просто наблюдаешь за происходящим со стороны?"

Сюй Цзюньси выбежал, чтобы критиковать Нин Цин, поэтому Нин Яо стояла в стороне и с гордостью наблюдал за происходящим. Но она никогда не думала, что это выйдет из-под контроля, и Сюй Цзюньси станет удерживать Нин Цин.

Даже когда она выбежала, чтобы взять Сюй Цзюньси за руку, он никак не отреагировал. Его глаза видели только Нин Цин.

Это было как десять лет назад, когда его глаза были навечно устремлены на Нин Цин. Он смеялся, когда Нин Цин смеялась, он не мог есть, когда Нин Цин была грустна. Все эти годы она была для Нин Цина как служанка, а он даже ни разу не взглянул на нее.

Нет, она не хотела этого снова.

Она приложила так много усилий и, наконец, взяла Сюй Цзюньси в свою руку. Сюй Цзиньси принадлежала ей; она собиралась стать леди в семье Сюй.

Насмешливые замечания Нин Цин дразнили ее, но в то же время и напоминали об этом. Нин Яо без колебаний бросилась вперед. Как только Конг Ян поднял кулак, она блокировала его прежде, чем он успел ударить Сюй Цзюньси. Она казалась робкой, но действовала мужественно. Она была девушкой, которая была готова отдать все ради любви: "Не обижай Цзюньси, ударь меня, если хочешь."

Конг Ян увидел, что девушка подошла, чтобы блокировать его кулак, и ему удалось вовремя отступить.

Нин Яо чувствовала, что мужчина позади нее все еще хочет дать отпор. Она положила руку на его щеку и слабо упала в объятия Сюй Цзюньси.

Сюй Цзюньси протянул руку, чтобы обнять ее, а Нин Яо с любовью посмотрела на него.

Сюй Цзюньси снова была ошеломлен. Тот, кто потерял рациональность, внезапно вернулся к реальности. И что же он сделал? Зачем ему драться с другим человеком из-за такой женщины, как Нин Цин?

Он вспомнил, как Нин Яо защищала его. Он был тронут и заключил Нин Яо в свои объятия. Он наклонился вперед, чтобы поцеловать ее в лицо. Почему ты бросилась в бой, когда мужчины дрались? Как бы я был расстроен, если бы тебе было больно? А?"

Нин Яо схватила Сюй Цзюньси за шею и усмехнулся. Она сказала, "Я не позволю никому обижать тебя. Если бы ты попал в аварию, я бы больше не смогла жить."

Сюй Цзюньси был ослеплен. Он думал, что Нин Цин была грязной и бессердечной, и он чувствовал, что Нин Яо была драгоценна, поэтому он снова влюбился в нее.

С другой стороны, Конг Ян подбежал к Нин Цин, когда она поднимала часы. Она вытерла воду с них рукавом, и она была в ужасе, что часы больше не работали.

Нин Цин хотелось только плакать. Она понимала, что часы были очень дорогими. Она уже была на грани нервного срыва. Если владелец часов позвонит, то как она сможет ему это компенсировать?

Она встала и осторожно положила часы в сумку. Тогда ей придется действовать без всякого плана. Она пошлет часы в мастерскую и посмотрит, можно ли их починить.

- "Конг Янг, ты в порядке?"- В инциденте был замешан невиновный, и Нин Цин могла только извиняющимся тоном спросить Конга Яна.

Конг Янг покачал головой и улыбнулся. -"Я в порядке, пошли отсюда."

"Все хорошо".- Конг Янг взял свой зонтик, а Нин Цин последовала за ним, но даже не взглянула еще раз на Сюй Цзюньси.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 26: Сегодня вечером я останусь?**

Краем глаз Сюй Цзюньси был сосредоточен на движении Нин Цин. Он увидел, что она проигнорировала его и ушла, его грудь снова вздымалась и опускалась.

Затем он услышал, как Нин ЯО в его объятиях мягко сказала: "Цзюньси, моя сестра встречалась с богатым парнем? Эти швейцарские часы - очень старинные из белого золота 18 карат. Это единственный и неповторимый экземпляр часов во всем мире. Два года назад я однажды видела его на аукционе в Женеве. Я слышала, что он был продан по высокой цене в пять миллионов долларов."

Глаза Сюй Цзюньси стали холодными, и он приподнял уголки губ в холодной улыбке. Он сказал кое-что раньше, а именно, что он унижает Нин Цин.

До чего же грязной была эта женщина! Она привязалась к влиятельным людям и к молодому красивому мужчине. Она ни капельки не изменилась.

Неудивительно, что она не беспокоилась о нем.

Сюй Цзиньси взял Нин Яо на руки и стряхнул из головы прекрасное лицо Нин Цин. Он опустил взгляд и мягко посмотрел на Нин Яо: "Яояо, ты испугалась, когда блокировал этот удар для меня?"

Нин Яо прикусила свои розовые губы, и она выглядела невинной: "Я была напугана, но ты - мое все. Я должна защитить тебя. Я знаю, что ты злишься на мою сестру за случайные свидания, но она тебя не услышит. В конце концов она все равно ушла. Мне так грустно."

Нин Яо была достаточно умна, чтобы не упоминать о том, что Сюй Цзюньси игнорировал ее, и не спрашивала, почему Сюй Цзюньси вообще завязал драку. Она даже исказила его мотив борьбы, когда он разозлился, потому что ему было не все равно. Сюй Цзюньси почувствовал себя тронутым и виноватым. Даже если он не был готов признать это, он действительно ввязался в драку, потому что ... ревновал.

Он был ревнив.

Сюй Цзюньси посмотрел на Нин Яо еще более любящими глазами и усмехнулся. - "Давай забудем о ней. Мы поговорили с ней и расторгли нашу помолвку. Яояо, я останусь на ночь. Или, может быть, мы можем отправиться в отель…"

Нин Яо была вне себя от радости. Расторжение помолвки было первым шагом. Следующим шагом она хотела, чтобы Сюй Цзюньси сделал ей предложение.

Она покраснела и закрыла ему рот рукой. - "Ни в коем случае," - кокетливо проворчала она, - "Мы еще не поженились. Мама говорила мне, что девочки должны любить самих себя…"

Она не отдастся Сюй Цзюньси так легко. Женское тело всегда будет главным козырем. Чем проще было его достигнуть, тем меньше мужчина это ценит.

Нин Яо, которая любила свое собственное тело, заставляла Сюй Цзиньси шевелиться. В тот момент, когда они достигли второго этажа шале, он не мог ждать, но опустил Нин Яо и притянул ее тело в свои объятия. Затем он прижал ее к стене: "Ну ладно. Но позволь мне хотя бы поцеловать тебя."

Сюй Цзюньси поцеловал красные губы Нин Яо.

Нин Цин и Конг Ян шли, Конг Ян похлопал себя по груди и сказал: "Нин Цин, не волнуйся. Если этот человек снова потревожит тебя, приходи и ищи меня. Я побью его за тебя."

Сюй Цзюньси унизил ее , в то время как Конг Ян, который был ей чужим, вступился за нее. Нин Цин была тронута.

Однако это было совсем не похоже на отношения. Прежде чем Конг Ян стал бы слишком дорог для нее, , она должна была избавиться от него.

Нин Цин замолчала и посмотрела на Конг Янга: "Конг Янг, этот человек был моим женихом. Хотя мы расторгли нашу помолвку, я не могу начинать новые отношения. Ты хороший человек, но не в моем вкусе. Есть много хороших вариантов. Ты заслуживаешь лучшего."

Конг Яо был ошеломлен, и он, очевидно, переваривал то, что она сказала. Он коснулся своей головы и рассмеялся. -"Нин Цин, ты мне нравишься, и это мое дело. Это не имеет к тебе никакого отношения. Я не прошу тебя принять меня. Но сейчас, когда у тебя есть проблемы, я только надеюсь быть рядом с тобой,чтобы поддержать."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава:27:Телефонный звонок молодого мастера Лу.**

Нин Цин не знала, что сказать. Конг Янг сказал, что он ни о чем не просит, поэтому она будет звучать неразумно и жестоко, если скажет что-нибудь еще.

Возможно, больше всего Конг Ян нуждался во времени.

- "Хорошо, Конг Янг. Спасибо, я хочу вернуться в кампус. Пока-пока."

Конг Ян не осмеливался сказать, что он отправит ее обратно в кампус, так как он боялся, что это вызовет у нее чувство отвращения. Судя по тому, что он думал, Нин Цин была решительной девушкой, и ей определенно не нравилось, когда он приставал к ней.

Он передал зонтик Нин Цин: "Идет сильный дождь, возьми зонтик с собой."

-"Все нормально. Мой кампус совсем рядом. Тебе больше нужен зонтик. Я пойду."- Нин Цин побежала прежде, чем Конг Ян успел ответить.

...

Нин Цин шла по улице. По дороге было много магазинов, поэтому она пошла вдоль карниза, Чтобы избежать дождя.

Она не могла принять предложение Конга Яна и дать ему надежду. Хотя он сказал, что будет в порядке, если просто останется рядом с ней. Но с ее точки зрения, принять любезное предложение, не заплатив за него, означало воспользоваться своим преимуществом.

Она не могла воспользоваться помощью Конга Янга.

Пока она шла, в ее сумке зазвонил телефон. Она достала телефон и увидела, что звонит какой-то незнакомый номер.

- "Да,здравствуйте..." - ответила Нин Цин.

- "Привет, привет. Это вы мисс Нин? Я слышал, что мои часы у вас. Если ты сейчас свободна, я приду и заберу их."- Голос мужчины был низким и успокаивающим, очень притягательным.

Нин Цин была ошеломлена. Она горевала в своей голове.

-"Это ... это немного неудобно сейчас. Часы... они в моем кампусе, а я снаружи," - оправдывалась Нин Цин.

-"Так ты снаружи?На какой улице?"

Нин Цин подумала, что он не поверил ей, поэтому без долгих раздумий она посмотрела на дорожный знак перед собой и прочитала название дороги: "Я на улице Сан-Бао. Я позвоню тебе как-нибудь в другой раз, когда освобожусь."

На другом конце провода никто не ответил. Он молчал около двух минут, и Нин Цин почувствовала себя неуверенно. Она все-таки разбила его часы и чувствовала себя очень виноватой.

- "Алло, Сэр…"

Затем раздался "бип". Нин Цин посмотрела в сторону и увидела, что рядом с ней остановился черный "Кайен".

Окно открылось, и в нем появилось красивое лицо. Скульптурное лицо мужчины с тонкими морщинами, красными губами и глубокими черными глазами…

Нин Цин почувствовала взрыв в своей голове. Воспоминание о номере в отеле прошлой ночью нахлынуло на нее, как приливная волна. Она вспомнила, как целовала его.

Она почувствовала... как покраснела от смущения.

По сравнению с Нин Цин, которая была застенчива и нервничала, человек в машине, Лу Шаомин, был довольно элегантен и спокоен. Одна его ладонь лежала на руле, а другой он размахивал телефоном: "Мисс Нин, как дела?"

"Как мои дела?"

Не очень хорошо.

Нин Цин встала и схватила свой телефон. Все еще шел небольшой дождь, и она промокла насквозь. Ей не нужно было смотреть в зеркало, чтобы понять, как ужасно она выглядит.

- "Привет..." - Нин Цин изо всех сил старалась выдавить из себя эту фразу. - "Вообще-то часы находятся в моем школьном общежитии.…"

- "Садись, я отвезу тебя в кампус," - Лу Шаомин пошевелил тонкими губами и мягко сказал без всякого выражения на лице.

Нин Цин наконец поняла, что вырыла себе яму и собирается в ней похоронить себя. Что же ей тогда делать? Может ли она отказаться пойти в кампус?

Она помедлила несколько секунд, прежде чем открыть дверцу и сесть в машину.

...

Она почувствовала себя еще более неловко, когда села в машину. Внутренняя часть автомобиля была низкопрофильной, но роскошной. Ее одежда была вся мокрая, и если бы она села, то наверняка намочила бы сиденье машины.

Она хотела сказать, что выйдет из машины, но краем глаза заметила, что мужчина закрыл окно и включил кондиционер. Ее холодное тело внезапно ощутило успокаивающее тепло.

Рукава его черной рубашки были закатаны до локтя, обнажая мускулистое предплечье. Его ладонь легла на руль, когда они двинулись вперед и повернули. Его действия были довольно плавными и естественными…

Одна деталь могла бы показать, насколько хорошо человек воспитан и владеет собой. Точно так же действие может показать, является ли он зрелым и успешным очаровательным мужчиной.

Нин Цин знала, что Лу Шаомин именно такой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 28: Она снова польстила себе.**

Когда она дала волю своему воображению, мужчина на переднем сиденье посмотрел в зеркало заднего вида. - "Рядом с дверью лежит полотенце. Возьми его, чтобы вытереться."

"Ой..."- ответила Нин Цин и нашла несколько чистых полотенец, которые были аккуратно сложены и хранились в сторону двери. Она взяла синее полосатое полотенце наугад и вытерлась.

Полотенце было мягким, и от него исходил слабый нежный аромат. Должно быть, это из-за кондиционера, которым он был пропитан.

Этот человек - чистюля, который обращает внимание на качество жизни. Вот к какому выводу пришла Нин Цин.

Она вытерла воду с лица, а потом и с шеи. Однако конец нити зацепился за пуговицу ее белой рубашки, которая была на ней. Она потянула полотенце, и третья пуговица ее рубашки распахнулась.

Так уж случилось, что именно там был изгиб ее груди. Она посмотрела вниз и увидела, что ее розовый кружевной лифчик и декольте были видны. Ее молочно-белая кожа была покрыта слоем хрустальных бусин.

Нин Цин была потрясена и быстро прикрыла грудь руками. Затем она посмотрела на мужчину на переднем сиденье, насторожившись.

Ясные светлые глаза Лу Шаомина встретились с глазами девушки через зеркало заднего вида. Он посмотрел на ее нервный, но все же настороженный взгляд, а затем небрежно бросил взгляд туда, где она пыталась прикрыться. Он мягко улыбнулся и отвел взгляд.

Нин Цин горела от смущения. Он был так искренен, и у него не было никаких нечистых мыслей. Если бы не ее преувеличенные усилия скрыть это, он, вероятно, и не посмотрел бы.

Казалось, она ... льстит себе.

Нин Цин смутилась. Чтобы поднять настроение, она сказала: "Я вся промокла. Прости, что я намочила твое кресло."

-"Не волнуйся, ничего страшного."- Он, человек немногословный, поэтому коротко ответил ей.

Нин Цин была ошарашена. Она обнаружила, что этот человек был скуп на слова, и разговаривать с ним было довольно трудно.

К счастью, ее кампус был рядом, и они добрались туда за десять минут на машине. Поскольку шел сильный дождь, Лу Шаомин припарковал свой "Кайен" прямо там, где было ее общежитие, под ее учебным заведением.

-"Я раскрою зонтик, подожди пока в машине, "- предложила Нин Цин, думая, что он, судя по его виду, вряд ли пойдет под дождь.

Лу Шаомин посмотрел на здание общежития перед собой и открыл дверь. Нин Цин услышала, как открылся и закрылся багажник машины. Затем дверь с ее стороны открылась. Мужчина держал зонтик и сказал: "Давай пройдемся вместе."

Нин Цин посмотрела на зонт: "... " ТСК-ТСК-ТСК. Она снова польстила себе.

Конечно, он приготовил зонтик на черный день. Это только она вела себя как полная энтузиазма идиотка.

Нин Цин вышла из машины, и Лу Шаомин закрыл дверцу. Затем они вместе вошли в здание общежития.

...

Когда они поднялись на третий этаж, Нин Цин достала ключи от своей спальни. Она смущенно прикусила свои розовые губки и нерешительно сказала: "Вы не могли бы немного подождать здесь, пока я войду и переоденусь?"

Лу Шаомин не показывал никакого выражения лица. Он был примерно 182 см, намного выше ее. Она могла видеть только его изящно очерченную челюсть.

- "Мгм ..." - он едва заметно кивнул в знак согласия.

Нин Цин открыла дверь и вошла в свою комнату.

Она достала розовую рубашку с трубным рукавом и надела ее в паре с белыми брюками-карандашами. Она сняла свои черные ботинки и надела туфли того же цвета, что и ее рубашка.

Она распустила волосы и вытерла их полотенцем, думая о часах в ее сумке, которые не работали. Она напряженно думала о том, какое оправдание придумает позже.

Владелец часов уже был здесь. Она даже не собиралась признаваться. Денег у нее в кармане не было. Если он заставит ее заплатить, Она не сможет себе этого позволить. Ей оставалось только вытащить их и отнести в ремонтную мастерскую, чтобы узнать можно ли их починить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 29:Как Мужчина Смотрит На Женщину**

Нин Цин отбросила полотенце и направилась к двери. Затем она открыла дверь.

Нин Цин была ошеломлена, когда открыла дверь. Некогда тихий коридор был забит битком. Нин Цин огляделась и увидела, что все ее одноклассницы смотрели влюбленными взглядами. Некоторые из них даже пускали слюни, как влюбленные фанатки. Некоторые из них уже потеряли сознание от этого зрелища.

- "Ух ты, чей это парень? Он такой красивый. Посмотри на его длинные ноги. Он такой пропорциональный, он просто великолепнее любой мужской модели в любом журнале."

"Да. Только посмотрите на него.Он красивы, спокоен, элегантен, умный мужчина лет тридцати. Это типичный взгляд человека, который мне нравится."

Его одноклассницы возбужденно обсуждали этого загадочного мужчину. Они потирали рука об руку и чуть было не бросились его отталкивая друг друга. Нин Цин посмотрела на мужчину и увидела, что он лениво облокотился о стену, слегка согнув ногу и держа левую руку в кармане, а в правой держа сигарету.

Нин Цин не знала, привык ли он к тому, что за ним наблюдают, или он просто так сильно ушел в себя. Даже когда девушки возбужденно говорили о нем, он не двигался ни на дюйм и не казался взволнованным. Его сексуальные тонкие губы выдували клубы дыма кольцами. Он был так спокоен и невозмутим, что казался чужаком и не имел никакого отношения к происходящему вокруг.

Он почувствовал ее присутствие и оглянулся. Он небрежно смерил ее взглядом с головы до ног, прищурил свои узкие глаза и увидел в них нежный взгляд с оттенком ... восхищения и радости.

Нин Цин думала, что у нее галлюцинации. Его глаза двигались точно так же, как мужчина смотрит на женщину. Очень обаятельный и сильный мужчина.

Лу Шаомин выпрямился и спокойно отложил окурок. Он бросил его в мусорное ведро рядом с собой и спросил:- Ты закончила?

- "Угу,"- кивнула Нин Цин. - "Входи."

Она отошла в сторону от двери, когда вошел Лу Шаомин. Когда она закрыла дверь, то услышала разговор девочек: "Это парень Нин Цин? Они встречаются?"

Нин Цин, " ... " Нет!

...

Нин Цин заметила, что правая сторона костюма Лу Шаомина промокла насквозь, когда она закрывала дверь. Потом она вспомнила, что, когда они шли под одним зонтом, она шла слева от него. Казалось, он накрыл ее почти целиком зонтиком, хотя она уже успела промокнуть до нитки.

Он действительно джентльмен.

- "Это..." - Нин Цин было трудно сказать, но он промок из-за нее. - "Не хочешь ли ты снять свой костюм, чтобы я немного высушила его феном? Просто на случай, если ты простудишься."

"Окей." Лу Шаомин кивнул. Он не повернулся, но расстегнул пуговицу своего костюма.

Нин Цин ускорила шаг и взяла протянутый ей пиджак.

Пиджак был теплым от тепла его тела. Нин Цин повесила его на вешалку, и быстрый взгляд на него, который ей удалось украсть, снова прокрутился у нее в голове. Он был одет в черную рубашку того же цвета, что и его костюм, с широкими плечами и тонкой талией под хорошо отглаженной рубашкой. Его мускулы под рубашкой были красивыми и сильными, выдавая здоровую мужскую вибрацию.

Эти девушки были правы. Его тело выглядело хорошо, как прирожденный манекенщик.

Она включила вентилятор и подула им на пиджак. Нин Цин посмотрела и подумала, что его костюм, должно быть, сшит на заказ. Она прикинула, что его костюма хватит на дюжину таких же фенов, как у нее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 30:Тебе Больно?**

Нин Цин моргнула своими длинными ресницами и обернулась. Она смущенно посмотрела на мужчину: "Я вдруг вспомнила, что часы не в моем общежитии. Я оставила их в больнице, когда навещала маму сегодня утром. Я верну их вам либо завтра, либо послезавтра, когда освобожусь."

Лу Шаомин услышал это и обернулся. Он смотрел на нее в течение трех секунд и ответил одним словом: "Хорошо."

Нин Цин облегченно вздохнула. Она подняла глаза и увидела, что он сел на единственную длинную деревянную скамью в спальне. Он скрестил свои длинные ноги и сел довольно элегантно.

Нин Цин ничего не понимала. Если он согласился прийти и забрать его завтра, то почему же он там сидит?

О, может быть, это потому, что его пиджак все еще был мокрым.

Эта длинная скамья была старой. Там было место только для одного человека, и она была немного тесновата. Вид у этого странного человека был такой, словно он снисходительно относился к простому человеку. Это было странное зрелище.

Нин Цин закашлялась, чувствуя себя неловко. Она не обедала в доме семьи Нин. Было время ужина, и она очень проголодалась.

Она вспомнила, что в ее комнате была только пачка лапши быстрого приготовления, и ей захотелось приготовить ее на ужин. Но поскольку этот человек был здесь, ей пришлось просить и предлагать из вежливости.

-"Ты уже поужинал? Я собираюсь приготовить лапшу быстрого приготовления, хочешь?"

Лу Шаомин посмотрел на единственную маленькую кровать в комнате. Кровать выглядела опрятной и чистой, одеяло было сложено как кусок тофу, рядом с одеялом был также розовый медведь. Это выглядело очень мило.

Он посмотрел на девушку с невинным сердцем. Он знал, что она была вежлива, но не собиралась приглашать его остаться на ужин.

Он кивнул и сказал еще одно слово: "конечно."

Нин Цин, " ... " не должна была спрашивать.

В комнате стояла индукционная плита, Нин Цин щелкнула выключателем и вскипятила воду. Когда вода закипела, она открыла пакет с лапшой быстрого приготовления и положила в кастрюлю лапшу.

Когда она помешивала палочками для еды, ее правый указательный палец коснулся края металлической кастрюли. "- Ай," - и она быстро сунула указательный палец под холодную воду.

Пока боль не утихла, она вспомнила, что в комнате еще остались яйца, поэтому повернулась и пошла за ними.

Сделав два шага, " Щелк " и светлая комната внезапно погрузились в темноту. Отключили электричество.

Нин Цин была застигнута врасплох. Она обо что-то споткнулась и вдруг упала вправо.

-" Ах... "- когда она закричала, мускулистая рука внезапно схватила ее за талию. Он напряг все свои силы, и она плюхнулась к нему на колени.

Нин Цин почувствовала, что ее зад уже раскололся надвое. Его ноги были довольно мускулистыми и твердыми, как камень. Когда она шлепнулась, это было не намного лучше, чем упасть на землю.

Когда она была ослеплена болью, рядом с ее ухом раздалось мужественное дыхание, и мужчина спросил глубоким голосом:"Ты в порядке?"

У Нин Цин не было физического контакта со многими мужчинами. Было много мужчин, которые хотели использовать ее в своих целях, но не так много тех, кто мог бы приблизиться к ней. Что же касается Сюй Цзюньси, который вырос вместе с ней, то, к сожалению, они расстались на первом же свидании. После их помолвки единственным близким контактом был тот, когда он страстно целовал ее, пока она ощущала запах модели. Это был запах, который она ненавидела.

Этот запах был ей хорошо знаком. Однажды вечером, когда она была пьяна, она встала на цыпочки и поцеловала его. Она даже толкнула его на кровать и покатилась вместе с ним по ней.

От него приятно пахло.

Как может женщина быть хладнокровной и сдержанной с мужчиной, с которым у нее был близкий контакт раньше? Нин Цин знала, что не сможет этого сделать.

-"Ты что, обожгла палец? Дай-ка посмотрю."- Он снова заговорил. Он наклонился ближе к ней. Ее тело изначально было маленьким, поэтому, когда он пододвинулся ближе, ей показалось, что она тонет в его объятиях.

Ее щеки горели. Никто не знал, сделал ли он это намеренно или случайно. Его тонкие губы скользнули по ее тонкому пушку на мочке уха. Теплый, но настойчивый мужской запах внезапно захватил всю ее нервную систему, и ее сердце бешено колотилось, а тело дрожало.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 31:Или ты все еще хочешь сесть мне на колени?**

Она почувствовала, что его рука движется к ней, и Нин Цин шлепнула его по руке, как будто ее ударила молния.

Тело мужчины напряглось.

Нин Цин все еще тяжело дышала. Человеческие чувства были особенно обострены в темноте. К тому же она все еще сидела на его бедрах в такой двусмысленной позе.

Через несколько секунд она почувствовала, что ее поддерживает чья-то рука, и его ладонь казалась ей такой огромной. Ему не составило никакого труда поддержать ее. Контакт их кожи был подобен электрическому разряду.

- "Не надо... "- Нин Цин чуть обернулась и посмотрела на него и прижала руку к груди.

В этот момент в комнату проникал только свет из окна, но в комнате было темно. Ее прекрасные глаза и его черные зрачки были яркими и ясными. Они молча смотрели друг на друга.

Глядя на испуганную и настороженную девушку, Лу Шаомин легонько рассмеялся. Он лениво заговорил своим магнетическим голосом: "О чем ты думаешь? Если ты не хочешь показать мне свою руку, почему бы тебе не встать? Или ты все еще хочешь сидеть у меня на коленях?"

Нин Цин внезапно встала, и ей стало слишком стыдно, чтобы даже показать свое лицо.

Он поддержал ее, чтобы она встала, но она подумала:…

Сколько раз она думала в ту ночь? Сколько же раз?!

И если он действительно хотел что-то сделать с ней раньше, не должна ли она была дать ему пощечину? Даже если бы это было просто недоразумение, все было бы прекрасно после того, как она извинилась.

Почему она была так неловка и только сказала:"Не надо". Отлично, тогда он, вероятно, думал, что она играет в недоступную и хочет сидеть у него на коленях.

Нин Цин, где твое самообладание?

Почему ты так нервничаешь?

Как раз в тот момент, когда Нин Цин умирала от желания провалиться сквозь землю, чтобы сбежать, темная комната внезапно снова осветилась.

У Нин Цин не хватило смелости даже взглянуть на него. Она смущенно обернулась и надула губы: "Я... Я приготовлю лапшу. Скоро мы сможем поесть."

На столе стояли две миски с лапшой. Лапша хорошо пахла и выглядела восхитительно. Поверх лапши лежало золотое солнечное располовиненое яйцо. Это было похоже на роскошную миску с лапшой.

Нин Цин передала Лу Шаомину пару палочек для еды. Он сидел на скамье, а она сидела рядом с кроватью, пока они ели свою лапшу молча.

Мужчина съел миску лапши с полной сосредоточенностью. Он выглядел очень элегантно. Краем глаза Мин Цин заметила, как он держит в руке пару палочек для еды. Его рука была тонкой и красивой, а ногти-круглыми и аккуратными.

Нин Цин изящно жевала лапшу, чтобы снова не чувствовать себя неловко. Она ела свою лапшу в соответствии с его скоростью. Когда он закончил, она тоже отложила палочки для еды.

Она вытащила из коробки салфетку и протянула ему. Затем она подбежала к вешалке и сняла с нее костюм. Она дотронулась до рукавов и сказала: "Твой костюм сухой, можешь надеть его прямо сейчас."

-" Угу," - Лу Шаомин подошел, чтобы взять свой пиджак, но не надел его. Он неторопливо повесил свой костюм на предплечье. Затем он посмотрел на нее и улыбнулся: "Спасибо за твое гостеприимство. Еще увидимся."

Лу Шаомин открыл дверь комнаты и вышел.

Когда Нин Цин смотрела, как его красивая спина исчезает из поля ее зрения, она вспомнила, что она не знает его имени. Она закрыла дверь и побежала к своему окну. Когда она торопилась, ее колено ударилось об угол стола, и это было больно.

Но у нее не было времени проверить свое колено. Она отдернула занавеску и посмотрела вниз. Стройная и красивая тень уже добралась до Кайена.

- "Эй... "- она смогла только выкрикнуть один-единственный слог, и мужчина открыл дверцу и сел в машину. Затем Кайен исчез.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 32:Он принадлежит ей.**

Наблюдая, как Кайен исчезает из виду, Нин Цин разочарованно отстранилась. Она села на край кровати и посмотрела на две пустые миски на столе.

Возможно, она слишком долго была одна. Она действительно тосковала по незнакомцу, имени которого даже не знала.

Она встала, чтобы вымыть миски, и поставила ее в шкаф. Она услышала гудок автомобиля. Нин Цин была ошеломлена.

Как раз в тот момент, когда она была ошеломлена, раздался еще один гудок. Она отложила палочки и вышла на балкон. Она посмотрела вниз и увидела, что Кайенн, который уехал, вернулся.

Красивая фигура лениво прислонилась к машине, когда он сунул левую руку в карман с бумажным пакетом в правой руке. Он поднял глаза и посмотрел на нее. Под моросящим дождем его глаза были похожи на журчащие ручейки, такие ясные и яркие.

Лу Шаомин осторожно приподнял уголок своих губ и сказал: "Наноси заживляющий крем три раза в день. Тут также лекарство от простуды. Пей его с теплой водой перед сном."

Он говорил негромко, но достаточно громко, чтобы она услышала. Нин Цин подсознательно согнула указательный палец, и в ее прекрасных глазах блеснула толика света.

За последние три года, кроме ее матери, не было ни одного члена семьи или друга, который давал бы ей такое чувство заботы. Поэтому она не могла не улыбнуться.

Она никак не ожидала, что такой элегантный мужчина окажется таким нежным и заботливым.

Нин Цин просто хотела ответить, но ее захлестнула волна смущения. Мужчина припарковал свою машину под ее спальней, разве он не знал, что такое действие вызывает множество мыслей в умах людей?

Многие мужчины охотятся за такими девушками…

Прежде чем Нин Цин успела ответить, со всех сторон послышались крики людей: "Привет, мистер! Ты со мной разговариваешь? Я случайно обжгла себе палец. Спасибо вам за ваш крем."

- "Привет, мистер, посмотрите на меня. Я хочу пойти за вами. Вы можете дать мне свой номер телефона?"

Улыбка на лице Нин Цин исчезла. Она выглянула наружу и увидела, что окна всего здания общежития открыты и оттуда выглядывает множество длинноволосых голов.

Нин Цин была раздражена. Двадцатилетние девушки не могли устоять перед стабильным и обаятельным взрослым мужчиной. Этот человек был просто магнитом. Он был так привлекателен и привлекателен, просто стоя здесь.

Она чувствовала себя отвратительно, как будто делила своего любимого медведя с остальными. Она была очень расстроена.

Как раз когда она была расстроена, мужчина внизу оставил бумажный пакет на высокой клумбе. Он поднял правую руку и помахал ей на прощание. Нин Цин вдруг почувствовала, что ей не хочется с ним разговаривать. Она прислонилась к стене и выпрямилась. Она ушла от него с гордой и холодной спиной.

Лу Шаомин улыбнулся и посмотрел на девочку, похожую на ребенка. Он открыл дверцу машины. А потом Кайенн действительно уехал.

Нин Цин оставалась в этой позе около минуты. Затем она снова услышала шумные девичьи голоса: "Пойдем вниз. Тот, кто получит бумажный пакет, получит и мужчину."

Нин Цин была несчастна. Она дала девочкам комментарий, что Лу Шаомин сделал для нее, по-детски!

Затем все здание общежития было оживлено. Самая быстрая девушка подбежала к высокой клумбе и протянула руку, чтобы преградить путь людям, стоявшим позади нее.

Но где же этот бумажный пакет?

Он исчез!

Как только все были сбиты с толку, Нин Цин, которая пряталась за поворотом, тяжело дыша, попыталась успокоить свое дыхание. Она посмотрела на бумажный пакет, который держала в руке.

Глупышки! Зачем бежать вниз по лестнице, если есть короткий путь? Как они смеют соревноваться с ней, если они такие глупые?

Ха!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 33:Нужен Один Миллион.**

На следующее утро Нин Цин поспешила в больницу навестить свою мать. В коридоре она случайно столкнулась с лечащим врачом своей матери, Ло Пингом.

Доктор Ло увидел Нин Цин и остановил ее. - "Нин, я как раз собирался тебе позвонить. Пойдемте ко мне в кабинет."

Сердце Нин Цин екнуло, и она внезапно ощутила дурное предчувствие.

После того, как доктор Ло вошел в кабинет и достал рентгеновский снимок, который сделал Юй Ваньцин, " Нин, это тот самый рентген почек, который ваша мама сделала вчера вечером. Мне очень жаль говорить тебе, что состояние почки твоей мамы резко ухудшилась. Ей нужно будет сделать операцию по пересадке почки как можно скорее.

-" Что?"- Лицо Нин Цин побледнело. Она встала на ноги и недоверчиво покачала головой.

Доктор Ло утешил его и сказал: "Нин, если ситуация такова, ты должна оставаться сильной. Твоей маме нужно, чтобы ты заботилась о ней. Большая удача в разгар плохих новостей заключается в том, что мы нашли подходящего донора почек. Операцию нужно будет провести через три дня. Вы должны пойти и собрать деньги на оплату операции."

Нин Цин вся дрожала. Она не могла допустить, чтобы ее мама попала в такую ужасную беду, ведь мама была ее единственной и неповторимой.

-"А сколько нужно денег?"

Доктор Ло вытянул один палец: "Субсидия для донора почки, операционные сборы и расходы на содержание после операции, различные расходы составят в общей сложности не менее одного миллиона."

Один миллион?

Где она может получить столько денег?

Нин Цин подавила свои эмоции и спросила: "Доктор Ло, сколько лет моя мама сможет прожить после операции?"

-"Это зависит от конкретного случая. Некоторые живут год, три года, а некоторые даже двадцать лет. Пока ваша мама активно остается позитивной и сотрудничает в лечении, она сможет жить очень долго."

...

Нин Цин вышла из кабинета и направилась в палату, чтобы поговорить с Юй Ваньцин.

Цвет лица Юй Ваньцин выглядел еще хуже. Доктор Ло не сказал ей о ее состоянии, но она явно чувствовала дискомфорт в своем теле, хотя и не сказала об этом Нин Цин. Она так мило болтала только с Нин Цин.

Нин Цин увидела боль в глазах матери и расстроилась. Но она улыбнулась так мило, что не выдала ни одной из своих эмоций. Она не хотела обременять свою маму.

Мать и дочь немного поболтали, а потом Нин Цин вышла из кабинета, сославшись на то, что собирается в университет.

...

Когда она вышла на улицу, слезы Нин Цин потекли по ее щекам. Меньше всего ей хотелось, чтобы ее мать попала в беду. Но теперь ее мать могла оставить ее в любой момент.

Немного поплакав, она протянула руку и вытерла слезы. Сейчас не время быть слабой, ей нужны деньги, чтобы спасти жизнь матери.

Она достала из сумки телефон: "Привет, Сяо Чжоу. Мне срочно нужны наличные, около миллиона долларов. Есть ли какая-то работа, на которой я могу заработать эту цифру очень быстро?"

- "Миллион долларов?"- Удивился Сяо Чжоу, - "Миллион-это не маленькая цифра. Ты не так уж знаменита в сфере развлечений, поэтому нет никакой рекламы, амбассадорства или возможности для съемок. Если ты действительно хочешь заработать такую цифру, я думаю, что есть только... почему бы и нет, Нин Цин, позволь мне организовать ужин, а ты..."

-" Нет!"- Нин Цин сразу же отказалась.

-"Нин Цин, тебе нужно только присутствовать на обеде. Не будь так против этой идеи…"

Нин Цин ухмыльнулась, когда ее взгляд стал холодным: "Сяо Чжоу, юань еще не обесценился до такой степени, что миллион не был настоящими деньгами. Мы так долго были в сфере развлечений. Кто заплатит мне миллион за то, что я просто присутствую на обеде, не раздеваясь, когда меня не трогают и ни с кем не сплю? Все эти люди были чудовищами. Они бы не платили, если бы не было никакой выгоды."

Она никогда не верила, что с неба падают деньги. Она не присутствовала ни на одном ужине, потому что не могла сделать этот шаг.

Как только она сделает этот шаг, ее стойкость рухнет, и она действительно будет размышлять о том, что сказал Сюй Цзюньси: "продажа своего тела."

У нее было не так уж много денег, и она не хотела потерять последнюю частицу того, что у нее было.

Кроме того, если бы ее мать узнала, что она спасла ее, используя деньги, которые она заработала от продажи своего тела, ее мать умерла бы от гнева.

- "Нин Цин, я вдруг вспомнила, что съемочная группа "Розовой Леди" проводит кастинг на главную женскую роль. За главную женскую роль платят миллион долларов."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 34:Кастинг.**

Нин Цин была в восторге: "Правда? Где же они проводят кастинг? Я сейчас же примчусь к вам."

...

Нин Цин прибыла по указанному Сяо Чжоу адресу и уже ждала у входа.

-"Нин Цин, ты пришла. Хоть ты и не участвовала в предварительном кастинге, я достаточно близка к продюсеру и уже позаботилась об этом для тебя. Давай пройдем в вестибюль. Если ты пройдешь кастинг, то денежное вознаграждение в один миллион долларов будет твоим."

Нин Цин была благодарна: "Сяо Чжоу, спасибо тебе."

Сяо Чжоу взял Нин Цин за руку и повела ее в вестибюль: "Не нужно меня благодарить. Ты должна выиграть этот кастинг и угостить меня вкусным обедом."

Нин Цин не отказалась бы. Она помнила, как хорошо Сяо Чжоу относилась к ней, и она определенно отплатит ей за эту доброту, когда у нее будет такая возможность.

Войдя в вестибюль, они увидели множество девушек, ожидавших там. Девушки были молоды и красивы, и все они были одеты как бабочки.

Нин Цин увидела, что в вестибюле было приготовлено много одежды и реквизита. Во время кастинга большую часть времени они давали волю одной из них, чтобы полностью проявить свой талант. Например, там была дверь, и они должны были взаимодействовать с ней, как героиня должна была открывать дверь или что-то в этом роде.

Однако кастинг проходил с реалистичным реквизитом и декорациями. Они могли бы сказать, что "Розовая леди" была хорошо финансируемой постановкой. Кто бы ни был выбран на главную женскую роль, он определенно выиграет в финансовом отношении, а также в своей репутации.

Затем они услышали кокетливые приветственные голоса: "Генеральный директор Сюй…"

У входа собралась кучка экипажей, и девушки в вестибюле обернулись, чтобы посмотреть на вход. Как и ожидалось, Нин Цин увидела, как медленно вошел Сюй Цзюньси в черном пальто.

Нин Цин это не показалось странным.Emperor Entertainment Group долгое время возглавляла сферу развлечений. Несколько лет назад Сюй Цзюньси принял руководство компанией Emperor Entertainment Group от своего отца. Она вынуждена была признать, что он обладал хорошей предусмотрительностью и очень хорошо вкладывал деньги. Он проложил большой маршрут специально для художников, с которыми подписал контракт. Выступления артистов были великолепны, и он, естественно, стал магнатом развлечений, который люди почитали.

Он оправдал свое имя "генеральный директор Сюй".

Когда Нин Цин увидела, что Сюй Цзюнься держит Нин Яо рядом с собой, она успокоилась. Нин Яо была прирожденной актрисой. Она вернулась в страну и определенно присоединилась бы к сфере развлечений, в то время как Сюй Цзюньси был бы ее лучшим покровителем, на которого можно было бы положиться.

Нин Яо была одета в желтый вязаный топ в паре с юбкой в горошек, демонстрирующие ее гладкие светлые ноги. Ее лицо было розовым, а слабая улыбка подчеркивалась розовой помадой. Она выглядела довольно невинной и милой.

Нин Цин не нужно было думать, и она знала, что Нин Яо и Сюй Цзиньси провели последние несколько дней вместе, и о ней позаботились.

Нин Цин была спокойна, но она услышала, как девушка рядом с ней разочарованно вздохнула. Да, за последние три года ее некогда теплый мальчик стал всеобщим любовником мечты.

-" Нин Цин..." - Сяо Чжоу потянула Нин Цин за рукав.

Нин Цин вернулась к реальности, и ее взгляд встретился с тревожными глазами Сяо Чжоу. Она озорно подмигнула и хотела сказать Сяо Чжоу, что с ней все в порядке.

-" Генеральный директор Сюй, наконец-то вы здесь. Все уже ждут вас. Интересно, кто эта девушка?"- Спросил кто-то.

Сюй Цзюньси вошел и заметил Нин Цин. Она была одета в белую рубашку, джинсы и зеленое длинное пальто поверх них. Это был не очень дорогой материал, но она точно хорошо смотрелся, она умела собирать образы. В ее уравновешенной манере держаться был намек на мягкую и прямолинейную элегантность. Она была чрезвычайно привлекательна среди бабочек.

Казалось, что она была в состоянии показать уникальный шарм с тем, что она носит. Не говоря уже о ее лице, которое заставляет всех оборачиваться, чтобы посмотреть.

Он вспомнил Конг Яна, который стоял у дома Нин. Он ухмыльнулся: что бы она ни надела,в глазах любого другого мужчины она обнажена.

Сюй Цзюньси выпрямился и улыбнулся. Он намеренно сказал это громко, чтобы все его могли услышать: "Нин Яо, моя девушка."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 35: Сплетни.**

В сфере развлечений так было всегда. Глоток воздуха мог легко превратиться в торнадо. Его ответ "моя девушка" успешно записан в завтрашний заголовок с ним и Нин Яо.

Нин Цин не могла быть обеспокоена тем, что он сказал. Ее больше беспокоил тот факт, что это может быть первым шагом, который он сделает, чтобы превратить Нин Яо в суперзвезду, обнародовав ее личность.

Ее шансы были слишком малы.

Впрочем, все в порядке. Никто не знает, кто победит или проиграет до самой последней секунды, поэтому она не сдавалась.

Нин Яо покраснела. Она прижалась к Сюй Цзюньси, как влюбленная женщина. Члены команды похвалили ее и умаслили: "О, это девушка генерального директора Сюя. Она прекрасна, как фея. Генеральный директор Сюй обладает хорошим вкусом…"

-" Хмпф!"- Сяо Чжоу не могла смотреть. Она вспыхнула от гнева, так как это было несправедливо по отношению к Нин Цин.

Нин Цин посмотрела в сторону и тихо сказала: "Мы уже расстались. У него есть право завести себе новую подружку."

Сяо Чжоу была шокирована, но она видела, что Нин Цин не выказывает никакой печали или обиды, поэтому она почувствовала облегчение. Она посмотрела на Нин Яо и подумала, что она просто стерва, поэтому она просто ждала, что Сюй Цзюньси пожалеет об этом в будущем.

Сюй Цзюнься вывел Нин Яо вперед и тут она заметила Нин Цин. Она робко спросила: "Цзюньси, разве это не моя сестра?"

Нин Цин услышала, как люди задыхаются. На самом деле люди в городе Т знали, что Нин Цин была светской львицей № 1, но мало кто знал о ее помолвке с Сюй Цзюньси, как Сяо Чжоу.

Во-первых, у богатых были свои собственные репутационные обычаи. Они никогда не станут темой для разговора. Во-вторых, Нин Яо уехала за границу три года назад, а Сюй Цзюньси вообще не пострадал. Таким образом, Нин Цин, которая была падшей дочерью богатой семьи, стала центром внимания.

После резких перемен, произошедших за три года, она была единственной, кто получил травму.

Девушки, окружавшие Нин Цин, что-то шептали друг другу на ухо. Большинство из них чувствовали жалость, но было и презрение.

- "Боже мой, Нин Цин - сестра девушки генерального директора Сюя. Посмотри, как хорошо она живет, но она так подавлена и измучена."

"Да. Ну и что с того, что ты красивая? Ее выгнал отец, и характер у нее был не из приятных. Она должна найти корень проблемы в себе."…

Слушая, как другие девушки смеются над Нин Цин, Сяо Чжоу сжала кулак: "Нин Цин, Нин Яо-это смешно. Что она пытается сделать? Она поставила тебя в трудное положение, добившись успеха всего одним замечанием. Она что, смеется над тобой?"

Нин Цин посмотрела в сторону и посмотрела на Сяо Чжоу. Она сделала два шага вперед и спокойно улыбнулась Нин Яо: "Сестра, я так рада видеть тебя здесь. Вчера вечером твоя мать, учительница Ли Мэйлин, велела мне вернуться к Нин и поужинать. Пожалуйста, сообщите ей от моего имени, что меня там не будет. Я боюсь, что моя мама расстроится, когда увидит твою маму."

-" Ого..." - Нин Цин сделала ударение на имени "Ли Мэйлин". Брошенный камень поднял тысячу рябей. Сцена стала шумной, и все потрясенно посмотрели на Нин Яо.

Общественный резонанс внезапно сосредоточился на Нин Яо: "Правда? Нин Яо - дочь учительницы Ли? Я никогда раньше об этом не слышал."

"-Самое главное, судя по тону Нин Цин, учительница Ли, кажется, имеет плохие отношения с мамой Нин Цин..." - голос девушки звучал потрясенно, но она не могла подавить свое волнение. - "Может быть, три года назад отец Нин Цин выгнал Нин Цин и ее мать из-за учительница Ли? О Боже, Нин Яо выглядит так, как будто ей не меньше двадцати. Учительница Ли - любовница и разрушила чужую семью?"

"-Я не могу в это поверить. Учительница Ли была хорошо известна своим прекрасным характером... Нин Цин и Нин Яо обе носят фамилию Нин. Есть и другая вероятность. Нин Яо - дитя учительницы Ли и еще одного человека. Она не дочь семьи Нин."

Внезапно все подозрительные взгляды были устремлены на Нин Яо. Прежнее высокое положение, которое Сюй Цзюнься дал ей, рухнуло вместе с комментарием Нин Цин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 36:Если Бы У Них Что-То Было.**

Нин Яо с ненавистью стиснула зубы. Она не видела Нин Цин уже три года, и ее слова стали еще резче. Сначала она хотела унизить Нин Цин и опозорить ее, но никогда не думала, что Нин Цин сымпровизирует и подставит ей ловушку.

Она знала, что инцидент с ее матерью Ли Мэйлин и ею самой не может быть раскрыт, но она никогда не думала, что Нин Цин решит раскрыть его в такой важный момент перед всеми СМИ.

Глядя на выражение лица Нин Яо, которое было довольно волнующим, Сяо Чжоу не могла не показать Нин Цин большой палец вверх: "Молодец, Нин Цин."

Нин Цин холодно ухмыльнулась Нин Яо. На самом деле, инцидент с Ли Мэйлин был связан с ее матерью. Она тоже не хотела разоблачать свою мать перед прессой. Однако она никому не причинит вреда, если никто не попытается причинить ей боль. Но поскольку Нин Яо загнала ее в угол, у нее есть причина контратаковать.

Ее мать Ли Мэйлин и она сама были запачканы кровью. Их нельзя было разоблачить. Поскольку они не боялись быть опозоренными, она могла бы дать им толчок и позволить им обрести славу.

Сюй Цзюньси отдернул руку и обнял Нин Яо за плечи. Он выпрямился и тихонько кашлянул на тех людей, которые сплетничали. Его покровительственные манеры были совершенно очевидны.

Все быстро закрыли рты, и в зале снова воцарилась тишина.

"-Яояо, пойдем," - тихо сказала Сюй Цзюньси.

-"Но ..." - расстроилась Нин Яо. Она надулась и посмотрела на Сюй Цзюньси своими грустными щенячьими глазами, желая, чтобы он подошел к ней.

Конечно, Сюй Цзюньси понял, что она имела в виду. Он промолчал, но поджал губы и нахмурился, глядя на нее.

Нин Яо была потрясена. Это был первый раз, когда он нахмурился, глядя на нее. В его глазах мелькнуло раздражение.

Она вдруг смягчилась и сгорбилась в его объятиях. Она сделала жалкое выражение лица и послушно кивнула: "Хорошо, все будет так, как скажет Цзюньси."

Сюй Цзюнься подвел ее к панелям. Нин Яо заметила, что он выглядит более спокойным, и робко сказала: "Цзюньси, моя сестра только что обругала мою мать, так что я рассердилась. Я…"

-"Если ты сначала бы не назвала ее своей сестрой, то почему она бы заговорила о твоей матери? Яояо, это сфера развлечений. Каждое слово, которое ты произносишь, должно сначала пройти через твой мозг."

Нин Яо вздрогнула и подумала: "Сюй Цзюньси жаловался, что она глупая?"

Хотя обычно он был полностью у нее под каблуком, он открыто заявлял о своем участии в сфере развлечений.

Нин Яо не знала, не слишком ли она задумалась. Она не знала, догадался ли он о том, что она собирается называть Нин Цин "сестрой". Если так, то это было совершенно не похоже на тот невинный и добрый образ, который она рисовала перед ним. Он будет подозревать ее.

- "Цзюньси, это моя вина. Не сердись на меня. Я очень удивилась, когда увидела ее, поэтому и позвала ее. Я никогда не думала, что она притянет мою мать," - объяснила Нин Яо и потянула Сюй Цзюньси за рукав. Она выглядела невинной, но вела себя избалованно.

Сюй Цзюнься был мягкосердечен. Он обнял ее за плечи и успокоил: "Ты только что вошла в сферу развлечений. Ты же почти ничего не знаешь. Нин Цин находится в игре уже три года. Она хитрая, а ты в невыгодном положении. Дело не в том, что я не хотел заступиться за тебя, но это очень чувствительный и в то же время неудобный вопрос. Было бы еще хуже, если бы кто-нибудь попытался объяснить. Лучше вообще не отвечать. Не волнуйся, я здесь. Тебе нужно только устроить грандиозное шоу, а я позабочусь обо всем остальном."

Нин Яо сияла от радости. Он не только верил в нее, но и обещал помочь ей.

- "Ладно, Цзюньси. Я буду на тебя полагаться."

Глядя в восхищенные и зависимые глаза Нин Яо, Сюй Цзюньси протянул руку, чтобы погладить ее по волосам. Краешком глаза он не мог не смотреть на ее прекрасную спину. Затем в дверях послышался еще один шум. Там же был и генеральный директор Huayi Entertainment.

Сюй Цзюнься холодно ухмыльнулся. Он уже давно слышал, что генеральный директор Huayi интересуется Нин Цин. Интересно, есть ли у них что-нибудь?

Он действительно хотел бы посмотреть.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 37: Подражание Чжао Фэйянь.**

Нин Цин подумала, что ей не повезло, когда она увидела генерального директора Huayi Entertainment. Самыми крупными компаниями были Emperor Entertainment Group и Huayi Entertainment. Emperor Entertainment Group были хорошо известны своими возможностями, в то время как Huayi Entertainment брала как легальные, так и нелегальные каналы. У них были большие связи.

Кстати говоря, ей показалось странным, что генеральный директор Huayi Entertainment не потревожил ее после того, как она сбежала из гостиничного номера на днях.

Несколько дней она жила спокойно, но в конце концов снова столкнулась с генеральным директором Huayi Entertainment.

Нин Цин выпрямилась и посмотрела прямо на генерального директора Huayi Entertainment. Если он предпримет какие-то действия, она отреагирует соответственно.

Как раз в тот момент, когда Нин Цин делала дикие предположения, генеральный директор Huayi Entertainment подошел к ней и сказал: "Привет, Нин", - генеральный директор Huayi Entertainment неожиданно приветствовал ее. Он помахал ей рукой и повел себя довольно дружелюбно.

Вот это странно!

Нин Цин не могла поверить, что человек перед ней был извращенцем. Она подавила свое удивление и слабо улыбнулась: "Здравствуйте, генеральный директой Хуайи."

-"Хорошо, прекрасно , отлично. Ты пришла, чтобы присоединиться к кастингу для Розовой Леди. Всего наилучшего. Я возлагаю на тебя большие надежды."

У Нин Цин все тело покрылось мурашками. Не выдаст ли это ее притворство? Она подумала, что генеральный директор Huayi Entertainment, похоже, боится ее. Теперь он, казалось, пытался выслужиться перед ней.

Это очень странно. Неужели случилось что-то такое, о чем она даже не подозревала?

В городе Т, генеральный директор Huayi Entertainment был наравне с Сюй Цзюньси. Мог ли быть кто-то, кого он мог бояться?

Сюй Цзюнься увидел это и расстроился. Он знал, что генеральный директор Huayi Entertainment однажды сказал, что хочет внести Нин Цин в черный список. Отсюда и причина, по которой Нин Цин три года упорно стучалась в сферу развлечений. Почему же тогда генеральный директор Huayi Entertainment так мило приветствовал Нин Цин?

Спала ли она с генеральным директором Huayi Entertainment?

Ответ однозначен. Хе-хе.

Нин Цин отвела свой пристальный взгляд от генерального директора Huayi Entertainment, и она почувствовала, как пара глаз прожигает дыру в ней. Она посмотрела в сторону и увидела, что Сюй Цзюньси свирепо смотрит на нее. Он словно хотел прожечь в ней несколько дырок.

Нин Цин находила это очень забавным. Он снова чувствует, что ситуация несправедлива к Нин Яо?

Почему вокруг нее столько маньяков?

Начался кастинг на главную женскую роль. На сцене присутствовали Сюй Цзюньси, генеральный директор Huayi Entertainment и еще три режиссера и продюсера из Штатов.

Девушки, пришедшие на кастинг, были разбиты на пары. Им пришлось вытягивать листки из зеленой коробки. На листочках были имена известных исторических личностей или классические роли из кинофильмов. Девочки должны были переодеться и соответственно подобрать реквизит, а затем выступать в течение десяти минут.

После нескольких раундов Нин Цин и Нин Яо оказались в одной группе. Они вдвоем делали пометки.

Нин Цин открыла ее и увидела "Чжао Фэйянь".

Один из съемочной команды объявил результат через громкоговоритель. Нин Яо была Сиси (красавица в государстве Юэ).

Сяо Чжоу шел позади Нин Цин и тихо сказал: "Нин Цин, это смешно. Я видел, как кто-то саботировал зеленую коробку. Сиси - это девушка, которая стирает шелковую одежду. Это вполне соответствует невинному взгляду Нин Яо. Для нее это так просто. А ты - кокетливая наложница с величайшим позором в истории. Они явно издеваются над тобой!"

Там были люди, делающие саркастические замечания позади Нин Цин: "Она Чжао Фэйянь. Как ты думаешь, она будет разыгрывать сцену в спальне? В истории император умер на ложе Чжао Фейянь и Чжао Хэдэ. Если у нее действительно есть мужество, она должна разыграть сцену в спальне. Хаха."

Сяо Чжоу в гневе топала ногами. Нин Цин посмотрела на реквизит, затем потянула Сяо Чжоу за рукав и указала на Хрустальное пальмовое блюдо.

-"Нин Цин, ты серьезно?"- Сяо Чжоу находила это невероятным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 38:Танцы На Хрустальной Пальмовой Посуде.**

Нин Цин спокойно кивнула.

Первым выступил Нин Яо. Она сняла вязаный свитер и надела белую норковую шубку. Она заплела свои кудрявые волосы в две косы и стянула их на затылке. Она спрятала свое лицо размером с ладонь под воротником, и в нем появился оттенок меланхолии, как у древней леди.

В холле шел легкий снег. Нин Яо держала бамбуковый шест и вела себя так, словно она была в лодке. Она играла роль последней судьбы Сиси, где она каталась на лодке по озеру Тайху с семьей.

За все это время ей не пришлось произнести ни одной строчки. Так же, как и то, что Сяо Чжоу сказал ранее, ее невинный и сладкий темперамент соответствовал характеру Си Ши. Ее улыбка была подобна весеннему ветерку в холодную зиму; лучше всего, когда она вообще ничего не говорила.

Кто-то крикнул "режь!", и раздались громкие аплодисменты. Нин Цин заметила, что Сюй Цзюнься улыбнулась Нин ЯО, а несколько американцев кивнули Нин Яо.

Нин Яо сошел со сцены и направился в раздевалку. Она была довольна успехом, когда увидела Нин Цин: "сестра, я закончила. Ваш Чжао Фэйянь готов?"

Нин Цин сняла свое зеленое пальто и небрежно схватила красную ленту. Она подняла Хрустальное пальмовое блюдо перед Нин Яо и сказала: "я приготовила только это."

Лицо Нин Яо стало серьезным.

Сюй Цзюнься увидел, как Сяо Чжоу поставил посреди зала пять хрустальных пальмовых блюд, и сразу же понял, что собирается исполнить Нин Цин. Самой легендарной историей о Чжао Фейяне был ее танец. Она была так легка, когда танцевала, а когда танцевала на хрустальных пальмах, то была похожа на фею.

Нин Цин, она…

Это было не так уж и странно, если подумать. Светская львица № 1 Нин Цин была не только красива, но и прекрасно играла в музыке, шахматах, каллиграфии, живописи и танцах. Она была очень умна. Она знала, что девушка должна знать и чего не должна знать.

Как раз в тот момент, когда Сюй Цзюнься была ошарашена, несколько американцев рядом с ним были удивлены и наблюдали, как Нин Цин сняла туфли и встала на Хрустальное пальмовое блюдо.

Она все еще была одета в свою белую рубашку и джинсы, но она заправила уголок своей рубашки в джинсы с высокой талией. Она откинулась назад, и ее тонкая талия была как нежная Ивовая ветка, такая гибкая.

Красная лента начала танцевать в воздухе, а ее изящное тело так быстро вращалось. Хрустальная пальмовая посуда излучала блеск вместе с ее движением.

Все были потрясены. Они думали, что это просто легенда, что Чжао Фэйянь танцевал на Хрустальном пальмовом блюде. Когда обычный человек танцует на Хрустальном пальмовом блюде, он не только щебечет, но и падает. Они думали, что это был действительно всего лишь легенда.

Они никогда не думали, что Нин Цин действительно сможет исполнить такой неописуемо красивый и поразительный танец в тот день.

Американцы были очарованы этим зрелищем, в то время как Сюй Цзюнься медленно исполняла свой танец на пяти хрустальных пальмовых блюдах. Она закрыла лицо лентой, но на ее нежном лице была очаровательная улыбка с глубокой привязанностью.

Но он быстро вернулся к реальности. Внезапно в его груди вспыхнула ярость. Он понял, что Нин Цин не улыбается ему.

Она улыбнулась остальным четырем мужчинам рядом с ним, но даже не взглянула на него.

Что она хочет этим сказать?

Генеральный директор Huayi Entertainment почувствовал, что счастье пришло слишком поздно. Красивые глаза Нин Цин часто задерживались на нем. Эта сука, чем больше она смотрела на него, тем сильнее он становился.

Однако он не мог перестать смотреть. Он знал, каким хищным и чудовищным был его взгляд в этот момент. Он ущипнул себя за бедро и постарался выглядеть честным человеком.

Может быть, больше никто ничего не знал, потому что только он мог видеть, что в вестибюле на третьем этаже у перил стояла кучка бизнес-элиты в костюмах. На Дальнем фронте стоял молодой мастер Лу, с которым он уже несколько раз встречался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 39:Молодой Господин Лу Ревнует.**

Молодой мастер Лу держал в руке какой-то документ, а другую руку сунул в карман. Его лицо было скульптурным и красивым. Он опустил глаза и посмотрел на Нин Цин.

У него не хватило духу возжелать женщину молодого господина Лу.

...

Нин Цин вспотела от танцев. Она любила танцевать, так как она была молодой, особенно балет. Когда ей было четырнадцать, она могла делать пируэт в течение десяти минут без перерыва.

Однажды она услышала легенду о том, как Чжао Фэйянь танцует на хрустальных блюдах из пальмовых листьев, и решила попробовать. У нее была пара изящных ног, чтобы работать с ними. С ее опытом в танцах, она могла свободно вращаться на хрустальных блюдах из пальмовых листьев.

Она никогда не думала, что однажды сможет использовать это представление. На самом деле танец Чжао Фэйянь был всего лишь легендой. Никто никогда не видел его по-настоящему, поэтому Нин Цин объединила балет с традиционным танцем таким образом, что это создало уникальный эффект.

Нин Цин танцевала, мысленно отсчитывая время. Когда настанет время, она планировала поставить свою правую ногу на хрустальное блюдо из пальмовых листьев, чтобы добиться идеального конца.

Однако она почувствовала острую боль в лодыжке и подвернула ногу.

Нин Цин мысленно отругала себя: "Видишь, ты давно не практиковалась и сейчас поставишь себя в неловкое положение".

Внезапный поворот событий заставил всех затаить дыхание. Однако Нин Цин не поддалась панике. Так как она собиралась упасть, то решила, что с таким же успехом могла бы лечь и принять вызов на занавес.

Красная лента затрепетала, когда она упала в элегантной позе.

Но в конце концов она не упала на землю, потому что Сюй Цзюнься, который был ближе всех к ней, инстинктивно протянул свои мускулистые руки, чтобы обхватить ее мягкую талию. Он напряг все силы и притянул ее в свои объятия.

Ее слабый женский аромат заполнил его ноздри, и было ясно, что она только что была активна. Когда она рухнула в его объятия, Сюй Цзюньси почувствовал, насколько теплым было ее тело.

Лицо Нин Цин было покрыто потом, как лепесток цветка, покрытый росой. Она увидела, что это он поймал ее, поэтому лениво улыбнулась и сказала кокетливым тоном: "Спасибо, генеральный директор Сюй."

Сюй Цзюньси напрягся.

"Кат!". А потом нашелся кто-то, кто дал отмашку о конце директорскому совету. Ее десятиминутное выступление закончилось безупречно.

В отличие от громких аплодисментов, которые Нин Яо получил ранее, в вестибюле было тихо.

Нин Цин толкнула Сюй Цзиньси в грудь и без колебаний встала, прежде чем он вернулся к реальности.

- "Прекрасно!"- Американец был первым, кто показал Нин Цин большой палец вверх.

Нин Цин поблагодарила коллегию и направилась в раздевалку. Она сделала несколько шагов и остановилась рядом с Нин Яо, пока все смотрели на нее. - "Моя дорогая сестра, мое представление окончено. Спасибо генеральному директору Сюю за то, что поймал меня. Если бы не он, я бы упала."

Нин Яо была так зла, что не могла ничего сказать.

Затем Нин Цин вошла в раздевалку.

Сюй Цзиньси рассердился от смущения. Она ошеломила всю аудиторию своим танцем с хрустальным пальмовым блюдом и взяла вызов на занавес.

Она с самого начала устраивала шоу, но он поддался ее игре, как глупец. Его обвели вокруг пальца.

Да как она смеет?

По сравнению с впечатляющим выступлением Нин Цин, последующие выступления были просто обычными. Расстроенное лицо Сюй Цзюньси действительно напугало девушек, которые позже проходили кастинг.

...

С третьего этажа Лу Шаомин увидел, как Нин Цин исчезла в раздевалке. Он обернулся, и его костюм от Армани слегка вметнулся при быстром развороте. "Вот это встреча."

Группа людей, стоявших позади него, была сбита с толку. Встреча уже и так была отложена на 10 минут, но молодой мастер Лу занял больше времени, наблюдая за танцами какой-то девушки.

Пусть он конечно смотрит. В конце концов, он здесь главный. Однако его слова прозвучали импульсивно, когда он сказал: "Вот это встреча."- Им показалось, что он рассердился.

Чжоу Яо подошел к Лу Шаомину и насмешливо спросил: "Ревнуешь, да?"

Лу Шаомин сверкнул глазами и выстрелил: "Заткнись!"

Чжоу Яо поднял руку и сдался, но он нашел это довольно забавным. Он ревнует и в принципе признает это. Никто над ним не смеется. Безграмотным быть лучше, чем человеком без романтического опыта.

...

Нин Цин пошла в ванную и встретила Нин Яо в коридоре.

- "Сестра, что ты хочешь этим сказать? Я знаю, что виновата, и ты не хочешь меня прощать. Однако ты уже расторгла помолвку с Цзюньси, и теперь он мой парень. Как ты могла быть так близко к нему сейчас?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 40:Я буду красивой, пока все вы будете завидовать.**

Нин Цин усмехнулась в ответ на выговор Нин Яо: "Нин Яо, как ты смеешь меня допрашивать? Когда он был моим женихом, разве тебе не было жаль, когда ты нежно обнималась с ним в Штатах за моей спиной?"

Нин Цин подошла к Нин Яо и сказала тихим голосом: "К тому же, разве ты сама только что не видела? Это он притянул меня к себе на колени, обхватив за талию. Что поделать? Люди вечно искушаются тем, чего никогда не получат. Ему было невыносимо видеть, как я падаю."

Нин Яо сжала кулак и сорвала с себя маску. Она сердито посмотрела на Нин Цин и выплюнула: "Ты думала, что победила? Независимо от того, как ты сыграла роль Чжао Фэйян, разве ты не видишь ревность в глазах каждого? Ты не сможешь получить хороший ответ, и ты стала всеобщим врагом!"

-"Хе-хе... "- насмешливо хихикнула Нин Цин. - "Нин Яо, позволь спросить, ты из тех, кто завидует мне?"

Нин Яо продолжала молчать.

"Смотри. Последние двадцать лет я обращалась с тобой как с родной сестрой. Ты забрала моего жениха и в конце концов завидуешь мне. Я еще ничего не сделала, но уже стала твоим врагом. Это была не моя вина, а твоя. Все вы узколобые и не можете смириться с тем, что другие делают лучше. Кроме того, все вы завидуете тому, что у меня более красивое лицо, чем у любой из вас."

Нин Яо холодно улыбнулся. Она никогда не думала, что Нин Цин будет такой прямолинейной.

-"Я наделена приятной внешностью. Поскольку у меня такое красивое лицо, я должна зарабатывать на нем деньги. Идите и сделайте пластическую операцию в Корее; превратитесь в меня, если сможете. Если нет, то я буду хорошенькой, а вы все можете завидовать."

Речь Нин Цин была мощной и вдохновляющей. Это звучало смело и прямолинейно.

Глаза Нин Яо покраснели, и в уголках навернулись слезы. Ее мрачное лицо внезапно изменилось, и она слабо покачала головой: "Сестра, я говорю это для твоего же блага. Я не хочу, чтобы у тебя было слишком много врагов."

Нин Цин была раздражена. Она ухмыльнулась и посмотрела Нин Яо прямо в глаза: "Пришел Цзюньси? Он стоит за мной?"

Сюй Цзюньси позади нее остановился.

Нин Цин не повернулась, но продолжала говорить: "Раз уж он здесь, позволь мне немного поиздеваться над ним. От выбора меня до выбора тебя его стандарты слишком резко упали."

-"Кроме того, что изображать слабость и жалость, ты еще что нибудь знаешь? Играя роль Сиси, действуя меланхолично и капризно с бамбуковым шестом, любая красивая девушка сможет сделать это. Сфера развлечений - это место, наполненное запахом пороха. Семья Сюй прошла через многое, чтобы быть там, где они сейчас находятся. Когда он женится на тебе, кроме того, что ты родишь ему детей и будешь послушной в его постели, что еще ты сможешь сделать? Быть хорошей женой?"- Нин Цин прищелкнула языком и покачала головой. - "Он завышенного о тебе мнения."

Нин ЯО, " ... " это был первый раз, когда она почувствовала, что невинный образ, который она создала, тянет ее вниз. Ей до смерти хотелось броситься на Нин Цин и оторвать ей губы.

Рот Нин Цин был таким жестким.

Нин Яо всхлипнула и прошла мимо Нин Цин. Она упала в объятия Сюй Цзюньси и захлебнулась рыданиями: "Цзюньси, моя сестра обидела меня. Каждый может расти. Я стану сильнее ради тебя. Я готов сделать для тебя все, что угодно."

Нин Цин обернулась, и Сюй Цзюньси посмотрел на нее, похлопав Нин Яо по плечу: "Я знаю... Не плачь, иди домой первой…"

Он имел в виду, что собирается остаться и поговорить с Нин Цин?

Нин Яо не осмелилась спросить, так как боялась, что расстроит его.

Понаблюдав за танцем Нин Цин, он стал рассеянным. Да, какой мужчина не любит красивых женщин? Кроме того, она была очень красивой женщиной.

Она знала, что Сюй Цзюньси был наследником своих родителей, и он придавал большое значение бизнесу, который семья Сюй построила в индустрии развлечений. Он посвятил себя своей работе, а его мать была влиятельной личностью, но ей не нравилось ее происхождение.

Неужели то, что сказала Нин Цин ранее, вонзило иглу в его сердце?

-" Ладно, Цзюньси. Я уйду первой. Поговори по-хорошему с моей сестрой."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 41:Даже если бы это была не Яояо, то почему это была бы ты?**

Нин Яо ушла, а Сюй Цзюньси посмотрел на Нин Цин своим холодным взглядом. Затем к ним подбежала Сяо Чжоу.

Сяо Чжоу была ошеломлена, когда увидела Сюй Цзюньси. - "Нин Цин, я слышала, что генеральный директор Huayi Entertainment и американский директор проголосовали за тебя, но двое других проголосовали за Нин Яо.Остался только Сюй Цзюньси, он еще не проголосовал. Другими словами голос Сюй Цзюнси решающий. Если тебе действительно нужен этот миллион, то стоит обсудить все с Сюй Цзюнси."

Нин Цин была шокирована тем, что генеральный директор Huayi Entertainment проголосовал за нее.

Трех американских режиссеров и продюсеров пригласил Сюй Цзюньси. Они более или менее должны были смотреть на благосклонность Сюй Цзюньси как инвестора. Нин Яо была публично объявлена его девушкой, так что оба американца проголосовали за Сюй Цзюньси.

Следовательно, ей уже достаточно повезло, что она получила два голоса.

Сяо Чжоу ушла, а Нин Цин заколебалась. Ей действительно срочно нужны были деньги, но с Сюй Цзюньси было трудно договориться. Если только она сама не попросит его об этом?

Сюй Цзюньси посмотрел в лицо Нин Цин. Затем он хмыкнул и ушел.

Нин Цин быстро догнала его.

...

Сюй Цзюнься вошел в комнату, но дверь не закрыл. Он как будто ждал ее.

Нин Цин толкнула дверь и вошла. Сюй Цзюньси стоял у двустворчатого окна до пола. Он курил, положив другую руку себе на талию.

Она вышла вперед и прямо сказала: "Сюй Цзюньси, мне нужна возможность стать Розовой Леди. Ты видел мое выступление. Я сильнее Нин Яо и могу принести тебе большую пользу."

Сюй Цзюньси стряхнул пепел с сигареты в пепельницу. Когда он услышал, что "Я сильнее Нин ЯО", это прозвучало как то, что она сказала раньше: "Я буду красивой, а вы все будете завидовать". Она так же уверена и спокойна, как и три года назад.

- "Последнюю часть того, что ты сказал Нин Яо, я должен был услышать сам?"

У Сюй Цзюньси пересохло в горле. Он не знал, что с ним случилось. После того, как он увидел, как она играет роль Чжао Фэйянь, в нем возникло чувство меланхолии. Это было очень неприятное чувство. Это было похоже на то, как будто у него отняли что-то очень родное.

Нин Цин почувствовала презрение. Она поняла, что он знает семью Сюй. Следовательно, она явно говорила это ему. Она хотела посеять между ними раздор, и он должен был взвесить отношения с Нин Яо.

А для чего еще, по его мнению, это было нужно?

Но так как все было в его власти, у нее не было другого выбора, кроме как смягчить его и мягко сказать: "Да, мы знали друг друга много лет. Даже если ты не последуешь моему совету, я должна, по крайней мере, мягко напомнить тебе об этом."

Мягкое напоминание?

Сюй Цзюньси внезапно потерял интерес к сигарете. Он протянул руку, чтобы потушить окурок о пепельницу. Он думал, что она скажет: "Сюй Цзюньси, я больше подхожу тебе в жены, чем Нин Яо."

Хех, он снова начал мечтать.

Несмотря на то, что он знал, что Нин Яо была именно такой, как она упомянула, слишком незрелой, Нин Яо была чистой и невинной. Она была готова сделать для него все, что угодно.

А что касается ее самой? Она грязная и хитрая.

Вспомнив свое общение с генеральным директором Huayi Entertainment, Сюй Цзюньси помрачнел. Такая женщина годится только для того, чтобы валять дурака.

Сюй Цзюнься обернулся и оглядел Нин Цин с ног до головы. Три года назад он так сильно любил ее. Форма ее тела начала развиваться, когда ей было восемнадцать. С каждым днем ее грудь вздымалась все выше и выше, но ему было противно смотреть на нее.

Когда она танцевала раньше, именно тогда он понял, насколько велико ее тело. Ее почти третий размер груди, чрезвычайно гибкая тонкая талия, фигура песочные часы, которая была чрезвычайно соблазнительна.

Он вдруг вспомнил видео с соблазнением, где эти молодые модели были во влажной одежде. Если бы в этом видео была она...

Он подошел к ней поближе. Она подвязала волосы в конский хвост, потому что ей все еще было жарко после предыдущего танца. Прядь волос низко свисала вдоль белой нежной шеи.

"-Есть много людей, которые могут принести мне пользу. Даже если бы это была не Яояо, то почему это была бы ты?"- Его голос был хриплым.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 42:Подойди сюда, если тебе нужен миллион**

Нин Цин загнали в угол, и она прислонилась к стене, она сдерживалась, чтобы не оттолкнуть его. От него всегда исходил запах женских духов. В прошлый раз это была молодая модель, и на этот раз запах должен был принадлежать Нин Яо. Она почувствовала отвращение.

В его голосе не было ни воспоминаний, ни чувств.Давящий тон не оставлял места для обсуждения.

Нин Цин закрыла глаза, а когда открыла их, в них был оттенок нежности, и она умоляла: "Сюй Цзюньси, мне срочно нужны деньги. Операция по пересадке почки моей матери требует миллиона... даже если мы уже расстались, подумай о том, как сильно моя мать любила тебя, ты ... пожалуйста, помоги нам и проголосуй за меня."

Сюй Цзюнься ухмыльнулся, посмеиваясь про себя. Она так яростно боролась с ним в вестибюле, но потом ей срочно понадобились деньги, и она обращалась с ним так нежно.

Хах, власть.

Она открыла и закрыла свои соблазнительные губы, а Сюй Цзюньси судорожно сглотнул. Ярость в его теле, которая еще не утихла, продолжала жечь его тело, в то время как кипящая кровь устремилась вниз.

Он отпустил Нин Цин. Затем он повернулся и пошел, чтобы сесть на край кровати.

-" Иди сюда!"- Его хриплый голос звучал так, словно он отдавал приказ.

Нин Цин не знала, что он делает, но то, как он смотрел на нее, было странным. Он казался слишком глубоким, слишком... горячим.

-"Я не хочу повторять это в третий раз. Иди сюда, если тебе нужен этот миллион!"- Подчеркнул он.

У Нин Цин не было другого выбора, кроме как идти к нему.

Сюй Цзюньси протянул руку и потянул ее за запястье. Ее кожа была слегка прохладной и приятной на ощупь. Ее нежная кожа была гладкой, как шелк, что заставляло человека, прикоснувшегося к ней, тревожиться в глубине души.

Он не мог удержаться и нежно погладил ее по коже.

- "Сюй Цзюньси, говори, но не трогай меня!"- Нин Цин одернула руку.

В следующую секунду ее руки были схвачены. Мужчина напряг все свои силы, и она тут же упала в его объятия.

- "Сюй Цзюньси!"- Нин Цин отчаянно сопротивлялась.

Сюй Цзюньси зажал ее своими длинными ногами и с силой прижал к себе. Он обнял ее одной рукой за талию и посмотрел на часы: "Разве тебе не нужны деньги? Я даю тебе полчаса. Я заплачу миллион, чтобы переспать с тобой. Разве эта цена недостаточно высока?"

Нин Цин упала глубоко в пропасть. Она была совершенно разочарована. Как он мог попросить ее об этом, чтобы выкупить ее за деньги?

Она посмотрела на его знакомое, но странное красивое лицо. Он каждый раз давил на новый предел: "Эх, полчаса? А время уже тикает? Тогда давай спать здесь, как ты хочешь это сделать?"

Сюй Цзюньси подумал, что она согласна, поэтому он коснулся ее нежного лица и потер ее нижнюю губу большим пальцем. Он бросил на нее взбалмошный и злобный взгляд: "Было так много мужчин, которые думали о тебе. Отдай мне все, что у тебя есть, и сделай меня счастливым хоть несколько раз за эти полчаса. Я дам тебе несколько миллионов."

- "Хе... хе-хе... "- хихикнула Нин Цин, почти готовая поаплодировать его щедрости. Она накручивала прядь на палец и кокетливо спросила: "Ты забыл, что Нин Яо все еще может быть рядом?"

Сюй Цзюньси был ошеломлен, услышав имя Нин Яо.

Затем его взгляд снова встретился с взглядом Нин Цин. Она так холодно улыбнулась и ждала его ответа.

Она просто смеялась над ним.

Внутри Сюй Цзюньси бушевал гнев. Он повернулся боком и швырнул Нин Цин на кровать. Он прижался к ее телу, сжимая ее лицо,- "Яояо поймет, что мужчины развлекаются иногда. К тому же она не узнает, если я пересплю с тобой."

Его губы накрыли ее губы.

Я больше не могу ждать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 43 Взять эти грязные деньги с собой и уйти к чертовой матери!**

Нин Цин повернула голову и уклонилась от его поцелуя. Его дыхание обжигало ей щеки.

-"А ты не хочешь этого? Не беспокойся. Ты будешь умолять меня удовлетворить тебя позже. Ты же просто шлюха", - выругался он.

Внезапно он почувствовал, как что-то острое коснулось его талии, и почувствовал легкий холод.

Сюй Цзюньси выпрямился и смотрел. Нин Цин держала маленький нож, который она взяла для самозащиты. Острый кончик лезвия уже упирался ему в живот.

-"Нин Цин, ты держала при себе нож? Что ты пытаешься сделать?",- Сюй Цзюньси распахнул глаза и уставился на него. Зачем девушке прятать при себе нож? Знала ли она, что это опасно, так как она может навредить себе?

Нин Цин ткнула острым лезвием ему в живот, и Сюй Цзюньси отступил. Нин Цин стряхнула с себя его контроль, как ей того хотелось, и встала с кровати.

Она спокойно держала нож и улыбнулась мужчине: "О, я прячу нож для самозащиты от извращенцев. Есть много мужчин, которые хотят изнасиловать меня, как и ты. Я должна защитить себя."

Сюй Цзюньси был ошарашен.

Нин Цин украдкой взглянула на его брюки и скрестила руки на груди. -" А цена за то, чтобы переспать со мной полчаса за миллион долларов - это высокая цена? Похоже, генеральный директор Сюй не знает мой рынок. Однажды один миллиардер пригласил меня на свою частную вечеринку, я была в бикини, и он предложил два миллиона за десять минут. Там был богатый второй ген. директор, который охотился за мной. Он подарил мне тот самый "Ламборджини", на котором ты сейчас ездишь. Был еще один случай, когда кто-то предложил мне пять миллионов за то, чтобы я служила ему, опустив голову. Нц-нц. Генеральный директор Сюй, как вы можете позволить себе взять меня за такую цену?"

Сюй Цзюньси выглядел еще более растерянным. Нин Цин засмеялась еще более радостно: "Генеральный директор Сюй, как ты мог быть умным всю свою жизнь, но таким тупым сейчас? Все это видят, но ты так ослеплен. Если бы я действительно продала себя, ты все еще был бы мне нужен? Если вокруг меня действительно так много мужчин, то почему последние три года я вела такую тяжелую жизнь? А теперь мне даже приходится просить тебя оплатить лечение моей матери…"

Затем Нин Цин подняла голову. Ее глаза наполнились слезами, и она вдруг потеряла всякий интерес к тому, чтобы выдавить из себя улыбку. Она покачала головой и пробормотала себе под нос: - "А какой в этом смысл? Нет смысла разговаривать со зверем."

Нин Цин повернулась и открыла дверь в комнату. Затем она вышла.

Она встретила Сяо Чжоу, когда шла по коридору. Сяо Чжоу поспешно подбежала к ней: "Нин Цин, куда ты пропала? За те десять минут, что ты отсутствовала, секретарь Сюй Цзюньси проголосовал за него. Главную женскую роль в фильме "Розовая леди" забрала Нин Яо.

Нин Цин кивнула. Тогда она была очень спокойна. Если она не ошибалась, Сюй Цзюньси проводил кастинг на роль "Розовой леди" для Нин Яо.

Она была довольно глупой, чтобы все еще бороться за главную женскую роль.

Как раз сейчас, перед тем как Сюй Цзюньси вошел в комнату, он должен был сказать своему секретарю, чтобы тот проголосовал за него. Получасовая сделка не была ложью. Он даст ей миллион, если она продаст свое тело.

-"Сяо Чжоу, пойдем," - Нин Цин повела Сяо Чжоу к главному входу. Небеса никогда не преграждают нам путь. Она сможет получить миллион и другими способами.

Ее телефон зазвонил, когда она сделала несколько шагов вперед. Это был Сюй Цзюньси.

Она ответила на звонок, но ничего не сказала.

- "Эй, Нин Цин... если тебе действительно нужен миллион, приходи сегодня вечером ко мне в офис, и я тебе его дам."

Нин Цин без всяких слов повесила трубку. Ей очень хотелось плюнуть, Сюй Цзюньси, забрать свои грязные деньги с собой и свалить к чертовой матери.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 44:Я не могу с этим смириться.**

Через полчаса встреча закончилась. Помощник открыл дверь, и Лу Шаомин вышел.

Чжу Руй подбежал и заговорил прямо в ухо Лу Шаомину: "Президент, главную женскую роль в фильме "Розовая леди" получила Нин Яо. Мисс Нин пробыла в комнате наедине с Сюй Цзюньсей тринадцать минут, а потом ушла."

Лу Шаомин молча слушал. Через три секунды он достал телефон и заговорил своим низким магнетическим голосом: "Эй, директор Ван. Разве ты раньше не хотел, чтобы я вложил деньги в твой фильм? Мне вдруг стало интересно…"

Нин Цин вернулась в больницу и провела с Юй Ваньцин всю вторую половину дня. Ее мать была не в лучшем состоянии, и ей все время хотелось заснуть.

Нин Цин укрыла ее одеялом и вздохнула. Не имело значения, сколько унижений ей придется вынести, лишь бы ее мать смогла выздороветь и остаться с ней навсегда.

Поскольку Нин Цин часто посещала больницу, она была близка с врачами. Доктор разрешил ей бесплатно ночевать в свободной палате, чтобы она могла не уходить из больницы, пока будет ухаживать за матерью.

Нин Цин поблагодарила доктора. Затем она села на край кровати и позвонила Нин Чжэнго.

Кроме всего прочего, она все еще была дочерью Нин. Ее мать была больна, и отец должен был помочь ей. В любом случае, один миллион ничего не значил для семьи Нин.

- "Бип-Бип", - затем кто-то ответил на звонок. Так или иначе, Нин Цин не была уверена, ей показалось, что она услышала взрыв слабого кокетливого смеха по телефону и некоторые ненормальные звуки. Но все это очень быстро прекратилось.

- "Привет, Цинцин, зачем ты позвонила папе в такой поздний час?"

- "Папа, мамин нефроз постепенно прогрессирует. Ей нужно сделать пересадку почек через два дня, и это будет стоить миллион долларов. У меня нет таких больших денег, ты можешь заплатить за меня прямо сейчас? Я верну его тебе, как только заработаю."

Нин Чжэнго некоторое время молчал и слегка кашлянул, прежде чем сказать: -"Давай встретимся завтра. Я забронировал номер в отеле Haoge. Давай поужинаем вместе."

Ужин?

С каких это пор он стал таким милым?

Нин Цин что-то заподозрила. Когда она хотела ответить, Нин Чжэнго уже повесил трубку.

Нин Цин положила трубку, и тут в дверь постучали. -"Нин Цин, это я," - послышался голос Конг Яна.

Она встала, чтобы открыть дверь.

Конг Ян передал Нин Цин банковскую карточку и мягко улыбнулся: "Нин Цин, я слышал от врача, что тетя Юй собирается на операцию по пересадке почек. На этой карточке двести тысяч долларов. Возьми их на время. Если этого будет недостаточно, я придумаю способ завтра."

Нин Цин посмотрела на карточку и покачала головой: "Конг Янг, я не могу это принять."

Конг Янг был не из богатой семьи. Эти двести тысяч, скорее всего, были семейными сбережениями Конга. Не принимайте награду, если она не заслужена. Самый тяжелый долг - это услуга.

Конг Ян хотел что-то сказать, но Нин Цин оборвала его и с улыбкой сказала: "Я позвонила отцу. Он приготовил для меня чек, и я получу его завтра. Пока Ян, спасибо тебе. Я позаботилась об оплате за операцию."

Конг Ян видел, что она выглядела искренней, и это не было похоже на то, что она лгала. Итак, он достал свою карточку и почесал затылок: "Это здорово, что ты позаботилась об оплате за операцию. Если тебе понадобится помощь, дай мне знать."

"Окей."- Нин Цин кивнула.

...

Вилла Нин.

Нин Яо переоделась в комнатные тапочки и бросила свою фирменную сумку на диван в гостиной. -" Мама..." - она побежала наверх искать Ли Мэйлин.

Добравшись до своей спальни, она посмотрела на полуоткрытую дверь. В комнате горел тусклый свет, а из комнаты доносился соблазнительный шум. Итак, она заглянула в комнату.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 45:Женщине Нужно Только Покорить Мужчину**

Возле туалетного столика стояли две фигуры, тесно прижавшиеся друг к другу. По всему ковру были разбросаны средства для макияжа. Ли Мэйлин сидела на туалетном столике, а Нин Чжэнго, тяжело дыша, обнимал ее за талию.

Ли Мэйлин обняла Нин Чжэнго за шею и кокетливо заговорила, кусая Нин Чжэнго за уши. Ее полная и прекрасная фигура покачнулась, и она заговорила соблазнительным голосом: "Муж мой, ты согласен с тем, что я говорила тебе о Цинцин? Это для блага Цинцин."

"- Линглинг, не двигайся. Разве я тебя не слушал? Я пригласил Цинцин завтра на ужин," - Нин Чжэнго сгорал от желания.

Ли Мэйлин сверкнула довольной улыбкой, проведя пальцем по груди Нин Чжэнго: "Ты хорошо относишься к Линглинг. Я вознагражу тебя сегодня и позволю тебе наслаждаться."

Ли Мэйлин медленно опустила свое тело.

Нин Яо покраснела от смущения, и ее глаза заблестели. Она закрыла дверь и побежала вниз, чтобы налить себе стакан теплой воды.

...

Нин Яо читала модный журнал в гостиной. Она прождала целый час, пока Ли Мэйлин не спустилась вниз в своем ночном халате.

- "Мам, все очень плохо. Во время кастинга для "Розовой леди", Нин Цин, эта сучка, раскрыла правду о тебе и папе. Многие уже говорят, что ты любовница. Завтра ты точно попадешь в заголовки газет. Твой имидж разрушен."

Ли Мэйлин потягивала прекрасный чай, который ей принесла горничная. Она вытянула палец и постучала Нин Яо по лбу: "Это все твоя вина! Я уже давно тебе говорила. Ты только что вернулась, удели все свое внимание заботе о Сюй Цзюньси. Пусть он введет тебя в сферу развлечений и женится на тебе. Я позабочусь о Нин Цин, но ты просто не слушаешь меня."

- "Мама, я очень расстроилась. И что же мы тогда будем делать с этим недоразумением?"- Нин Яо потрясла Ли Мэйлин за плечо, ведя себя как избалованный ребенок.

-"Я узнала о сегодняшней неприятности. Это всего лишь вопрос времени, когда она будет разоблачена. Опасность означает поворот к лучшему. Сюй Цзиньси был добр к тебе. Он попросил свою пиар-команду связаться со мной и уже придумал контрмеры. Так что не беспокойся."

- "Неужели?"- Нин Яо сияла от радости. Она знала, что если ее мать возьмет все на себя, то она сможет расслабиться. В то же время она почувствовала прилив нежности, когда поняла, что Сюй Цзюньси действительно любит ее.

Под протекцией Сюй Цзюньси и ее матери она в мгновение ока станет знаменитой в сфере развлечений.

"-Яояо, почему ты вернулась так рано? Разве ты не говорила, что собираешься поужинать при свечах с Сюй Цзюньси?"

- "Мама, Цзюньси отослал меня домой. Он сказал, что занят в компании, и сегодня вечером ему придется работать сверхурочно в офисе. Поэтому ужин при свечах отменяется."- А потом Нин Яо нерешительно спросила: - "Мама, о чем вы с папой говорили... насчет Нин Цин?"

Ли Мэйлин посмотрела на Нин Яо: "Ты подглядывала за нами?"

Нин Яо покраснела и опустила голову.

"-Яояо, в следующий раз не утруждай себя такими вещами. Я пыталась уложить твоего отца спать, прежде чем спуститься вниз. Женщине не нужно много делать в жизни, стоит только завоевать мужчину. В тот момент, когда ты захватишь своего мужчину, ты сможешь использовать его для борьбы за трон для вас."

Нин Яо услышала это, и ее лицо покраснело от смущения. Она уверенно кивнула: -"Мама, не волнуйся. Я позабочусь о том, чтобы Цзюньси был серьезно настроен в отношении меня."

- "Угу," - удовлетворенно кивнула Ли Мэйлин. Она протянула руку и обняла Нин Яо.

...

Нин Цин заботилась о своей маме в больнице днем,а ночью она отправилась в отель "Haoge". Она спросила у портье, и пошла в отдельный номер, забронированный Нин Чженго.

Она вошла, и увидела еще одного мужчину лет сорока, кроме Нин Чжэнго.

Нин Цин не теряла бдительности.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 46: Мисс Нин, Тебе Не Уйти.**

- "Цинцин, ты здесь," - Нин Чжэнго увидел Нин Цин и быстро махнул рукой, -" Иди сюда и сядь."- Он указал на соседнее кресло.

Нин Цин подошла и села рядом. Мужчина напротив сверкнул ей доброй и честной улыбкой, но Нин Цин заметила, что он не сводит глаз с ее груди, что было очень грубо.

- "Папа, завтра у мамы операция по пересадке почек. Тот самый миллион, о котором я тебе вчера рассказывала…"

-" Цинцин, не волнуйся. Я не говорил, что не дам тебе этот миллион," - отрезал Нин Чжэнго и налила ей стакан фруктового сока, -" Но папа не может вечно заботиться о тебе и твоей маме. Ты уже не молода. Это время для тебя, чтобы подобрать тебе подходящую партию. Найди хорошего мужчину и выйди замуж, тогда папе не придется беспокоиться."

Нин Цин холодно улыбнулась. Значит, это встреча для потенциального партнера?

Мужчине напротив было не меньше сорока лет. Либо состояние его здоровья оставляло желать лучшего не работало, или, возможно, он развелся несколько раз…

Разве она не молода?

В следующем месяце ей исполнится двадцать один год. В течение последних трех лет ее отец не беспокоился о ней, и теперь он притворялся любящим отцом. И этого достаточно.

Нин Цин слегка улыбнулась и сказала: "Папа, одолжи мне миллион, и я верну его тебе с процентами. Я напишу тебе расписку."

- "Цинцин, о чем ты говоришь?"- Лицо Нин Чжэнго помрачнело, и он с грохотом поставил свой бокал на стол. - "Неужели я такой отец, который не приложит никаких усилий, чтобы спасти чью-то жизнь?"

-"Тогда одолжи мне деньги прямо сейчас!"- Изящно ответила Нин Цин.

- "Ты... "- кончик пальца Нин Чжэнго дрожал; это была безвыходная ситуация.

Тут же раздался звонок. Зазвонил телефон Нин Чжэнго.

Он извинился перед сидящим напротив мужчиной и хмыкнул в сторону Нин Цин, прежде чем ответить на звонок снаружи.

Когда Нин Чжэнго вышел из комнаты, официантка принесла тарелки. Это был стейк из филея с розовой свечой. Официантка зажгла свечу.

Нин Цин почувствовала слабый аромат.

Пока официантка не ушла, Нин Цин раздумывала, стоит ли ей ждать Нин Чжэнго. Пока она размышляла, мужчина напротив встал и сел рядом с ней: "Мисс Нин, видеть-значит верить. Ты такая красивая. Моя фамилия Ши. Я деловой партнер твоего отца. Я влюбился в тебя с первого взгляда. Я надеюсь, что ты станешь моей девушкой."

Нин Цин видела, что он занял место Нин Чжэнго, она знала, что Нин Чжэнго не вернется. Она настолько наивна, возлагая все надежды на своего отца.

Она посмотрела на него с нежной улыбкой: "Вы годитесь мне уже в отцы. Вы, как вы можете претендовать на то, чтобы охотиться за кем-то не из вашей лиги?"

На лице мужчины промелькнуло смущение. Он перестал притворяться и злобным взглядом смерил Нин Цин с ног до головы. Затем он протянул руку и коснулся бедра Нин Цин: "Мисс Нин, разве вам не нужны деньги? Твой отец мог бы не беспокоиться о тебе. Будь моей, и я дам тебе денег."

Нин Цин быстро встала, не позволив мужчине прикоснуться к себе. Она взяла фруктовый сок, который Нин Чжэнго дал ей ранее, и плеснула им в лицо мужчине: "Почему бы тебе не пойти домой и не посмотреть на себя в зеркало."

Она повернулась и направилась к двери.

Ее рука потянулась к дверной ручке, но дверь была заперта.

Она почувствовала головокружение, потом ноги ослабли, и у нее совсем не осталось сил. Она сразу поняла, что ее подставили. В розовой свече был наркотик.

"- Мисс Нин, не убегай. Сегодня ты все равно не сможешь бежать. Просто повинуйся мне," - мужчина взял со стола салфетку, чтобы вытереть лицо. Затем он направился к Нин Цин. Он уже снимал с себя ремень.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 47:Нет...Помогите!**

Нин Цин прислонилась к двери. Она чувствовала себя нездоровой, и у нее

начало болеть сердце. В последний раз, когда она чувствовала себя так же, Сюй Цзюньси был с какой-то молодой моделью, а теперь ее отец пытался продать ее…

-"Кто тебе сказал? Даже если бы мой отец не хотел возиться со мной, он не мог бы попросить кого-то накачать меня наркотиками и позволить тебе изнасиловать меня."

"-Ха-ха-ха, я никогда не думал, что Мисс Нин будет такой умной. Это нормально, что я говорю это тебе, ты все равно будешь моей позже... это твоя мачеха. Твоя мачеха сказала мне, что ты очень жестока и не подчинишься, если не будет принято никаких мер."

Затем мужчина коснулся лица Нин Цин -"Посмотри на свою кожу. Ты оправдываешь свое имя, как светская львица № 1 в городе Т. Любой мужчина с удовольствием взял бы твое тело. Я охочусь за кем-то не из своей лиги. Тогда ты будешь со мной. Я хочу, чтобы все остальные позеленели от зависти, чтобы они завидовали. Я хочу развлекаться с тобой каждый день. Хаха."

Нин Цин ущипнула себя за ладонь и изо всех сил попыталась не упасть в обморок. Это действительно была работа Ли Мэйлин.

Она была совершенно разочарована Нин Чжэнго. На самом деле между Ли Мэйлин и Нин Чжэнго не было никакой разницы. После того как Нин Чжэнго ушел и позволил ей остаться наедине с этим отвратительным человеком!

Мужчина прыгнул на нее, как ягуар. Он прижал Нин Цин за шею к стене и сорвал с нее рубашку. Он был груб и прямолинеен.

- "Черт. Я никогда не думал, что когда-нибудь смогу повеселиться с тобой. Я мог только мечтать об этом... ты лучше послушай меня. В противном случае, я продолжу с БДСМ," - мужчина потер губами лицо Нин Цин.

-"Да пошел ты к черту, извращенец!"- Нин Цин достала из кармана нож, предназначенный для самозащиты, и попыталась вонзить его в сердце мужчины.

Мужчина быстро увернулся и выругался. Он протянул руку, чтобы забрать нож из руки Нин Цин. "Шлеп!" Он дал пощечину Нин Цин.

Нин Цин почувствовала слабость во всем теле. После того как у нее отобрали нож, она почувствовала головокружение от пощечины этого человека. Она споткнулась и ударилась головой о стену.

Мужчина схватил ее за волосы и яростно ударил головой о стену пять-шесть раз подряд. Он выругался, ударив ее головой о стену: "Кто позволил тебе так себя вести? Ты не будешь послушной, если не преподать тебе урок."

Нин Цин оцепенела от боли. Она не чувствовала ее, но по ее лбу текла теплая густая жидкость, а нос наполнял острый запах крови.

Она истекала кровью.

Мужчина бросил ее на диван в комнате и пригрозил: "За тобой придут еще, если ты все еще будешь отказываться повиноваться."

Нин Цин свернулась калачиком на диване: "Если ты прикоснешься ко мне, я обвиню тебя в сексуальном насилии."

Мужчина подпрыгнул к ней и потянул Нин Цин за джинсы: "Ха-ха, давай. Иди и расскажи всему миру, кто это сделал. Хаха…"

Зрение Нин Цин затуманилось, пока она возилась на диване. Она пыталась найти бутылку вина или какой-нибудь острый предмет. Она хотела убить этого человека.

Даже если она не сможет убить его, она убьет себя. По крайней мере, это будет лучше, чем быть изнасилованной и униженной.

Однако она так ничего и не нашла. Обеденный стол был так далеко от нее, что ей захотелось хоть доползти до него.

Но она вдруг почувствовала холод на своих бедрах. Ее джинсы уже были стянуты до лодыжек. Она больше не могла сдерживать слезы, и они потекли по ее щекам, -"Нет... Нет ... Помогите…"

Она знала, что" помощь " - самое слабое и бесполезное слово. За последние три года ее никто не спас и не спасал. Она полагалась только на себя.

Она уже привыкла полагаться на себя.

Однако в этот момент ей было страшно. Она чувствовала себя безнадежно. Она могла только взывать о помощи, желая, чтобы кто-нибудь спас ее.

Глядя на гладкую светлую кожу Нин Цин, глаза мужчины покраснели. Как он был чрезвычайно взволнован." Бах!" Запертая дверь внезапно открылась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 48:Спасибо, Что Спасли Меня**

Мужчина остановился и обернулся посмотреть. Он увидел официанта, который ранее подавал блюда, стоящего у двери со связкой ключей.

Этот человек был очень зол. Он встал с дивана и побежал к двери. -"Что ты делаешь?" - сердито спросил он. "Как ты смеешь портить мне настроение? Неужели тех денег, что я тебе дал, недостаточно?"

Официант отступил назад, но ничего не ответил.

Мужчина хотел продолжить ругать его, но тут из-за спины официанта вышел какой-то человек. Чжу Руй посмотрел на этого человека и вежливо улыбнулся: "Я сказал ему сделать это."

-"Кто ты такой, черт возьми?"

Чжу Руй не ответил, но достал визитную карточку и протянул ему.

Он взял карточку с именем и взглянул на нее. Однако выражение его лица внезапно изменилось. Он в ужасе посмотрел на Чжу Руя: "Ты, ты…"

Чжу Руй подозвал двух телохранителей, и они вышли вперед, чтобы захватить этого человека: "Наше общество управляется законом. Я отправлю тебя в полицейский участок, чтобы остудить огонь твой пыл. Ты можешь вернуться, когда поймешь свою ошибку. В противном случае ты можешь остаться там на всю оставшуюся жизнь."

Человек дрожал от страха и умолял: "Нет. Я вовсе не хотел обидеть молодого господина Лу. Пожалуйста, отпусти меня. Я не хочу попасть в тюрьму."

Телохранители оттащили мужчину в сторону.

Нин Цин быстро натянула джинсы, после того как он ушел. Пронзительные мужские вопли стали отдаляться. Потом шаги стали приближаться к ней.

- "Кто ты такой, Не подходи," - Нин Цин свернулась калачиком на диване. Она была похожа на раненого дикобраза, скептически настроенного по отношению ко всем.

Она услышала, как открутилась крышка бутылки, и почувствовала освежающий запах мяты. Она была так напугана, что начала быстро и глубоко дышать: "Что это за запах? Что ты пытаешься сделать?"

-" Мисс, не паникуйте. У меня нет дурных намерений. Это лекарство, которое освежает ум человека. Теперь вы чувствуете себя лучше?"

Нин Цин почувствовала, что дискомфорт в ее теле постепенно прошел, и ее зрение прояснилось. Она подняла глаза и посмотрела на человека, стоявшего перед ней. Это был джентльмен в костюме.

-"Ты спас меня? Спасибо," - это действительно был кто-то, кто спас ее. Нин Цин заставила себя улыбнуться и поблагодарила его.

-" Всегда пожалуйста. Мисс, отдохните немного. Я попрошу кого-нибудь принести вам немного воды, чтобы умыться и позаботиться о вашей ране на лбу."

Нин Цин встала, но сил у нее было немного. Шатаясь, она подошла к обеденному столу и вытерла кровь со лба куском мокрого полотенца. Она покачала головой и сказала: "Все нормально. Спасибо. Я попробую походить."

Она только что едва избежала катастрофы, но у нее даже не было времени оплакивать тяжелые времена и несчастья, которые выпали на ее долю. В реальности есть проблема, которая все еще ждала своего решения. На следующий день ее матери предстояла операция, и ей нужны были деньги.

Нин Цин вышла из гостиницы. На выходе она привлекла к себе много внимания, так как многие люди говорили о ней за ее спиной.

Стоя за дверью отеля, она смотрела на свое отражение во вращающейся стеклянной двери. На лбу у нее было кровавое пятно, волосы растрепались, на рубашке не хватало нескольких пуговиц, а джинсы порвались.

Она ухмыльнулась и рассмеялась над собой. Она подняла голову, чтобы слезы не застилали ей глаза. Она не чувствовала себя обиженной, но решила, что не должна появляться перед матерью в таком состоянии. Этой же ночью она должна вернуться в свое общежитие и на следующее утро собрать деньги в другом месте. Она определенно отомстит этой ночью.

Она чувствовала себя крайне жалкой.

Она повернулась и хотела уйти.

Ее нога замерла в воздухе, когда она спускалась по лестнице. У входа в отель стояло несколько роскошных автомобилей. Под праздничными фонарями в стиле ретро стояла кучка бизнесменов. Один из них слегка улыбнулся, выглядя чрезвычайно элегантно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 49:Почему ты убежала, когда увидела меня?**

Мужчина был одет в светло-голубую рубашку и облегающие брюки цвета хаки. Это была не официальная одежда, а полу-повседневная. Он выглядел не таким серьезным, как обычно, а скорее чистым и красивым.

Он был окружен старшими бизнесменами из промышленности, и все с восторгом разговаривали с ним. Он внимательно слушал и время от времени отвечал. В глазах Нин Цин она увидела половину его лица. Красивое скульптурное лицо со значительными бакенбардами…

Удивительно привлекательный.

Его широкие плечи и тонкая талия придавали его полу-небрежной манере очаровательную привлекательность. Одну руку он держал в кармане. Его элегантная, но сдержанная манера говорить отражала его благородную личность. Тусклый свет фонарей засиял, и он привлек ее внимание.

- "Мисс..." - затем Чжу Руй догнал ее у входа в отель. Его голос привлек вздрогнувшую Нин Цин, а также людей у машин.

Затем глаза Нин Цин встретились с парой ярких и ясных глаз. Лу Шаомин посмотрел на нее, и по его глазам она не могла понять, счастлив он или сердит.

Однако Нин Цин ясно видела, что он смерил ее взглядом с головы до ног, в то время как старшие вокруг него выглядели шокированными. В их глазах читалось сочувствие.

Нин Цин не знала, что с ней происходит. Выход был прямо за ними после лестницы, но у нее вдруг не осталось сил идти.

Она быстро повернулась и спрыгнула с лестницы. Она выбрала маршрут поменьше. Между стеной отеля и фонтаном был один маленький проход, такой узкий, что в нем мог поместиться только один человек.

Там не будет никаких гостей, которые пользуются этим маршрутом. Вероятно, это было для официанток и другого персонала.

Впрочем, ей было все равно. Она просто хотела как можно скорее покинуть это место. Она не хотела показаться в затруднительном положении перед человеком, который когда-то нежно утешал ее в гостиничном номере, человеком, который несколько дней назад припарковал свою машину под ее общежитием, чтобы прислать ей лекарство.

Она знала, как выглядит в таком беспорядке.

Эти люди в деловом кругу были очень проницательны, особенно он. Он, вероятно, мог бы догадаться, что с ней случилось с первого взгляда. Ей хотелось сохранить хоть какое-то достоинство.

Но она была такой глупой. Она также знала, насколько хуже все могло бы быть, если бы она выбрала этот узкий путь.

Ей следовало бы прислушаться к совету этого джентльмена. Она должна умыться, переодеться в чистую одежду и привести себя в порядок. В конце концов, он выглядел так прилично.

Нин Цин почувствовала, что ее лицо стало горячим и влажным. Она вытерла его рукой, ведь она была вся в слезах.

Она чувствовала, что это была шутка. Она плакала и смеялась, когда бежала по улице. Она достала свой телефон из сумки: "Эй, Сяо Чжоу, найди мне мужчину. Богатый …"

Она повесила трубку и споткнулась о камень. Она была застигнута врасплох. Она упала и села на землю. Ей больше не хотелось вставать.

Она свернулась калачиком и обхватила руками колени. Она уткнулась лицом в колени. Она не беспокоилась о прохожих и не думала о завтрашнем дне,а просто начала плакать.

Нин Цин хотелось плакать от всего сердца, но вскоре после этого она почувствовала тяжесть на своих плечах. Ее холодное тело вдруг почувствовало тепло, кто-то накрыл ее пиджаком.

Она вздрогнула и посмотрела на него краешком глаза. Это была серый шерстяной пиджак с освежающим, но теплым мужским запахом.

Этот запах ... он был хорошо ей знаком.

Она посмотрела вниз и увидела пару кожаных туфель, которые были светлее, чем его брюки цвета хаки.

Это он.

Он уже здесь.

Нин Цин не знала, что ей делать. Она выглядела ужасно, сидела на полу и плакала, не обращая внимания на то, как сейчас выглядит. Она кусала губы, чтобы не издать ни звука, когда плакала, но бусинки слез неудержимо падали.

Она вдруг почувствовала тепло в своих волосах. Он взял ее за руку и сказал глубоким спокойным голосом: "Почему ты убежала, когда увидела меня, а?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 50:Отпусти Меня**

Его "Хм" звучало мягким жужжанием из его груди, которое было чрезвычайно сексуальным. Услышав это, Нин Цин вздрогнула. Она задумалась, было ли это из-за того, что он сказал, или из-за его рук в ее волосах. Такое нежное прикосновение.

Нин Цин опустила голову еще ниже, так как не хотела, чтобы он видел ее поврежденный лоб. Она не осмеливалась взглянуть ему в лицо.

Лу Шаомин видел плечи маленькой девочки, вздымавшиеся вверх-вниз. Она все еще плакала, и ее слезы текли быстрым потоком. Однако она упрямо отказывалась издать хоть звук.

Эта глупая девчонка, неужели она не замечает, как у нее сейчас болит сердце?

Слезы Нин Цин продолжали падать. Затем она почувствовала, что кто-то пнул ее по ноге. Она подняла глаза и увидела, что рядом с ее белыми кроссовками стоит кожаная туфля. Он пинал ее своим кожаным ботинком.

Что он пытается сделать?

Нинцин подсознательно раздвинула сомкнутые ноги, чтобы увернуться от этого кожаного башмака, но он ухватился за возможность поставить свой кожаный башмак между ее ног.

Она все еще сидела на полу, но он подвинул ногу вперед. Его длинная нога внушительно придвинулась ближе к ней. Ее голова находилась напротив его колена.

-"Что ты делаешь?"- Нин Цин соединила ноги вместе и остановила его кожаную туфлю, не давая ей двинуться вперед.

Лу Шаомин увидел, что девушка, наконец, подняла голову и уставилась на него своими полными слез глазами в обиде и кокетливо заворчала. Ее голос был хриплым, и в нем слышались слабые всхлипывания.

Он вдруг вспомнил поговорку: "Плачущая красавица, такая несчастная."

- "Ну же, отпусти меня. Не дави на меня," - ухмыльнулся Лу Шаомин и сказал бодрым, но нежным тоном.

Лицо Нин Цин внезапно вспыхнуло от смущения. Хотя раньше у нее не было никаких отношений, не было ничего, чего бы она не слышала раньше. Этот человек сказал ей такую чепуху.

Она раздвинула ноги.

Правая нога Лу Шаомина сразу же раздвинула ее скрюченные ноги, и он расчесал ей волосы ладонью. - "Разве ты не видишь, что я пытаюсь сделать? Я тебя успокаиваю. Тебе все еще хочется плакать? Я одолжу тебе свое бедро, и ты сможешь обнять его на некоторое время."

Нин Цин собиралась закатить истерику из-за его нелепого поведения, но он вел себя как дурак, и она находила это забавным.

Она сжала руку в кулак и хлопнула его по бедру перед ее глазами. Она надулась и жалобно воскликнула: "Ты знаешь, как утешать людей? Кто бы позволил людям обнимать себя за бедра так, как это делаешь ты?"

Лу Шаомин отпустил ее волосы и коснулся слез на ее лице. - "Честно говоря, я не знаю, как утешать людей. Ты первая."

Нин Цин услышала это и не смогла удержаться от смеха. Она вытерла слезы и сопли о его дорогие брюки. Она прижалась лбом к его бедру. Как она и предполагала, его бедро было твердым, как камень. Это было не очень удобно, но она просто немного претворилась для этого.

Ее печаль как-то утихла. Она облегченно вздохнула. Она перестала реветь и сплюнула.-"Легко болтать."

Лу Шаомин сунул руку в карман, нахмурился и улыбнулся ее замечанию.

-" Скажи мне, почему ты сегодня плакала, а?"

Нин Цин моргнула, и ее длинные ресницы затрепетали, - "Потому что ... мой отец отправил меня к чертовой матери... вообще-то, у нас были и лучшие времена. Даже если мои родители развелись, я все равно хотела быть его дочерью…"

Затем Нин Цин нахмурила брови, и ее слезы снова потекли. -"За последние три года мне пришлось нелегко. У меня никогда не было перерыва, ни физического, ни умственного... я не смела расслабиться, не смела не думать. Почему они оставили меня и бросили... я обернулась и посмотрела, а потом и поняла, что я очень далеко впереди в своем одиноком путешествии…"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 51:Извини, Я Опоздал**

Три года назад ее семья пережила настоящий переворот. Она пережила предательство своего жениха, от нее отказался отец, и она потеряла статус самой богатой светской львицы и стала всеобщим посмешищем. Преодолевая жизненные трудности, она смело и уверенно шагала вперед, но в глубине души не могла ни принять, ни понять этого.

Она явно была ни в чем не виновата.

Три года назад ей было всего 18 лет, ребенок, который еще не вырос.

Пока она плакала, мужчина перед ней присел на корточки. Он сжал свои грубые пальцы и осторожно вытер слезы с ее лица подушечками пальцев. - "Не плачь, те, кто не хочет быть с тобой, не вернутся, даже если ты будешь продолжать плакать."

"..."- Нин Цин подняла голову. Этот человек был просто ужасен в умении утешать людей!

Она хотела пожаловаться на него, но глубокие, яркие черные глаза мужчины мерцали в отраженном свете уличного фонаря. Его глаза сияли необычайно ярко. Его взгляд был очень нежным, а также пронизанным легкой сердечной болью и жалостью.

- "Те, кто не хотят быть с тобой, не стоят твоих слез. Те, кто хотят быть с тобой, не заставят тебя плакать из-за них. Так что не плачь. Ты будешь выглядеть не красиво, если продолжишь плакать и превратишься в маленького полосатого котенка. "

Это было, пожалуй, самое сильное утешение, на которое вообще был способен этот человек.

Нин Цин вытерла слезы своими маленькими ручками. Да, ни Нин Чжэнго, ни Сюй Цзюньси, ни Нин Яо не заслужили ее слез.

На самом деле ей не хотелось плакать, но когда она увидела этого человека, и после того, как он так нежно обошелся с ней, она просто была полна горя и чувствовала себя вынужденной излить свои печали.

- "Ладно, я больше не буду плакать. Спасибо за сегодня."- Нин Цин медленно встала. Ей просто хотелось поплакать и выпустить пар. Ей все еще нужно было бороться и упорно работать завтра. Она не потерпит поражения. Она не станет наказывать себя чужими ошибками. -"Я сейчас вернусь."

Только когда ее ноги коснулись пола, Нин Цин поняла, что слишком долго просидела на земле. Ее ноги свело судорогой. Она зашипела и изогнула брови от боли.

-"А куда тебе нужно? Я тебя отвезу."- Лу Шаомин поддержал тонкую руку девушки. Еще три года назад он знал, что она очень сильная девушка. Она станет храбрее только перед лицом суровой реальности.

-"В этом нет необходимости, Я..."- Это была уже третья его помощь. Каким бы хорошим он ни был, он все равно оставался чужаком. Она не могла позволить себе зависеть от него.

Но в следующую секунду ее мир завертелся, когда мужчина поднял ее на руки. На обочине стоял черный "Кайен", и он понес ее к машине.

-"Не выставляй напоказ свою силу. Ты же девушка. Ты можешь быть немного слабой."- Его мягкий голос был подобен теплому весеннему ветерку.

Нин Цин, чтобы не упасть, пришлось ухватиться двумя маленькими ручками за его рубашку на груди. Он уже нес ее на руках. Если бы она заерзала в его руках, это было бы немного претенциозно.

Чжу Руй встал у двери и почтительно открыл ее. - "Президент, аптечка первой помощи была положена на заднее сиденье."

Нин Цин была удивлена, увидев Чжу Руя. Разве это не тот самый джентльмен, который недавно спас ее? -"Это ваш подчиненный? Это ты спас меня в гостинице..."

Лу Шаомин осторожно усадил Нин Цин на переднее пассажирское сиденье. Он кивнул и объяснил: "Да, Чжу Руй-мой секретарь. Сегодня я ужинал с несколькими важными людьми и случайно увидел тебя, когда вошел в отель. Извини, это был твой отец, так что я опоздал."

Нин Цин была очень тронута, глядя на его скульптурное лицо. Он встречался с ней всего несколько раз, но уже дважды спас ее. Она ужинала вместе с отцом, так что ничего не должно было случиться. У него, конечно, было мало причин сохранять бдительность.

Но он сказал, что ему очень жаль, потому что он опоздал спасти ее.

Он действительно хороший человек.

...

Лу Шаомин сел на водительское сиденье и открыл аптечку первой помощи. Он достал бамбуковый ватный тампон, чтобы стереть пятна крови с ее лба. Его движения были такими мягкими. Периодически он спрашивал, больно ли ей.

Нин Цин была смущена, но не смела пошевелиться. Они были очень близки. Его ладонь мерно двигалась у ее лица, и ее ноздри наполнились ароматом чистой мужественности.

В первый раз, когда она встретила его, они поцеловались. Во второй раз она села к нему на колени. И в третий раз он спас ее от изнасилования незнакомцем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 52:Поцелует, не поцелует...**

Когда они встретились в первый раз, она поцеловала его. Когда они встретились во второй раз, она сидела у него на коленях. Это случилось в третий раз, когда они встретились. Все интимные действия между ней и незнакомцем она инициировала сама.

-"Тот человек ударил тебя по голове?"- Лу Шаомин подула на ее рану и спросил.

Нин Цин заправила волосы за ухо и ответила: "О нет, я ударилась о стену, когда сопротивлялась."

Так или иначе, она не хотела показаться перед ним в таком виде. Вообще-то, она никогда не заботилась о том, какой другие могут ее увидеть, но... он был другим.

Хотя она и не знала, что в нем такого особенного.

Лу Шаомин помолчал и взял в руки вату. Он посмотрел сверху вниз на ее лицо.

Эта девушка никогда раньше не лгала. Он увидел, что она покраснела и не осмелилась посмотреть ему в глаза.

Лу Шаомин положил вату в аптечку первой помощи. Затем он достал марлю, чтобы перевязать рану на ее лбу. Он легко рассмеялся и поддразнил: "Твой лоб стукнулся о стену по меньшей мере шесть или семь раз. Этот человек пытался сексуально домогаться тебя, а ты пыталась покончить с собой, ударившись головой о стену?"

Нин Цин смутилась. Она лгала, и ей приходилось лгать все больше и больше. Этот человек мог бы сказать правду, но он дразнил ее. Она сухо рассмеялась и кивнула:"Да"

Лу Шаомин использовал белую ленту-пластырь, чтобы приклеить бинт на месте раны. Затем он отодвинулся и опустил ее челку. Он улыбнулся и продолжал спрашивать: "Почему ты убежала, когда увидела меня у входа в отель?"

- Снова спросил он.

Да и что она могла сказать?

Потому что ... он выглядел хорошо одетым, а она была в затруднительном положении ... старшие бизнесмены смотрели на нее с жалостью, и он тоже смотрел на нее холодно. Она почувствовала себя обиженной.

Еще больше огорчилась, чем когда отец бросил ее.

-"Потому что я не поговорил с тобой, и ты почувствовала себя обиженной? Мисс Нин, почему ты хочешь притвориться сильной перед всеми остальными, а потом стать маленькой девочкой передо мной?"

Этот человек был слишком резок. Его глубокие безмятежные глаза свидетельствовали о его богатом опыте. Он мог понять человека лишь взглянув на него одним взглядом. Она была перед ним как лист белой бумаги.

Она ничего не может скрыть.

"Мисс Нин, мы встречались всего несколько раз. Мы не близки, но почему ты хочешь, чтобы я утешал тебя, когда ты ранена? Почему ты ждешь от меня чего-то особенного?"

Мужчина приблизился к ней, когда заговорил. Он был высок, и ему не требовалось никаких усилий, чтобы приблизиться к ней с водительского сиденья. - "Нет... Нет, я ... я не хотела видеть тебя тогда."

- Нин Цин заикалась, когда пыталась объяснить. Она сидела, прислонившись спиной к сиденью, и ей некуда было отступать. Мужчина оперся на левую ладонь, которая прижималась к ее телу.

Он не стал подходить к ней невежливо. Однако двадцати сантиметров расстояния оказалось недостаточно. Он зажал ее между своей грудью и сиденьем. Воздух был наполнен освежающим, но чарующим ароматом мужчины.

-"Ты... что ты делаешь?"- Нин Цин протянул руку, чтобы оттолкнуть его, но он даже не пошевелился. Она покраснела и украдкой взглянула на мужчину. Его ясные и нежные глаза внимательно следили за ее губами.

Нин Цин вся горела. Он ... он хотел поцеловать ее?

Пока она строила дикие догадки,внезапно наступила темнота, когда мужчина приблизил к ней свое тело.

- "Ах..." - закричала Нин Цин и инстинктивно закрыла глаза.

Лу Шаомин нашел это забавным. Девушка беспомощно взмахнула длинными ресницами, как крыльями бабочки, и ее лицо покраснело. Она выглядела так же, как и в прошлый раз, когда была пьяна. Она выглядела невинной, как будто боялась, что он собирается поцеловать ее, и все же выглядела застенчивой, как будто ждала, что он поцелует ее.

В этот самый момент Нин Цин считала лепестки цветов в своей голове.Поцелует, не поцелует…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 53:Ты была тем, кто воспользовался мной**

В этот момент сердце Нин Цин считает лепестки. Поцелует, не поцелует..?

С "щелчком", что она услышала она открыла глаза. Мужчина интимно пристегнул ей ремень безопасности. Ясное дыхание вырвалось наружу. Мужчина завел машину. -"Мы в получасе езды от твоего общежития.Если устала, то закрывай глаза и поспи немного, пока мы едем."

Нин Цин"..."- Ага, конечно же!

В следующий раз займись любовью с самой собой и выпрыгни из здания!

Она не хотела больше жить. Ей было так стыдно, что не хотелось жить.

...

По дороге Нин Цин не желала разговаривать. Человек внимательно смотрел на дорогу и ничего не говорил. Нин Цин было скучно. Кроме того, она очень устала в этот день. Она слишком беспокоилась о медицинских расходах матери. Она страдала бессонницей, так что теперь ей немного хотелось спать.

Она закрыла глаза, свернулась калачиком на своем сиденье и быстро заснула.

Лу Шаомин смотрел, как она засыпает, и протянул свою длинную руку, чтобы взять с заднего сиденья светло-серый твидовый пиджак и накрыть ее.

Девушка почувствовала тепло, ее маленькая щечка нежно потерлась о воротник пиджака, вишнево-розовые губы зашептали, и она зарылась всем лицом в пальто.

Лу Шаомин приподнял уголки губ. Она действительно была 21-летней девушкой. Она сбросила свой костюм ежика. Она была маленькой нежно-розовой девушкой, как и любая обычная девушка ее возраста.

Оглянувшись, он продолжил движение.

На перекрестке он нажал на поворотник и повернул направо. Нин Цин была неустойчива и по инерции ее голова упала ему на бедро.

Светлые глаза Лу Шаоминга немного потемнели.Его правая ладонь коснулась ее маленького личика и попыталась выпрямить ее.

"Уф..."- Нин Цин во сне вывернулась от его руки. Она наклонилась, свернулась калачиком на пассажирском сиденье, положила голову на очень теплое место и нашла очень удобное положение, чтобы продолжить спать.

Тело Лу Шаомина внезапно напряглось, руль повернулся, позади машины прозвучал резкий гудок, и "Кайен" занял две полосы движения.

Выпрямив руль, он посмотрел вниз на спящую девушку, прижавшуюся к его "третьей ноге". Во рту у него пересохло.

"-Нин Цин..."

Ему хотелось разбудить ее.

Но Нин Цин не проснулась.

Глаза Лу Шаоминга становились еще темнее. Он зажег аварийку, и съехал на обочину.

Ему было очень жарко и напряженно. Это чувство было странным и неприятным. Он открыл окно, но испугался, что ей будет холодно, поэтому оставил только щель.

Когда снаружи подул прохладный ветер, его большая ладонь обхватила пачку сигарет. Он достал зажигалку и закурил сигарету.

Девушка встречалась с ним всего три раза, и каждый раз он зажигал сигарету.

...

Нин Цин не знала, сколько времени она проспала, а потом открыла глаза.

Как только она открыла глаза, то поняла, что спала на коленях у мужчины, а одна из ее маленьких ручек все еще обнимала его за талию и живот.

"Ах!- Закричала Нин Цин. Она выпрямилась, как молния, и отодвинулась назад.

Бах!

Ее раненый лоб ударился о крышу машины. Боль пронзила ее, и слезы потекли из глаз.

Лу Шаоминг быстро затушил сигарету и его голос был таким же спокойным, за исключением некоторой хрипоты.

- "Сядь спокойно, а то у тебя опять пойдет кровь из лба."

Нин Цин не смогла бы пошевелиться, даже если бы захотела. У нее болела голова, и она чувствовала нервы в своем мозгу.

Лу Шаомин схватил аптечку, снял бинт со лба, из которого сочилась кровь, и снова промыл ей рану. - "Самое смешное, что ты воспользовалась мной, а не наоборот!"

Он не сказал, что это не нормально, но Нин Цин хотела провалиться сквозь землю.

Что же она только что сделала?

Но она не хотела терять момент, и тогда она возразила: "Я спала, почему ты смотрел на меня? Такого рода вещи-это потеря для женщины, ты явно очень счастлив,но и винишь меня в этом, лицемерие."

Когда она закончила, то почувствовала, что движения мужчины прекратились.

Она подняла на него глаза и увидела, что в его полузакрытых глазах, обычно темных и блестящих, играют языки пламени, но он все еще старается смотреть на нее спокойно..

"Ты... ты..." - Неловкое плечо Нин Цин поджалось, в конце концов, она была инициатором всего этого. Он был джентльменом, так что она должна быть открыта с ним.

- "Почему ты так смотришь на меня, ?Я... я ошиблась. Я не хотела говорить, что ты лицемерен."

- "Разве я выгляжу обрадованно?"- Лу Шаомин поднял свои тонкие губы и перебил ее несколькими словами.

Нин Цин"..."- Как он может об этом спрашивать? Он притворяется застенчивым и использует ее слова в своих интересах.

Когда она не захотела отвечать, мужчина пододвинулся к ней.

На таком близком расстоянии девушка выглядела прекрасно. Ее лицо размером с ладонь покрыто мелкой пудрой. Ее кожа была очень эластична. Ее розовые губы яркие и наполненные цветом, как лепестки роз.

На ее лбу красовался бинт, она выглядела как больной маленький ребенок. Ее маленькое личико держали две большие руки, а кожу на лице поглаживал тонкий, похожий на кокон, большой палец.

Нин Цин испугалась и отпрянула в сторону. В ее понимании он был глубоким и грациозным мужчиной. Он очень хорошо все контролировал. Он не заставит ее чувствовать себя неловко, если не переступит черту.

Но вот некоторые последствия их последних действий. Он находится рядом с ней, находится очень близко, их дыхание сбито, между ними витает легкий запах дыма его сигарет.

Она посмотрела на него, ее лицо покраснело от смущения. Уличный фонарь за окном оставлял полоску света на его красивом лице. Его черты лица были удивительно очаровательны. Он действительно был очень красив.

-"Не делай так. Не дразни меня больше."- Только что она думала, что он собирается ее поцеловать. Она вспомнила, как ей было неловко.

Она протянула свою маленькую ручку, чтобы оттолкнуть его, но в следующую секунду ее губы были плотно сжаты.

Он действительно поцеловал ее.

Нин Цин как будто упала в бассейн. Бледные руки коснулись его и попытались оттолкнуть, но кончики пальцев поджались. Его тело было полно холодного и очаровательного элитного шарма, легкого сигаретного дыма. Вкус мужской зрелости был очень тяжелым.

Кончики пальцев, кажется, испускали какой-то электрический ток. Насколько он хорош? Кончики пальцев могут чувствовать это. Сильные и напряженные мышцы полны мужской агрессии.

Лу Шаомин не заставил ее закрыть глаза. Эта девушка была глупа. Она не могла ни моргнуть, ни вздохнуть.

Открыв рот, она резко произнесла: "Никакого поцелуя, а?"

Нин Цин вернулась к своим мыслям, немного смущенная и немного шокированная. Ее голос был сладким и мягким, совсем не похожим на ее настоящую сущность. -"Ты смеешься надо мной!"

Многозначительные брови Лу Шаомина дрогнули в счастливой улыбке. Он был очень доволен ее ответом, очень чистая девушка.

Он смеется над ней? Глупая девочка ничего не знает.

- "Закрой глаза, открой рот и дыши".- слова Лу Шаомина свернули узел у нее в горле и он обхватил ее затылок своей большой ладонью.

Неизвестно, сколько времени ему понадобилось, прежде чем он отпустил ее

Его губы разжались, но сильная рука обхватила ее тонкую талию. Казалось, он измеряет ее талию. Ее тонкой талии было недостаточно для половины обхвата его сильных рук.

Лу Шаомин уткнулся лицом в ее розовую шею. Ее холодное девчачье дыхание было сладким. Он вспомнил танец на хрустальном блюде, который она исполняла в тот день,и его ладони сжались на мягкой талии еще сильнее.

Какая еще девушка может быть такой же элегантной, как она?

Нин Цин дважды дернулась и ущипнула его, но не смогла преодолеть его силу. Через несколько секунд она, наконец, не смогла удержаться от мягкого, но терпкого ответа.

"Хихихи...- Она рассмеялась, как хрустящий колокольчик. -"Ты весь искришься..."

"Ты чувствуешь искры, когда кто-то прикасается к твоей талии?"

Его вопрос заставляет Нинцин чувствовать себя очень неловко. Неужели он думает, что с ней все просто?

Нин Цин подняла голову и ее брови вопросительно изогнулись. Его прекрасные осенние зрачки были отражали ее ум. "Никто не имеет права прикасаться ко мне. Все мужчины, которые захотят прикоснуться ко мне, получат пощечину."

Красивые брови Лу Шаомина сдвинулись к переносице, а его ясные и яркие черные глаза сверкнули как бриллианты. - "Так что?"

Нин Цин:-" Так что можешь наслаждаться этим в тайне ото всех."

ПОсле того, как она успела произнести эти слова, его челюсть была зажата двумя пальцами мужчины. Он был очень нежен, но легко управлял ею. "-Нин Цин, я тебе нравлюсь."

Он не спрашивал, а констатировал факт.

Зрачки Минцин резко сузились, а голова взорвалась, как фейерверк. Она чувствовала себя так, словно маленькая тайна в ее сердце была обнаружена. Ее сердце должно быть осторожным, чтобы не выскочить из груди.

Он ей нравится?!

Она еще не думала об этом, так как они встречались всего три раза и она даже не знала его имени.

Но она должна признать, что он совсем другой. Она может отбросить все тревоги с ним и просто быть простой 18-летней девушкой. Она будет заботиться о его идеях, не желая видеть его удрученным из-за того, что он потерял свое достоинство и робость.

Бегство до дверей отеля прямо сейчас-хороший пример.

Сердце Нин Цин было в полном беспорядке. Она протянула свою маленькую ручку, чтобы оттолкнуть его, и рассмеялась. - "Почему ты такой тщеславный? Только не будь таким душным. Ты мне больше не нравишься."

"-Ну что ж, Нин Цин, тогда ты мне нравишься".- Лу Шаомин вытер свои тонкие губы и слово за словом, произнес это очень четко.

Нин Цин была прямо ошеломлена. Его мысли прыгали слишком быстро и были совершенно прямолинейными. Она была совершенно не готова к этому.

- "Перестань торопиться, это совсем не весело..."- Нин Цин хотелось уйти.

-"Я серьезно," - сказал Лу Шаомин, держа ее тонкую талию в одной руке и касаясь ее маленького лица другой. Он спокойно произнес это, глядя в ее растерянные глаза: "- Нин Цин, Давай поженимся."

Нин Цин сильно моргнула, чтобы убедиться, что это не сон. Она все еще не могла смириться с тем, что ей снова сделали предложение.

"Для... Почему?"- Нин Цин споткнулась и спросила.

-" Без всякой причины, разве брак - это не встреча с нужным человеком в нужное время? Нин Цин, ты мне нравишься. Так уж вышло, что мне нужна жена, и я хочу жениться на тебе. А теперь тебе нужен мужчина, на которого можно положиться и который будет рядом с тобой, чтобы ты больше не была одинока. Ты хорошо ко мне относишься; выйдешь за меня замуж, и мы сможем создать семью."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 54:Красавица, Я не могу ждать**

-" Без всякой причины, разве брак - это не встреча с нужным человеком в нужное время? Нин Цин, ты мне нравишься. Так уж вышло, что мне нужна жена, и я хочу жениться на тебе. А теперь тебе нужен мужчина, на которого можно положиться и который будет рядом с тобой, чтобы ты больше не была одинока. Ты хорошо ко мне относишься; выйдешь за меня замуж, и мы сможем создать семью."

В глубоких и безмятежных глазах мужчины отражались яркие огни за окном. Это было так, словно она бы смотрела в два красивых озера, но в них были опасные водовороты.

Красивое скульптурное лицо, элегантный нрав, великолепная личность, и самообладание... этот человек был очень привлекателен. Нин Цин призналась, что ей нравится такой тип людей.

Но…

Нин Цин покачала головой :" Ни за что... Мы знаем друг друга так недолго. Я еще не знаю тебя... и я еще не готова выйти замуж. Моя жизнь-сплошная неразбериха... может быть, ты еще пожалеешь об этом в будущем. Я не так хороша, как ты думаешь…"

Лу Шаомин жалобно дотронулся до волос Нин Цин и легонько сказал: "Ты такая какая есть. Насколько великой ты хочешь, чтобы я тебя вообразил?"

- "Ты!"- Хотя он сказал это в шутливой манере, Нин Цин была расстроена. Неужели именно так он и сделает ей предложение? Она вытянула кулак и ударила его по плечу: "Тогда почему ты говоришь о женитьбе?"

Лу Шаомин притянул ее в свои объятия и поцеловал в лицо: "Но Нин Цин, человек, который мне нравится и на котором я хочу жениться, - это ты."

Следовательно, здесь не было никакого воображения.

Нин Цин почувствовала себя тронутой. Объятия мужчины были успокаивающими и теплыми. Даже губы, целовавшие ее в щеки, легонько чмокали, без всякого сексуального желания. Как будто она была его самым драгоценным сокровищем.

Как же она встретила такого мужчину?

Она была в восторге. Она чувствовала его благородство и внимательность в каждом его поступке. Она считала, что ни одна женщина не может отказать такому мужчине.

Однако после предательства Сюй Цзюньси она стала подозрительной и настроенной против любви.

Кроме того, ее жизнь действительно была в полном беспорядке. Она боялась, что он действительно покинет ее, когда узнает о ней больше.

"Мне нужно время, чтобы подумать об этом," - Нин Цин была осторожна в его объятиях, когда она потянула его за рубашку и сказала это.

Лу Шаомин: "Хорошо. Тебе нужно время, а я не могу ждать. Но Нин Цин, мне, Лу Шаомину, в этом году тридцать. Я здоров душой и телом. Я наделен хорошими качествами. Я действительно очень серьезно думаю о том, чтобы жениться на тебе, и надеюсь, что ты тоже серьезно подумаешь."

"Мм."

...

На следующее утро Нин Цин проснулась очень рано. Прошлой ночью она вертелась и ворочалась, но не могла заснуть. Она продолжала повторять имя этого человека, Лу Шаомин.

Его признание и предложение прошлой ночью были похожи на сон. В течение последних трех лет мужчины, которые обращались к ней, никогда не испытывали недостатка в деньгах, но все они были жадными и извращенными. Среди них был и Сюй Цзюньси. Однако Лу Шаомин был подобен чистому нефриту, который согревал ее сердце.

Она покачала головой и развеяла безупречное и красивое лицо Лу Шаомина. Она быстро встала с постели, умылась и почистила зубы. Ей все еще нужно было зарабатывать деньги на операцию матери.

Выйдя из своей спальни, она достала телефон, чтобы прочитать сообщение, которое прислала ей Сяо Чжоу. В сообщении был указан номер гостиничного номера, куда она направлялась.

Нин Цин сидела в общественном автобусе и читала заголовок для развлечения.

Это было ожидаемо. Это была новость о том, что Сюй Цзюньси публично объявил Нин Яо своей девушкой. Заголовки включали в себя тот факт, что Нин Яо получила роль "Розовой леди", а также скандальное сообщение о том,что Ли Мэйлин любовница.

Нин Цин ухмыльнулась. Она не понимала, что делает Сюй Цзюньси. Он мог бы легко скрыть новость о Ли Мэйлин, если бы захотел.

Но он просто позволил ей быть разоблаченной.

Она прочла колонку о Ли Мэйлин. Поскольку Ли Мэйлин в течение последних нескольких лет держалась в тени, в прессе почти не появлялось других новостей. Кроме того, что Ли Мэйлин вышла замуж за Нин три года назад, никакой другой ценной информации не было.

Скандал вызвал настоящий переполох. Однако Ли Мэйлин никак не отреагировала. Нелепо было то, что Ли Мэйлин была поддерживалась пользователями сети за ее жесткий характер. Все начали оставлять комментарии о том, что Нин Яо не была дочерью Нин Чжэнго, и каждая женщина заслуживает своего права идти за счастьем.

Такая шутка. Все забыли тот факт, что Ли Мэйлин гналась за своим счастьем, в то время как она и ее мать стали расплатой за это.

С появлением заголовков Ли Мэйлин и Нин Яо внезапно стали главной темой в поисковой системе, а в Weibo-хитом новостей.

Нин Цин понимала, что, будучи дочерью Ли Мэйлин и девушкой Сюй Цзюньси, первое разоблачение Нин Яо было сделано прекрасно. Они относились к опасности как к возможности. Эти двое успешно сделали Нин Яо знаменитой.

Нин Яо стала знаменитой.

Нин Цин оставила свой телефон и посмотрела в окно. Она не могла поверить, что инцидент с Ли Мэйлинг был только началом. Если она не ошибается, Сюй Цзюньси скоро начнет действовать.

Она усмехнулась. Мир был просто черным или белым. Публика не будет обманываться вечно. Идти вперед. Она увидит, как они собираются исправить ложь о том, что Нин Яо не была дочерью Нин Чжэнго.

...

Нин Цин вышла из общественного автобуса и вошла в отель.

Нин Цин не знала, что у дороги припаркована роскошная машина, и Нин Яо достала телефон, чтобы сфотографировать Нин Цин, входящую в отель.

Рядом с ней стоял помощник Нин Яо Сяо Линь. Сяо Линь была тщательно выбрана Сюй Цзюньси. В ее глазах был виден интеллект. Она подошла ближе и мягко спросила Нин Яо: "Яояо, ты вдруг остановила машину, чтобы сфотографировать Нин Цин? Ты только что вошла в сферу развлечений. Вам лучше не участвовать ни в каких негативных новостях."

Нин Яо с восторгом посмотрела на фотографию в своем телефоне. Она направлялась в кабинет Сюй Цзюньси. Она никогда не думала, что столкнется с такой сценой.

-" Сяо Линь, не волнуйся. Эта фотография-ничто. Я не настолько глупа, чтобы отправить фотографию в СМИ," - она просто хотела показать фотографию Сюй Цзюньси. Ха.

Сяо Линь кивнула и вкрадчиво сказала Нин Яо: "Яояо, ты теперь знаменитость, и у тебя хороший имидж. Нин Цин просто в грязевой луже по сравнению с тобой. Ей далеко до тебя."

Нин Яо была рада услышать ее слова. Затем она показала гордое лицо:- "Пойдем и покажем Цзюнси..."

...

Нин Цин распахнула дверь гостиничного номера. Было раннее утро, и в комнату должен был проникать яркий солнечный свет, но занавеска в комнате была плотно задернута.

Она вошла, и дверь закрыл мужчина, который прятался за дверью. Мужчина не мог больше ждать и обнял Нин Цин сзади за талию. - "Моя маленькая красавица, наконец-то ты здесь. Я уже давно тебя жду."

У Нин Цин все тело покрылось мурашками. Она сдержала свой дискомфорт и отвращение, она рассмеялась: "Генеральный директор Конг, почему вы так спешите? Я ведь никуда не ухожу, не так ли?"

-" Самое драгоценное время бесценно. Когда я получил ваше приглашение вчера вечером, я был взволнован всю ночь напролет. Как же я могу не торопиться?"- Мужчина отнес Нин Цин и бросил ее на кровать.

Увидев, что толстый лысый мужчина собирается надавить на нее, она быстро остановила его и заправила волосы за уши. Она смущенно моргнула своими прекрасными глазами и сказала кокетливо: "Генеральный директор Конг, сначала разденьтесь."

Генеральный директор Конг рассмеялся: "Я никогда не думал, что маленькая красавица будет еще больше спешить, чем я. Ладно, давай сразу перейдем к делу. Не волнуйся, пока ты хорошо служишь мне, один миллион будет твоим."

Нин Цин наблюдала, как генеральный директор Конг раздевается. Он очень торопился и, не успев расстегнуть пуговицу, случайно оторвал ее. Она находила его довольно нелепым.

- "Генеральный директор Конг, я слышала, что у вас много любовниц. Как они обычно служат вам?"

Генеральный директор Конг снял штаны и гордо сказал: "Я не выпендриваюсь. У меня по меньшей мере двадцать любовниц. А что касается того, как они служат мне... "генеральный директор Конг посмотрел на красивое тело Нин Цин и прыгнул вперед:" Маленькая красавица, давай попробуем, и ты все узнаешь."

Нин Цин откатилась на другую сторону кровати, так что генеральный директор Конг не успел ее поймать.

Генеральный директор Конг напрягся.

Нин Цин увидела это и медленно поползла. Она опустилась на колени на кровати и кокетливо посмотрела на генерального директора Конга. Она медленно, но соблазнительно сняла черные чулки, которые намеренно надела сегодня утром.

Недовольные эмоции генерального директора Конга были сметены прочь. Глядя на то, как ее черные чулки медленно сползают вниз, открывая светлую гладкую кожу, он чуть не пускал слюни.

Затем Нин Цин быстро подняла его обратно. Она прикусила свои красные губы белыми зубами и робко спросила: "Генеральный директор Конг, я слышала, что ваша жена очень удивительна. А вдруг она найдет нас и изобьет?"

-"Не вздумай приплетать сюда тигрицу. Если бы не то, что ее семья была тогда богатой и могла бы помочь мне в моей карьере, я бы не женился на ней. Маленькая красавица, не волнуйся. Теперь она уже старая. После того, как я медленно переведу все свое имущество в компании на мой зарубежный счет, я выгоню ее и приведу тебя к себе."

В этот момент дверь распахнулась.

Генеральный директор Конг был потрясен. Он почувствовал, что его прервали, и ему захотелось выругаться. Но два телохранителя вышли из дверей и повязали его.

-"Что ты делаешь? Отпусти меня... " - генеральный директор Конг вырывался. Затем вошла богатая дама, одетая экстравагантно, и лицо генерального директора Конга стало серьезным: "Жена…"

- "Хм, старая?"- Богатая дама дважды ударила генерального директора Конга.

Генеральный директор Конг не смел сопротивляться. Он посмотрел на лежащую на кровати Нин Цин и завопил: "Жена, эта сука соблазнила меня. Я был одержим ... Жена, я люблю тебя. Дай мне еще один шанс…"

Нин Цин встала с кровати, вся в одежде. Она подошла к богатой даме и достала записывающую ручку: "Миссис Конг, я выполнила свою задачу. Это свидетельство измены вашего мужа."

Генеральный директор Конг был шокирован. Эта...

Богатая дама взяла ручку и цыкнула на генерального директора Конга. Она презрительно закатила глаза и сказала: "Ты думал, что только ты хочешь получить развод? На улице так много молодых людей. Это мне не нравится, что ты старый! Ты как старая лиса. Ты не оставляешь никаких улик, когда жульничаешь. У меня не было другого выбора, кроме как работать с мисс Нин. Ты одержим и потерял бдительность. И это здорово. Теперь мы можем развестись, и все наши общие владения теперь принадлежат мне. Хаха."

- "Ты!"- Генеральный директор Конг вздрогнул и хотел отругать ее. Однако его жена махнула рукой, и ее телохранитель сунул ему в рот бумажный шарик, а затем вытащил его наружу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 55:Нин Цин, Вы Зависимы?**

Когда дверь закрылась, в комнате остались только Нин Цин и его жена. - Миссис Конг, а как насчет вознаграждения в один миллион долларов, о котором мы договорились заранее?”

Богатая жена достала из сумки, которую несла, несколько чеков. Нин Цин протянула руку, чтобы принять их с радостью.

Но рука богатой жены сжалась, не позволяя Нин Цин принять ее.

“Что все это значит, Миссис Конг?- Изящные брови Нин Цин сошлись вместе.

- Мисс Нин, не волнуйтесь. У меня нет других намерений. Этот миллион-твой. Богатая жена с ненавистью посмотрела на прекрасное молодое лицо, стоявшее перед ней, и медленно подняла руку. Чек плавал перед лицом Нин Цин, прежде чем упасть на ковер.

“Ты можешь присесть на корточки и поднять его прямо сейчас, хм, соблазнительница.- Проворчала богатая жена, удаляясь на своих высоких каблуках.

Увидев, что богатая жена ушла, Нин Цин присела на корточки и потянулась за чеком. Она не знала, что происходит с этой женщиной. Она ведь помогла ей, верно?

Миллион долларов-это явно та сумма, которую можно выплатить в виде чека, но эта женщина дала ей 10 чеков на 100 тысяч долларов; вероятно, она просто хотела унизить ее.

Но Нин Цин не будет унижена, ее не будет волновать термин “соблазнительница”, она заработала деньги своей мудростью и трудом, ее совесть была чиста.

Этот президент Конг начал относиться к ней по-дружески около года назад. Она никогда не обращала на него внимания. Позже она услышала о его семейной ситуации кусок за куском. Так что прошлой ночью у нее появилась внезапная идея и она попросила Сяо Чжоу помочь ей найти его.

И неожиданно это дело было улажено.

Нин Цин взяла чек и взяла его в руки. Она была так потрясена, что ее глаза наполнились слезами. Наконец-то она собрала достаточно денег, чтобы оплатить операцию своей матери. Ее мать была спасена и не хотела покидать ее.

Она как раз собиралась достать свой мобильный телефон, чтобы позвонить доктору Ло, когда позвонила Сюй Цзюньси.

Зачем Сюй Цзюньси ей звонит? Она вдруг вспомнила, что он просил ее пойти и найти его прошлой ночью. Ха, неужели он все еще хочет купить ее за миллион долларов?

После того, как он снял трубку, мрачный голос Сюй Цзюньси прозвучал: “Нин Цин, вы ходили в отель с мужчиной рано утром? С каким мужчиной вы были вместе? Нин Цин, ты действительно дешевый человек. Я уже обещал дать тебе денег на ночь. Почему ты не пришел? Вы привыкли продавать свое тело?”

Изящные брови Нин Цин нахмурились. Было довольно много людей, которые сегодня встали не с той стороны кровати.

- Она улыбнулась, когда сказала, ее голос был чистым и элегантным. - В чем дело, какое вам до этого дело, президент Сюй, если я вдруг пристрастился продавать свое тело? Не веди себя как озлобленная женщина. Твой тон заставит меня думать, что ты ревнуешь только потому, что я не продала тебе свое тело. Да, кстати, я просто не хочу продавать его Вам, Президент Сюй. Ха-ха, что ты собираешься делать?”

Компания на другом конце провода немедленно замолчала. Нин Цин отчетливо слышала его сдавленное дыхание, одно за другим, почти взрывающееся.

После долгого времени Сюй Цзюньси стиснул зубы и сказал: “Нин Цин, тебе лучше не быть неблагодарным, когда я даю тебе лицо!”

Нин Цин медленно поднялась с чеком в руке. - Она выпрямила свою красивую спину, ее глаза были ясны, когда она сказала это абсолютным тоном. - Сюй Цзюньси, я не хотела, чтобы ты показывал мне свое лицо, так что не будь таким сентиментальным. Поторопись и забери свое дешевое лицо обратно!”

“Да, кстати, вчера вечером ты пригласил меня в свою компанию. Я не пошла и не позволила тебе переспать со мной. Ты злишься из-за этого? Ха, мне так жаль, но даже если бы я хотел продать его кому-нибудь, я должен был бы сам выбрать, кому я хочу его продать. И разве Нин Чжэнго не хочет продать меня и пересчитать деньги? Я тоже сожалею об этом, но мне придется пересчитать деньги, которые я получил от продажи своего тела сам! ”

- Сюй Цзюньси, вы, ребята, лучше слушайте внимательно. С сегодняшнего дня ты ничто в моей, Нин Цин, жизни. Не связывайтесь со мной, и пожалуйста, просто убирайтесь и уезжайте на край света!”

Сказав все это, Нин Цин повесила трубку.

Она отчаялась увидеть Нин Чжэнго, Сюй Цзюньси, двух самых важных мужчин в ее жизни и помахала им на прощание в своем сердце.

В будущем она должна защищать свою мать и жить своей жизнью великолепно. Она никогда больше не будет тратить свои эмоции на этих подонков.

Выходя, Нин Цин набрала номер доктора Ло. - Доктор Ло, я уже собрала достаточно денег для оплаты операции, мама собирается идти в операционную? Ладно, я сейчас приду.”

Нин Цин выбежала из отеля и стояла на улице, махая рукой и пытаясь остановить такси, но было уже 9 часов утра, когда движение было очень интенсивным. Она ждала уже 10 минут, но ни одна машина не хотела останавливаться.

Пока она с тревогой ждала, перед ней остановился "БМВ", и стекло его машины скользнуло вниз. Нин Цин увидела знакомое джентльменское лицо.

Это был секретарь Лу Шаомина, Чжу жуй.

- Мисс Нин, а куда вы тоже торопитесь? Я доставлю тебя туда.”

У Нин Цин было такое же намерение. Мать все еще ждала ее в больнице, поэтому она просто открыла дверь и сказала: “До больницы XX, большое спасибо, секретарь Чжу.”

…

В Компании Emperor Entertainment Group.

Сюй Цзюньси стоял перед окном, выходящим на город, уперев руки в бока. Грудь его сильно колыхалась, лицо почернело, челюсти сжались и яростно сжались.

Никогда еще он так не терял самообладания. Он изо всех сил старался подавить себя. Он боялся, что убьет эту женщину. Он хотел умереть вместе с ней.

Она сказала в тот день, что ее рыночная цена была очень высока, ее подтекст был в том, что она не продала свое тело, он поверил ей, он попросил ее встретиться вечером, чтобы дать ей миллион долларов.

Но она ... …

Она же просила его убраться отсюда!

Нин Яо стоял позади Сюй Цзюньси. Она была очень самодовольна. Сюй Цзюнси действительно посмотрел на фотографии, а затем позвонил Нин Цин, чтобы отчитать ее за то, что она “бесстыдна”. Его отвращение к Нин Цин усилилось.

Но его гнев был так яростен, что она чувствовала его тяжелое дыхание, и он сказал по телефону, что хочет встретиться с Нин Цин, чтобы дать ей деньги прошлой ночью. Она вдруг вспомнила совет, который только что шепнула ей на ухо его секретарша – президент Сюй спал в компании уже две ночи и не выходил оттуда даже днем.

Она вдруг вспомнила, что, когда она звонила эти два дня, он все время говорил, что занят и не может пойти с ней на свидание. Неужели он все это время ждал Нин Цин?

Даже если бы Нин Цин сорвал его встречу накануне вечером, он, возможно, и не позвонил бы Нин Цин из-за самоуважения мужчины, но он ждал. Неужели он все это время ждал прихода Нин Цин?

Глаза Нин Яо вспыхнули. Она ревновала и ненавидела Нин Цин, но была умна и не показывала этого. Сюй Цзюнси и Нин Цин просто не могли быть вместе. Она должна получить его сердце.

Сделав шаг вперед, она взяла большую ладонь Сюй Цзюньси и переплела вплетенный в нее палец с его пальцами.

- Цзюньси, не сердись. Может быть, вы неправильно поняли старшую сестру. Она не из таких людей.”

“А разве она не такой человек? Она даже призналась, что сама продала свое тело, и гордится этим.- Сюй Цзюньси зарычал и начал трясти руку Нин Яо прочь.

- Ах... - воскликнула Нин Яо, отступив на несколько шагов назад, когда она повернулась боком и намеренно ударилась лбом о окно лестничной площадки.

- ЯО Яо... - зрачки Сюй Цзюньси расширились. Когда он бросился вперед и обнял нежное маленькое тело Нин ЯО в своих руках. Он извинился “ " Прости, Яо-ЯО, это моя вина! Я был в плохом настроении и обидел тебя, это больно?”

Пока он говорил, Сюй Цзюньси осторожно приподняла челку на ее лбу. На ее вдовьей макушке был розовый шрам, который она получила три года назад, спасая его.

Сюй Цзюньси будет чувствовать себя виноватым каждый раз, когда увидит шрам. Это было уродство для красивой девушки. Все эти годы Нин Яо прятал его за бахромой.

Нин Яо любит его всем сердцем и даже была готова пожертвовать своей жизнью.

Чувствуя, как мужчина трогает кончиками пальцев ее шрам с болью и жалостью, она быстро оттолкнула его большую ладонь своей маленькой рукой и мягко отпустила челку.

Она смотрела на Сюй Цзюньси нежно, невинно и сильно, слезы сверкали в ее глазах из-за несчастного случая только что. Цзюнси, я в порядке, пока ты не сердишься. Ты и старшая сестра-мои родственники. Надеюсь, у вас все хорошо.”

Она ни словом не обмолвилась о шрамах и синяках, она даже боялась, что он почувствует себя виноватым и поспешно опустил ее челку, Сюй Цзюньси была тронута, когда он обнял ее лицо и нежно поцеловал.

“ЯО Яо, не упоминай больше про Нин Цин. Если она хочет упасть, пусть падает. С этого момента мы не будем иметь с ней ничего общего. ЯО-Яо, мне очень жаль, что так вышло. Я люблю тебя.”

Поскольку слова Нин Цин были настолько абсолютны, что ему было все равно, жива она или мертва после этого, эта грязная женщина, он презирал саму мысль о заботе о ней.

Только Нин Яо была его истинной любовью.

Нин Яо увидел, что план удался, и он сам признался в этом. Ее сердце было наполнено радостью и сладостью, а уголки рта сладко приподнялись.

…

Выйдя из БМВ и поблагодарив Чжу жуя, Нин Цин поспешила в больницу.

Доктор Ло, одетый в белый халат, ждал у входа в операционную. Нин Цин подбежала к нему и ахнула: "доктор Ло, где моя мама, я сейчас заплачу…”

Доктор Ло остановил движение Нин Цин и торжественно вздохнул.

“Что случилось?- У Нин Цин снова появилось зловещее предчувствие.

- Состояние твоей матери становится все хуже и хуже, и сегодня ей предстоит операция. Мы уже втолкнули ее в операционную. Тем не менее, мы только что узнали, что донор почки имеет историю злоупотребления наркотиками и не соответствует требованиям для донорства, так что…”

Все тело Нин Цин дрожало, когда она слушала, ее уши гудели, глаза были пустыми, но ошеломленными: “доктор Ло, ну и что, я не понимаю.”

Доктор Ло не мог смотреть на глаза девушки, которые были на грани срыва. “Это значит, что почки нет, и мы не можем сегодня делать операцию. Это займет много времени, чтобы найти новый источник почки. Учитывая нынешнее положение твоей матери, она не может продержаться больше трех дней.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 56:Принесите Свою Домашнюю Регистрацию И Удостоверение Личности**

У доктора Ло не хватило духу посмотреть в безнадежные глаза девушки, - следовательно, нет никаких источников, чтобы она не могла сделать операцию сегодня. Это потребует много времени, чтобы найти новый источник. Судя по нынешнему положению твоей матери, она не сможет прожить больше трех дней.”

Нин Цин сделала несколько шагов назад. Она недоверчиво покачала головой, крепко сжимая в руке несколько чеков. Это было просто смешно.

В больнице сказали, что им нужны деньги, и она пошла за ними. Она была унижена Сюем

Цзюньси, она была продана Нин Чжэнго, она была очень сильно избита в частной комнате этим человеком, просто чтобы получить один миллион долларов. Но она не могла плакать.

Она не просила многого. Она только надеялась, что ее мама успешно перенесет операцию и останется с ней навсегда.

Зачем Богу понадобилось так шутить над ней? У нее была только мама, и почему она не могла спасти свою маму в конце концов?

А что еще ей оставалось делать?

Ну почему она так беспомощна?

Нин Цин вышла вперед и потянула за белую мантию доктора Ло. - Доктор Ло, пришлите мне отчет о состоянии печени моей матери. Я пойду и попытаюсь найти его в других больницах. Если нет, то я пойду на улицу. На улице так много людей. Где-то должна быть спичка. Дайте мне три дня. Там должен быть кто-то, кто готов спасти мою маму…”

- Нин, успокойся... - глядя на слезы, которые текли по щекам девушки, пока она лепетала, доктор Ло взял ее за плечо и попытался успокоить.

Нин Цин оттолкнула его руку и побежала вперед. Она настаивала так долго, но потерпела поражение. В ее глазах не было сосредоточенности, лицо было бледным, как простыня. - Нет, - пробормотала она себе под нос, - нет времени... …”

Она пробежала два шага, и вдруг в глазах у нее потемнело, она упала в обморок на землю.

“Нин, Нин, поторопись. Помочь ей…”

…

Когда Нин Цин снова открыла глаза, она почувствовала головокружение и слабость во всем теле. Она не могла пошевелиться.

В ее глазах сверкнула яркая вспышка, а нос наполнился запахом дезинфицирующего средства. Она была уже в палате.

- Мама!- Она вдруг подумала о своей маме, и ее прошиб холодный пот. Она вдруг вскочила с больничной койки, но потом чуть не споткнулась и снова упала из-за своей ослабевающей энергии.

Пара рук вовремя поддержала ее. Она подняла глаза и снова увидела этого джентльмена, Чжу жуя.

Чжу жуй вежливо улыбнулся: "Мисс Нин, не паникуйте. Твоя мама уже сделала операцию по пересадке печени. Операция прошла очень хорошо.”

- Ну и что же?- Глаза Нин Цин были широко открыты. - Она была удивлена.

Она не могла в это поверить. За последние три года пара мать и дочь были в плохом состоянии. Она никогда не надеялась, что на них свалится такая великая удача.

Чжу жуй кивнул, чтобы успокоить: "Да, Мисс Нин. Я не лгал тебе. Сегодня утром, когда я следовал за вами в больницу, вы упали в обморок. Я звоню своему президенту после того, как узнал о сложившейся ситуации. Президент вам помогал. Мы нашли донора и сделали операцию.”

Лу Шаомин?

Красивое лицо снова возникло в голове Нин Цин. Каким-то образом ее бешено колотящееся сердце внезапно успокоилось. Всякий раз, когда он был рядом, она чувствовала необъяснимое чувство безопасности.

Она никогда не думала, что он снова поможет ей.

“А как насчет моей мамы? Я хочу ее видеть.”

“Она только что перенесла операцию, и мы договорились, что она останется в отделении интенсивной терапии. Она еще не проснулась. За ней ухаживают врачи и медсестры. Так что Мисс Нин не стоит беспокоиться. Напротив, врач сказал, что вы слишком напряжены, и Ваше тело не находится в хорошем состоянии. Поэтому вы и упали в обморок. Тебе нужно выспаться и отдохнуть.”

Нин Цин кивнула. Она откинула одеяло и встала с кровати, - я в порядке. Я хочу увидеть свою маму.”

Нин Цин стояла у двери и заглядывала внутрь через окно. Ее мама лежала на кровати с закрытыми глазами. За ней присматривали две профессиональные медсестры. Ее ЭКГ выглядела нормально.

Она моргнула и почувствовала покалывание на кончике носа. Никто не знал, как безнадежно она чувствовала себя перед тем, как упасть в обморок. Вообще-то, она была очень одинока. У нее была только мама.

Ее мама не была самой счастливой в своей жизни. Она традиционная женщина и посвятила всю свою жизнь семье Нин и своей дочери. Она была брошена мужем и мучилась болезнью. Ее мама тоже страдала.

Если бы она позволила своей маме умереть из-за болезни... жизнь ее мамы была слишком печальна. Она умрет от чувства вины, она умрет от чувства вины, она умрет от душевной боли.…

К счастью, мама была спасена. К счастью ... есть еще Лу Шаомин…

Она не знала, как Лу Шаомин смог найти подходящего донора за такое короткое время. Но она не находила это странным, так как богатые могли решить любую проблему очень быстро.

Это будет стоить больше тысячи дней особого ухода. У нее даже был профессиональный смотритель... Лу Шаомин был очень внимательным, и он помог ей позаботиться обо всех заботах.

Почему он сделал это для нее?

Она всего лишь незнакомка.

- Мисс Нин, не волнуйтесь. Операция прошла очень хорошо. Я думаю, что она очень скоро проснется. Если лечение прошло хорошо, то она будет жить еще долго.”

- МММ... - кивнула Нин Цин. Она посмотрела на Чжу жуя и нерешительно сказала:” Лу... " - она не знала, как называть Лу Шаомина. Она смутилась: "а где сейчас президент Лу? Я хочу поблагодарить его лично.”

- У президента Лу важная встреча, и он не может уехать. Поэтому он послал меня сюда, чтобы я разобрался с ситуацией. Если у вас есть что сказать президенту, вы можете позвонить ему.”

Нин Цин заправила волосы за ухо и смущенно покраснела: “мм... я позвоню ему.”

…

Нин Цин вернулась в свою комнату и достала телефон. Он позвонил на днях, так что у нее все еще был его номер.

Она нажала на кнопку вызова, и кто-то ответил, Как только раздался звонок: “Алло...” его отчетливый низкий магнетический голос был очень похож на него. Это было похоже на бокал вина, выдержанного в течение ста лет. От этого у нее пошли мурашки по коже.

Нин Цин сунула руку в мешковатую униформу палаты. Снаружи рос клен, и осенняя листва росла пышно. Она была покрыта сверкающей краснотой.

- Здравствуйте, Президент Лу. О моей маме, спасибо” - Нин Цин взвешивала свои слова и говорила осторожно, - и, скажи мне, сколько ты тратишь на мою маму. Хотя я не могу позволить себе вернуть вам деньги сейчас, я могу написать соглашение и верну его вам с процентами, когда у меня будут деньги.”

Человек по другую сторону двери молчал. Его дыхание было таким легким, что Нин Цин заподозрила неладное, если он вообще слушал.

Она чувствовала себя беспокойно. Он помогал ей, но она предпочитала измерять их отношения деньгами. У нее не было денег, но она не могла позволить себе ничего другого, кроме денег.

Он был расстроен?

Через минуту он медленно произнес, улыбаясь: "президент Лу, да? Ты что, мой посох? Ты так сильно торопишься прояснить наши отношения? Хорошо, не нужно возвращать мои деньги. Мы больше не поддерживаем контакт.”

- Это ты!- Нин Цин была в полной растерянности. Ее рука в кармане была сжата в кулак. Она продолжала молчать.

Она только что сказала Слово, и он оборвал ее. Такой хитрый человек.

- Но почему же? Неужели тебе противно покидать меня?- Спросил мужчина. Своим глубоким голосом он словно щебетал, но довольно кокетливо: “лжец, который имел в виду противоположное тому, что сказано.”

- Кто, кто этот лжец?

Нин Цин надула губки, но не смогла сдержать улыбку. Она подумала, что он, должно быть, хорошо умеет флиртовать.

“Нин Цин, - позвал Лу Шаомин ее имя на другом конце провода. Это прозвучало особенно приятно, правильно и уважительно, когда он назвал ее имя. “У меня нет недостатка в деньгах, но мне нужна жена. Возьмите с собой свою домашнюю регистрацию и удостоверение личности. Я буду ждать тебя.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 57:Получение Свидетельства О Браке**

Регистрация домашнего хозяйства и удостоверение личности?!

Сердце Нин Цин на мгновение замерло. “Куда же...куда теперь?”

“В бюро гражданских дел, до 5 часов вечера”, - естественно ответил Лу Шаомин, эта девушка была медленной, как ползучая черепаха. Если бы он не стимулировал ее, она бы всегда бежала на месте. - Нин Цин, я улетаю в Лондон после пяти часов. Если ты не придешь, я не вернусь в свой город. Вот и все, пока-пока…”

Мужчина повесил трубку?

Он действительно повесил трубку именно так!

Нин Цин посмотрела на свой мобильный телефон и с ненавистью топнула ногой. Неужели он заставляет ее выйти за него замуж? Как кто-то мог заставить ее выйти замуж таким образом?

Убрав телефон, Нин Цин снова села на кровать, надув розовые губки. Он может уйти, если захочет, они были не знакомы друг с другом с самого начала. Поскольку он не хотел, чтобы она возвращала деньги, она просто сохранит их с легкостью.

Хотя именно об этом она и думала в своей голове, Нин Цин чувствовала себя так, словно ее сердце было зажарено на сковороде, тревожно и мучительно булькая.

Она внезапно встала и решила не думать об этом. Она вышла из палаты подышать свежим воздухом.

…

Когда она подошла к стойке обслуживания больницы, то увидела несколько маленьких медсестер, весело болтающих там.

"Сяо фан, я слышал, что у тебя был молниеносный брак два дня назад. Вы познакомились с вашим мужем через свидания вслепую, так быстро женившись после всего лишь нескольких встреч? Ты такой смелый.”

- Смелый?” Ты встречаешься со своим парнем уже четыре года, но почему ты не осмеливаешься выйти за него замуж? Потому что ты боишься. На самом деле, брак для женщины-это просто азартная игра. Это не имеет ничего общего со временем. Я верю в свое шестое чувство, там голос в моем сердце говорит мне, Да, это он. Я боюсь потерять его, вот и вышла замуж.

Нин Цин слушала, как Чжу жуй подошел к ней сзади и спросил: “мисс Нин, почему вы не отдыхаете в постели?”

Нин Цин обернулась, и ее прекрасные глаза заплясали, как медовые лужицы, когда они засверкали, как разбросанные звезды, ярко сияя. Ее губы изогнулись в сладкой улыбке. - Секретарь Чжу, я как раз собирался вас найти. Может ты отвезешь меня куда-нибудь?”

…

Чжу жуй привел Нин Цин в вестибюль ее спальни. Она побежала наверх, открыла дверь и достала из ящика стола свою домашнюю книжку.

Она положила свою домашнюю регистрацию и удостоверение личности в сумку. Она оглядела себя и увидела, что все еще одета в больничный халат, поэтому переоделась.

Когда она снова села в BMW, то сказала Чжу жуй: “Отвези меня к президенту Лу.”

…

Нин Цин стоял перед компанией Гуан Цин. Гуан Цин располагался в самом благополучном районе города. Это были шесть административных зданий, соединенных вместе. Глядя на блестящую золотую табличку "Гуан Цин" высотой в 66 этажей, Нин Цин едва могла открыть глаза из-за слепящего света.

Тогда она начала чувствовать себя застенчивой и робкой.

Но Чжу жуй уже открыл дверь. - Мисс Нин, после вас.- Он сделал жест "после тебя".

Нин Цин крепко держала свою сумку-пращу в маленьких руках, собралась с духом, храбро вышла и вошла.

Она вошла в зал, который был отделан синим, белым и черным, лаконичным и щедрым, зал был отапливаем, но температура была немного холодной, воздух был очень свежим, бонсай можно было увидеть через каждые пять шагов, место было заполнено строгой и торжественной атмосферой.

В последние три года жизнь Нин Цин просто вращалась вокруг индустрии развлечений, школы и больницы. Все эти места были довольно шумными, и после внезапного прихода сюда, визуальный шок был совершенно абсолютным.

По пути мимо проходили сотрудники в профессиональных костюмах, “секретарь Чжу...” сотрудники склонили головы, приветствуя его.

Встречая любопытные взгляды всех присутствующих, Нин Цин выпрямила свою стройную спину, выглядя естественно и уравновешенно, в то же время вежливо и мягко отвечая на их взгляды, ее отношение было открытым и честным.

Тогда сотрудники почувствовали себя немного неловко.

Чжу жуй проводил Нин Цин до лифта. В этот момент дверь лифта открылась с “Динь”.

Нин Цин наблюдала, как из дома вышла группа людей.

Лу Шаомин был прямо впереди. Он был одет в белую рубашку, темно-синий полосатый галстук и черный костюм ручной работы, классический костюм делал его красивым и элегантным.

Острый ножевой разрез брюк, обмотанных вокруг его длинных прямых ног, черных кожаных ботинок создавал холодную и мощную ауру на фоне чистого, отражающего свет мраморного пола.

Его глаза были опущены, когда он посмотрел на бумаги в руках человека рядом с ним, и он заговорил тихим голосом.

Он был серьезен, слегка нахмурив свои черные как смоль брови, его точеное и красивое лицо выражало холодную настойчивость.

Это был первый раз, когда Нин Цин увидела его за работой. Это было обаяние зрелого 30-летнего мужчины. Его элегантная склоненная голова во время обсуждения вопросов излучала гордость и контроль.

- Президент... - позвал Чжу жуй, когда Нин Цин все еще была в оцепенении.

Поэтому Нин Цин подняла глаза, когда все мужчины в костюмах повернулись, чтобы посмотреть на нее.

Нин Цин немного боялась оглянуться на них. Это был серьезный рабочий кабинет. Она была одета небрежно и выглядела как инопланетный пришелец, что было неловко.

Если бы она только знала. Она бы просто осталась в машине и позвонила ему, чтобы попросить спуститься и встретить ее.

Однако это смущение длилось всего несколько секунд, потому что Лу Шаомин шагнул вперед на своих длинных ногах, его широкое тело закрывало ей обзор, который, как оказалось, мешал другим смотреть на нее.

Сердце Нин Цин было теплым и счастливым. Этот человек был умен и вдумчив. Он будет заботиться о каждом ее крошечном чувстве, когда она будет с ним.

“Так ты здесь?- Лу Шаомин остановился перед ней,и его серьезность исчезла. Он поднял свои острые брови и выглядел так, как будто был в хорошем настроении.

- Ага... - маленькое личико Нин Цин покраснело.

Она была здесь, чтобы получить свидетельство о браке.

Сегодня на девушке был свитер цвета кленовых листьев. Круглый воротник свитера был широк и широк, открывая ее две изящные и красивые ключицы. Ее прекрасные темные и блестящие волосы ниспадали на кремово-белую кожу и тонкую розовую шею.

Чистая и нежная, как роза, с которой почти капает вода.

“Пошли отсюда.- Лу Шаомин положил свою сильную руку ей на плечо и повернулся вместе с ней.

Нин Цин подалась вперед в его объятиях. Она покраснела и тихо спросила: “Разве тебе не нужно работать?”

“Я уже позаботился о том, о чем надо позаботиться, а что осталось-это их дело, - сказал мужчина, внезапно взглянув на нее и улыбнувшись при этом. - А теперь мы должны позаботиться о нашем будущем.”

Нин Цин расслабилась и медленно наклонилась к нему. Все сотрудники поклонились и почтительно крикнули, когда они шли к воротам: "президент…”

Он шел, не глядя искоса, и Нин Цин, которая встречала завистливые взгляды толпы, спокойно приподняла уголки губ. Он обнял ее так интимно на глазах у стольких людей, а это означало, что он уже раскрыл ее личность.

Некоторые мужчины говорят больше, чем они, но он только делает и не говорит, глупый.

Но ей нравится его глупость.

…

Вдвоем они прибыли в бюро гражданских дел. Было много людей, которые пришли сегодня, чтобы пожениться. Они должны были получить номер очереди и ждать своей очереди. Очевидно, Лу Шаомин раньше не делал ничего подобного ожиданию. Он подошел к двери, чтобы выкурить сигарету.

Нин Цин сидела на своем месте и ждала. Рядом с ней дружелюбная пожилая женщина была поражена разговором.

- Молодая девушка, это ваш муж? Он такой красивый, ты будешь чувствовать себя неуверенно после свадьбы?”

Нин Цин посмотрела на Лу Шаомина. Он стоял, лениво прислонившись к двери, держа сигарету двумя умелыми пальцами. Его темперамент был один на десять тысяч среди морей тамошнего народа.

Словно телепатически, когда она смотрела на него, он тоже смотрел на нее. Его брови плотно сошлись вместе, когда он прищурился и выпустил клуб дыма из своих сексуальных тонких губ, показывая некоторые дикие стороны мужчины.

Нин Цин быстро отвела взгляд и покраснела. “А я и не боюсь. Он на 10 лет старше меня. Если он меня не хочет, я могу найти еще более молодых.”

Пожилая женщина рассмеялась и подумала, что это ребячество. Нин Цин знала, что человек у двери услышал ее, потому что она видела, как он смеется, с некоторой беспомощностью.

Когда он рассмеялся, в уголках его глаз залегли глубокие морщины. Нин Цин никогда не думала, что мужчина может быть таким влюбленным.

…

Через час они получили свои сертификаты и вернулись к машине.

Нин Цин глубоко вздохнула и посмотрела на красную книжечку в своей маленькой руке. Она все еще не могла поверить, что вот так вышла замуж за человека, с которым встречалась всего четыре раза.

“Самое время для моего полета, Нин Цин. - Я уже ухожу.- Мужчина рядом с ней что-то говорил.

Нин Цин подняла голову, смущенно кивнула и ответила: “О...” они были молодоженами, и она не знает, как другие супружеские пары прощались, поэтому ей было очень неловко: “когда...когда ты вернешься?”

Как только она понизила голос, он тут же схватил ее за тонкую талию. Лу Шаомин легко держал ее в своих объятиях.

- Нин Цин, позвони мне.- Его голос был глубоким и мягким.

“О, как же тебя называть? Сначала отпусти меня.- Ее нос был наполнен освежающим и очаровательным мужским ароматом его тела. Нин Цин быстро отскочила, как испуганная птица в его объятиях.

Лу Шаомина это позабавило. Кремовая и нежная кожа на ней была красной, а красный ореол распространялся до самых хрустальных маленьких мочек ушей. Ее вишневый рот был нежен и прекрасен. Возможно, она не знала, насколько соблазнительным было ее "о", и трепещущие ресницы, похожие на крылья бабочки, были прекрасны и прекрасны.

- Нин Цин, о чем ты думаешь? Мне не хватает времени, чтобы войти в брачную комнату, я не просила тебя называть меня своим мужем. Шаоминг, Зови меня по имени.”

Руки Нин Цин были напряжены, она действительно думала, что он хотел, чтобы она называла его своим мужем.

Теперь он был джентльменом, а она-презренной особой.

Но она была разумным презренным человеком, они были женаты, и он имел право прикоснуться к ней, если не мог ждать, но она не была готова к этому.

- ...Шао ... мин... - он не отпускал ее. Она могла только уткнуться нежным маленьким личиком в его жесткий, тактильный воротник и закричать так тихо, как будто жужжал комар.

” Ах... " - Лу Шаомин улыбнулся и сказал: “Нин Цин, я ничего от тебя не требую. Все дело в том, что ты можешь иметь меня только в своем сердце.”

Он не хотел, чтобы она снова кричала во сне "Сюй Цзюньси".

Что он там бормочет?

Дело не в том, что у него не было никаких требований, а в том, что он нашел такую замечательную и совершенную женщину, как она, ясно?

Он даже не знает, как сделать ее счастливой.

- Поскольку ты можешь предъявлять свои требования, я тоже могу. Ты, ты должен хорошо обращаться со мной, давать мне свое жалованье и делить со мной работу по дому. Нин Цин повторила то, что только что сказала восторженная пожилая женщина.

Лу Шаомин улыбнулся и притянул ее к себе. Чем больше он смотрел на нее, тем красивее становилась его маленькая жена.

Он наклонился и прошептал ей на ухо с некоторым удовольствием и снисходительностью: "мы женаты, мои деньги-это твои деньги, общая собственность между мужем и женой. Кроме того, я могу быть занят работой и не смогу заботиться о большой домашней работе для вас, но я буду работать еще больше. В моем доме есть уборщицы, так что тебе не нужно этого делать.”

Нин Цин наконец поняла, насколько ребяческими были ее просьбы. Он был совсем не в том же классе, что и она.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 58:Режиссер Ван Пригласил Вас На Кинопробы**

Нин Цин наконец поняла, насколько ребяческой была ее просьба. Они были не на одном уровне.

Нин Цин хотела оттолкнуть его.

…

После глубокого поцелуя Нин Цин услышала, как быстро забилось его сердце.

Лу Шаомин удовлетворенно поджал губы, затем нежно коснулся ее волос и сказал: “Нин Цин, я уезжаю, скорее всего, на три дня.”

Нин Цин подняла голову в его объятиях. Его рубашка смялась от ее хватки. Она протянула руку, чтобы разгладить его, но не знала, что сказать. Она только ответила “ " мм.”

Атмосфера была тихой, но приятной. Лу Шаомин наклонился вперед, чтобы быстро чмокнуть ее в щеку. Он заговорил, когда его губы коснулись ее кожи: “я ухожу сейчас же.”

“Возвращайся скорее!- Нин Цин ответила не очень задумываясь, когда увидела, что он уходит, но все же собирается уходить.

В тот момент, когда она сказала, что сожалеет об этом, потому что мужчина улыбался. Как будто он смеялся над женой, которая не хотела расставаться со своим новобрачным мужем.

Она почувствовала себя обиженной, но внезапно дверь открылась, и Лу Шаомин вышел из машины.

Нин Цин подняла голову, чтобы посмотреть ему в спину. Там его ждал еще один роскошный автомобиль, а Чжу жуй ждал у дверей с курткой в одной руке и портфелем в другой. Лу Шаомин взял куртку и портфель, прежде чем сесть в машину.

После того, как дверь была закрыта, машина отъехала от близкого до Дальнего места.

Нин Цин не могла сказать, что она чувствовала. Рядом с ней кого-то не хватало, а в ее сердце чего-то не хватало, ей казалось, что она задыхается.

Чжу жуй вошел в машину и спросил: “Мадам, куда мы едем?”

Чжу жуй уже изменил то, как она обращалась к ней.

“В больницу.”

…

Юэ Ваньцин проснулся ночью, и врач пришел, чтобы сделать быстрый осмотр. Ее тело было в нормальном состоянии. Нин Цин напоила маму теплой водой и немного поболтала с ней.

Нин Цин не сказала своей маме, что вышла замуж. Она боялась, что ее мать не сможет принять этого. К тому же, Лу Шаомина рядом не было. Она хотела, чтобы ее мама поправилась, прежде чем она представит свою маму Лу Шаомину.

Она была уверена, что ее маме понравится такой хороший человек, как Лу Шаомин.

Нин Цин вернулась в свою комнату после того, как ее мама заснула.

Она лежала на кровати, но ворочалась с боку на бок. Она никак не могла уснуть. Она протянула руку, чтобы достать свой телефон. Он ведь должен был приехать в Лондон, верно?

Может мне ему написать?

Она много думала об этом раньше. Строго говоря, они поженились не из-за любви. Не было никакой торжественной клятвы в любви. Она не могла понять статус их брака и не знала, как вести себя с ним в будущем.

Она легла простатой на кровать и напечатала сообщение.

Во-первых, она уже не знала, как к нему обращаться. Но она отбросила эту мысль и сразу перешла к делу.

- "Я хотел бы спросить, есть ли у вас какие-либо пожелания относительно нашего брака? Например, как долго ты хочешь быть замужем? Вовлечены ли мы или нет в личную жизнь друг друга? Конечно, из-за вашего большого вклада в наши отношения, я не могу иметь никаких бойфрендов, но я не буду мешать вам завести девушку. Наконец - то ... я хочу позаботиться о своей маме. Ты занимаешься своими делами, пока я остаюсь с мамой.]

Нин Цин несколько раз поправила сообщение, прежде чем отправить его.

Она не знала, как он ответит, и уставилась на экран.

Через пять минут он ответил:” Динь".

-" Я не планирую заводить внебрачный роман и не собираюсь разводиться. После того, как маму выпишут из больницы, переезжай и оставайся со мной.]

Его послание было коротким и прямым, как и всегда.

Нин Цин покраснела, когда прочитала сообщение. Он явно имел в виду, что хочет провести с ней всю свою жизнь, и дал обещание.

За последние три года она повидала много людей, которые ходили в зал бракосочетания. На самом деле, брак был очень приземленным. Многие люди расстаются из-за материальных факторов, таких как автомобили и свойства.

Когда-то она думала, что обязательно захочет взять свою маму с собой и заботиться о ней, если она выйдет замуж. Если бы этот человек был несчастлив из-за этого, она бы предпочла не выходить замуж.

Однако то, как он обращался к ее маме, успокаивало все ее неуверенные чувства.

А что касается ... Останься со мной…

Нин Цин перевернулась и легла на кровать. Настольная лампа освещала ее прекрасные глаза, и они казались очень яркими. Она прикусила нижнюю губу и улыбнулась.

Она спала на боку и сочинила еще одно послание.

- "Вообще-то, я сломал твои часы.]

Пришло время ей быть честной.

Мужчина ответил очень быстро: Ее телефон вспыхнул через несколько секунд, и она открыла его, чтобы прочитать сообщение.

[Глупая девчонка. Под каким предлогом мне было бы звонить вам, если бы не было часов? Я только что приехал в Лондон, и мне нужно работать. Будь хорошей девочкой и ложись спать. Спокойной ночи.]

Нин Цин села на своей кровати. Что он имел в виду?

Он специально оставил часы в комнате, чтобы позвонить ей и назначить свидание?

Этот человек все спланировал. Озорной!

Такой непослушный.

Нин Цин снова легла в постель и натянула одеяло на лицо. Она не смогла удержаться от смешка. Почему он просто не сказал прямо о том, что хочет погнаться за ней?

Чтобы быть обремененной гонорарами за ремонт часов из ниоткуда, он знал, как долго она чувствовала себя напряженной?

На самом деле, она хотела ответить “Спокойной ночи” со словами “береги себя”, но боялась, что побеспокоит его, поэтому не стала этого делать.

Она положила телефон рядом с подушкой и закрыла глаза. Ее мама выздоровела, и она собиралась начать работать от всего сердца. Да, и еще, Миссис Лу, всего наилучшего.

Нин Цин приподняла уголки губ и счастливо легла спать.

…

После хорошего ночного сна Нин Цин проснулась, чувствуя себя полностью заряженной. Она снова почувствовала себя живой. Она пошла к маме после того, как умылась и прополоскала рот.

Она положила подушку за спину своей матери, когда она прислонилась к кровати, потому что врач сказал, что она может потреблять пищу. Поэтому в больнице ей предоставили миску каши. Профессиональная медсестра кормила ее маму.

Нин Цин снова подумала о Лу Шаомине. Ее перевели в отдельную комнату из обычной палаты. В больнице даже обеспечивали питанием. О ее маме так хорошо заботились из-за него.

Однако она едва могла заставить себя упомянуть о том, что отплатила ему за всю его помощь. Во-первых, она боялась, что он ответит, и она снова потеряет дар речи. Во-вторых, они все-таки были женаты. У нее были свои проблемы, и тем не менее он был добр к ней. Если в будущем он попадет в беду, она будет очень мила с ним.

У них было так много времени, чтобы провести его вместе.

На всю оставшуюся жизнь их должно хватить.

- Цин-Цин, разве тебе сегодня не нужно идти в школу? Мама чувствует себя намного лучше. Мне не нужна твоя компания. Поторопитесь и идите в школу для ваших уроков фортепиано."Юэ Ваньцин всегда думала, что Нин Цин была в лучшей школе, играя на пианино, как и положено девушке из богатой и влиятельной семьи.

Нин Цин наклонилась вперед и чмокнула маму в мягкую щеку. - Мама, отдыхай спокойно. Я снова навещу тебя ночью.”

Юэ Ваньцин покраснела от смущения. Она помахала рукой и оттолкнула дочь: "ты такая глупая девочка. А ты не стесняешься? Вокруг есть люди. Поторопись и уходи. Будьте осторожны и внимательны.”

- Пока, Мам.- Нин Цин помахала на прощание рукой и вышла из палаты.

…

Когда она вышла из палаты, к ней подошел Чжу жуй. Он нес поднос с завтраком “ " мадам, позавтракайте. Президент говорит, что вам может понравиться девичье развлечение. Я велел кухне приготовить это.”

Нин Цин посмотрела на поднос с завтраком. Там были красочные бутерброды печенье, йогурт мусс торт, тонкие ванильные блины, стакан горячего молока и солнечная сторона вверх яйцо.

Нин Цин улыбнулась, откуда этот человек знал, что ей все это нравится?

Должно быть, это было в тот дождливый день. В конце концов, он заметил плюшевого мишку на ее кровати в ее комнате.

Честно говоря, Лу Шаомин все сделал правильно. Когда она была дочерью семьи Нин, она была разборчива. Она любила маслянистые сладости. К сожалению, последние три года она жила не очень хорошо и почти забыла о своих предпочтениях.

Она была в больнице, но все было так просто. Он ... балует ее?

Увидев ее вкусный завтрак, Нин Цин почувствовала большой аппетит. Было бы неразумно отказываться, поэтому она взяла поднос с завтраком и сказала:…”

Она повернулась и пошла обратно в свою комнату. Она вошла, и тут зазвонил ее телефон.

Она подняла трубку, и на другом конце провода раздался приятный женский голос. - Здравствуйте, это Мисс Нин? Привет. Ван Чжанпин, режиссер Ван готовится снять фильм, действие которого происходит в первые годы существования Китайской Республики, уличный бродяга. Режиссер Ван приглашает Мисс Нин на кинопробу сегодня в студию.”

Ван Чжанпин, Директор Ван?

Нин Цин забыла ответить, так как все еще была слишком поражена.

Ван Чжанпин был известен как отец тайваньского фильма. Он приехал в Китай, чтобы инвестировать свой первый тревожный шпионский фильм в 1997 году, он был известен по всему Китаю. С тех пор он стал двойным гарантом репутации фильмов и кассовых сборов.

Режиссер Ван постоянно выпускал несколько крупных фильмов, и каждый из них поднимал новую известную актрису в центр внимания, и они всегда становились большой шишкой в кино.

Жаль, что у режиссера Ванга был странный характер, и он не продюсировал много фильмов. В течение последних двух лет он молчал и делал все возможное, чтобы залечь на дно. Нин Цин не могла поверить, что режиссер Ван пригласил ее на кинопробу.

- Здравствуйте, Мисс Нин, вы здесь? У вас есть время для проверки экрана сегодня? Привет, привет!…”

- Я, я свободна, - Нин Цин вернулась к реальности. Она была в восторге “ " где же студия, я сейчас же примчусь.”

…

Сюй Цзюньси привел Нин ЯО в студию уличных гуляк. Режиссер Ван носил очки, когда он обсуждал сценарий с продюсером.

- Здравствуйте, Директор Ван.- Сюй Цзюньси подошел к нему и вежливо поздоровался.

Продюсер замолчал, а режиссер Ванг снял очки и медленно встал.

Директору Вану в тот год исполнилось шестьдесят лет. Хотя у него была седая шевелюра, он выглядел энергичным. Он носил костюм, состоящий из серой спортивной одежды и выдавал артистическую ауру.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 59:Сцена Поцелуя**

Режиссеру Вану уже 60 лет. Хотя у него седые волосы, он очень подвижен. Его высокая фигура одета в серую спортивную одежду. Он источает литературный и художественный аромат от своих костей.

- Сюй Цзун, давно не виделись, я просто приехал на материк, не ожидал твоих новостей так скоро.- Директор Ванг слегка улыбнулся.

"Приезд режиссера Ванга в материковый Китай - это не только хорошая новость, но и ваша первая работа через пять лет после того, как вы покинули материковый киноклуб. СМИ внимательно следят за происходящим.”

В ответ на льстивую лесть Сюй Цзюньси Ван пожал плечами и рассмеялся.

Когда Сюй Цзюньси увидел, что время пришло, он представил Нин Яо, который был близко в его руках, директору Вану. - Директор Ван, это Нин Яо, моя девушка.”

Глаза Нин Яо горели надеждой, и она наклонилась, чтобы выразить свое уважение. - Здравствуйте, директор Ван, - ласково сказала она, - я выросла, смотря ваши фильмы. Я всегда боготворил тебя. Сегодня я имею честь видеть директора Ванга. Я надеюсь, что смогу учиться у директора Вана в будущем.”

Мутные и проницательные глаза директора Вана скользнули по глазам Нин Яо и улыбнулись Сюй Цзюньси. - У Сюя всегда хороший глаз.”

Получив похвалу от директора Вана, Нин Яо немедленно показала лукавую и застенчивую улыбку и посмотрела на Сюй Цзюньси с теплотой в глазах.

Все в этом кругу знают, что директор Ванг строг и редко хвалит других. Сюй Цзюньси также чувствует себя ярко в лице и оглядывается на Нин Яо с большей любовью и нежностью.

Режиссер Ван посмотрел на взаимодействие между этими двумя и добавил: "У Сюй всегда был хороший глаз и нашел подругу, которая полна драмы.”

Сюй Цзюньси и Нин Яо застыли.

- Сюй Цзун, просто оглянись вокруг. Мне нужно кое-что сделать, так что меня не будут сопровождать. Сказав Это, Ванг вздохнул и продолжил обсуждать работу с продюсером.

У Сюй Цзюньси было уродливое выражение лица. Что он имел в виду, говоря “полный драматизма”? Ни один крупный мужчина в развлекательном кругу не осмелится так сильно конфликтовать с кем-то из его окружения.

Но, поскольку он нуждался в услуге, Сюй Цзюньси пришлось немного кашлянуть, вытянуть уголок рта и сказать: “режиссер Ван, я слышал, что ваш фильм "Ветер и пыль" является героиней-фильмом отбора. Нин Яо дебютирует, интересно, вы можете дать ей шанс?”

Он заговорил тихим голосом:

Ван взглянул на рукопись, которую держал в руке, но не поднял глаз. “А разве твоя подружка не взяла на себя роль розовой красавицы? Если бы она захотела сделать большой всплеск, я боюсь, что мой фильм разочаровал бы ее.”

Это всего лишь предлог!

Никто этого не понимает, но все главные герои, которые выступали в фильмах Ван Цзяо, быстро стали популярными. Его фильмы имеют отличную производственную ценность. Глядя на материковую киносценарию, никто другой не выдерживает его работы.

Если он готов продать лицо, Сюй Цзюньси полностью уверен, что Нин ЯО будет вытеснен в ряды актрис первого яруса как можно скорее с его режиссерским успехом.

- Директор Ван, я... - Сюй Цзюньси хотела бороться за это.

Но Ван взял сценарий, посмотрел на дверь и улыбнулся: "извините, Сюй Цзун, героиня, которую я пригласил, она здесь.”

Сюй Цзюнси и Нин Яо одновременно повернули головы к двери. В этот момент их зрачки сузились, а тела напряглись.

Это же Нин Цин.

…

Нин Цин бросился в студию. Она не ожидала встретить Сюй Цзюньси и Нин Яо. Мир так мал; он столь же случаен, сколь и враждебен.

Ей стало любопытно. Она не знала, что пережила Нин Яо. Ее руки были сжаты в кулаки, а неприкрытые глаза, полные негодования и ненависти, горели желанием пронзить ее тысячью ножей.

Глядя на оттенок свиной печени Сюй Цзюньси, Нин Цин понял, что этот подлый дуэт, вероятно, хотел что-то решить с директором Ван, но встретил закрытую дверь.

Нин Цин подняла голову, выпятила грудь и подошла к директору Вану. Она была великодушна и почтительна. - Здравствуйте, директор Ван, меня зовут Нин Цин. Я иду на прослушивание.”

Директор Ван посмотрел на Нин Цин сверху вниз и кивнул. - Он указал глазами на Нин Яо. "Сюй пришел со своей девушкой только сейчас, чтобы получить ее роль в качестве главного героя "ветра и пыли". Когда Нин Цин вошла, вы должны были видеть, как команда смотрела на нее. А теперь скажи Сюю, почему бы мне не согласиться, что его подруга должна играть главную героиню?”

Сердце Нин Цин горит, директор Ван вызывает ее ненависть.

Но она знала, что директор Ван также воспользовался возможностью проверить ее понимание ветра и пыли.

Нин Цин посмотрела прямо на Нин Яо, и ее блестящие водянистые глаза, казалось, говорили: "директор Ван спросила, Так что я не собираюсь быть вежливым".

Ветер и пыль-это в основном о простом и добром 17-летнем Мэнъяо, который стал главным диспетчером Шанхайского пляжа и влюбился в офицера. Позже, когда разразилась война, офицер отправился на поле боя, а женщина ждала сорок лет, с 24 до 64 лет.

- Во-первых, девушка Сюя недостаточно красива. Она не может конкурировать за чистую красоту Mengyao без Фандай делает ее тонкий макияж и гардероб по будням. Во-вторых, девушка Сюя недостаточно темпераментна. Характер у нее благородный и холодный, а сердце одинокое. Подружка Сюя слишком вульгарна. Наконец, тот, кто ждет 40 лет, - это не тот, кто желает славы и богатства, кто действует, полный ожиданий. Все дело в интерпретации.”

- У этой женщины нет ни лица, ни ауры, ни самосовершенствования. Она не только непригодна для игры в Mengyao, но и фактически находится в невыгодном положении”, - заключил Нин Цин.

Нин Цин выдохнула все это в один миг. Она нагло воспользовалась возможностью покритиковать Нин Яо перед таким количеством людей.

Она видела, что весь персонал студии украдкой поглядывает на нее, а все остальные, проходя мимо, явно наблюдают за ней.

Ван Чжанпин,” подруга Сюй Цзунгуо", которая презирает своих подданных, наблюдала за происходящим.

Нин Яо дрожал всем телом. - Нин Цин!- Спокойно сказал Сюй Цзюньси.

Нин Цин откровенно посмотрела на него.

- Ха-ха... - директор Ван дважды рассмеялся и помахал рукой. - Сюй Цзун, почему ты так взволнован? Когда ваша подруга входит в круг развлечений и выступает в кино и телевизионных постановках, она собирается делать комментарии о других в будущем. Поистине могущественные люди говорят за свои дела.”

Пока директор Ван говорил, Сюй Цзюньси пришлось сделать глубокий вдох, чтобы восстановить самообладание.

- Нин Цин, пойдем. Давай сходим на прослушивание.”

А сейчас? - Директор Ван, я не знаю, какую роль вы хотите, чтобы я сыграл?”

Сделав быстрый шаг и бросив острый взгляд на лицо Нин Цин, Ван спросил с многозначительной улыбкой: "Нин Цин, Как ты думаешь, какую роль ты можешь сыграть?”

Нин Цин была несколько застенчива. "Директор Ван, я знаю, что у меня недостаточно опыта, и у меня нет никаких работ, с которыми я мог бы справиться…”

Нин Яо заметила эту легкую икоту.

Но Нин Цин храбро встретила взгляд директора Вана. “Но, пожалуйста, дай мне шанс. Я думаю, что роль Mengyao, женского руководства в ветре и пыли, очень подходит для меня. Я истолкую его своим сердцем.”

Резкий голос девушки эхом отозвался в студии, и в комнате воцарилась тишина. Все посмотрели на красивую девушку.

Ее лицо было полно энергии и жизненной силы молодости, а глаза полны спокойной уверенности в себе.

То, что ей нужно, - это возможность.

Сюй Цзюньси пристально смотрел на Нин Цин, которая стояла под ступеньками. Восходящее красное солнце за окном лестничной площадки окутывало ее теплым и великолепным сиянием. У нее были ясные и благочестивые глаза и блестящие брови. Ее напудренное лицо было подобно ослепительному сиянию солнца.

Сюй Цзюньси хорошо знаком с Нинцин. В свои 18 лет она была так самоуверенна и своевольна. Она была живой и веселой, тепло относилась к людям. Она обладала бесконечной жизненной силой.

Позже она изменилась.

Он испытывал отвращение к тому, какой она была сейчас.

Но почему сегодня он снова нашел в ней тень прошлого? Может быть, она получила шанс от директора Вана? Как она дошла до такого состояния?

- Хорошо, - сказал Ван, кивая. - Тогда попробуй сыграть роль Мэнъяо. Этот человек будет там через минуту. У вас будет еще один на съемочной площадке с вами.”

Главный герой-мужчина?

Режиссер Ван позвал на главную мужскую роль.

Нин Цин была вне себя от радости. Директор Ванг был готов дать ей шанс. И в то же время ей было любопытно. А кто будет главным мужчиной?

Затем в дверях послышался шум. Помощник впереди открыл дверь, и стройная и красивая фигура вошла следом.

Мужчина был одет в длинную черную тонкую кожаную куртку и темно-синие джинсы. Тонкие очертания лица актера и его утонченные черты сформировали холодное выражение лица.

Нин Яо ненавидит его. У нее все сердце болит. - Это он, что ли? Отечественный популярный молодой студент, лицо шоу, выступающее против неба, Ou Luo Xi.

ОУ Ло Си пришел к славе в возрасте 18 лет. У него было более красивое лицо, чем у женщины, но оно было похоже на лицо Медузы. Его взгляд мог заморозить прохожих за считанные минуты.

Он был однозначен в кино и телевизионной драме. Он был признан индустрией и получил высшую награду киноакадемии на международной арене в возрасте 20 лет.

Число поклонников в его микроблоге исчисляется сотнями миллионов, и эти сумасшедшие поклонники всегда растроганы до слез на всех его выступлениях, будь то в кино, телевизионной драме, На сцене и т. д.

Все его действия сводятся к тому, чтобы зацепить вас своим обаянием и притвориться, что не беспокоится о кассе.

Директор Ван предложил ему быть главным мужчиной.

Нин Цин тоже была удивлена, увидев его здесь.

Ему 21 год, он немного моложе ее. Его кожа белая и кремовая.

Он очень холодный, ухмыляющийся, и он похож на Ян Ян Ян, младшего брата в последней хитовой драме Tomb Piracy Notes. Он выглядит немного более зрелым, чем 21 год в целом.

Все девушки были заняты сплетнями. Нин Цин переключила свое внимание и направила взгляд на ОУ Ло Си. нежный и красивый молодой человек, если не с холодным лицом, выдавал ауру естественного страдания.

Развлечения - это самое сложное и грязное место. Интересно, сколько сомнительных людей думают о нем?

Нин Цин вздохнула в своем сердце.

В этот момент она почувствовала холодный взгляд и заметила, что Оу Ло Си пристально смотрит на нее.

Нин Цин почувствовала озноб.

Когда его поймали, Нин Цин открыто посмотрела на него извиняющимся взглядом. Она слегка кивнула и дружески поприветствовала его.

Он отвернулся и решил не обращать на это внимания.

Грубый ребенок.

“ОУ Ло Си, ты здесь. Позвольте вас познакомить. Это Нин Цин, кандидат на роль Мэнъяо. Давайте подождем, пока вы прослушаетесь и выступите вместе с Нин Цин.”

На его лице не было никакого выражения. Он посмотрел на Нин Цин и сказал: “Хорошо, давай поцелуемся.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 60:Знаете ли вы каких-либо влиятельных чиновников в сфере финансов**

У ОУ Ло Си было не так уж много выражений лица. Он посмотрел на Нин Цин и сказал: “Хорошо, тогда сцена поцелуя.”

Он заговорил, и в глазах Нин Цин что-то блеснуло. Там был специальный даб для фильмов и драмы, в которых он играл, и она не знала, что голос Оу Ло Си был таким.

- Его голос звучал мягко.

И, целуя ... сцена поцелуя?

Нин Цин чуть не поперхнулась собственной слюной. Черт возьми, неужели мы должны пройти весь путь с самого начала?

Она подозревала, что мальчик хотел отомстить за ее взгляд раньше. Мелочный человек.

- Хорошо, - согласился директор Ван, - Нин Цин, у тебя есть какие-нибудь проблемы?”

Нин Цин подумала о Лу Шаомине. Они были женаты, и она подумала, не будет ли он возражать, если она устроит сцену поцелуя?

Похоже, ей придется поговорить с ним после его возвращения.

Нин Цин покачала головой и выпрямилась. “Никаких проблем вообще.”

…

Тогда Нин Яо была похожа на кошку на раскаленной крыше из жести. Как квалифицируется Нин Цин?

Почему она получила признание режиссера Ванга? Почему Оу Ло Си, который обычно отталкивает людей в сторону, не оставил ее, но хотел попробовать сцену поцелуя с ней?

Почему судьба все время заботится о ней?

- Цзюньси, пошли” - Нин Яо потряс Сюй Цзюньси за плечи.

Сюй Цзюньси пристально посмотрел на Нин Цин и Оу Ло Си, которые шли рядом друг с другом. Он ответил:” Поскольку мы уже здесь, давайте посмотрим, насколько она способна", - он сел на ротанговое кресло, которое члены экипажа принесли для него.

Нин Яо видела, что он не хочет уходить; у нее не было выбора, кроме как сесть рядом с ним.

…

Нин Цин была чрезвычайно сосредоточена, когда читала сценарий. Что касается пары мужчин и женщин, которые остались, чтобы посмотреть, у нее было только одно замечание, назойливые люди.

Сцена в основном изображала, как Мэн Яо, которому было семнадцать, случайно познакомился с праведным офицером, и у них был свой первый поцелуй.

Директор Ван крикнул: "действуйте!- и Кинопроба началась.

ОУ Ло Си, который раньше был к ней холоден, превратился в джентльмена с нежными чувствами. Пара черных кожаных сапог, которые он носил, выдавала внушающую благоговейный трепет праведность. - Мисс Монг Яо, с того самого момента, как я впервые увидел вас, я влюбился в вас. Пожалуйста, будь со мной.”

Нин Цин молча похвалила актерские способности Оу Ло Си. Она также подумала, что улыбающийся Оу Ло Си был еще красивее.

Она повернулась и посмотрела вниз. На ее лице была написана хрупкость и застенчивость молодой девушки: "Кто хочет быть с тобой? В этом году мне только семнадцать.”

Затем Оу Ло Си вышел вперед и протянул обе руки к лицу Нин Цин. Он вдруг опустил голову.

Их губы соприкоснулись,и оператор увеличил изображение. Нин Цин толкнула ОУ Ло Си в плечи, и она что-то пробормотала. Она тщательно исполнила робость и панику поцелуя молодой девушки.

Директор Ванг удовлетворенно кивнул и поднял руку, чтобы крикнуть: “режь”.

Но Нин Цин почувствовала острую боль на губах. ОУ Ло Си укусил ее.

Глаза Нин Цин распахнулись, этот мальчик действовал не по сценарию!

Она толкнула Оу Ло Си, и он упал назад. Она шагнула вперед, и ее лицо покраснело от смущения. Она дала ему пощечину “ " ты, бесстыдник!”

- Снято! Директор Ван крикнул и засмеялся: "Нин Цин, ты приспосабливаешься к меняющимся обстоятельствам. Очень хорошо. Вы еще не начали работать вместе, но вы так хорошо скоординированы.”

Директор Ванг имел в виду пощечину ранее. Она на самом деле не ударила его, но они оба воспользовались преимуществом позиционирования. Когда она ударила его, Оу Ло Си склонил голову набок.

Нин Цин вздохнула с облегчением, получив признание директора Вана. Она с подозрением посмотрела на ОУ Ло Си. Его губы были холодными, когда они целовались. Даже когда он укусил ее,не было никакого насилия или унижения.

Она подозревала, что он укусил ее, чтобы помочь. ОУ Ло Си, казалось, помогал ей получить признание от директора Вана.

Нин Цин хотела поговорить с ОУ Ло Си, но он даже не взглянул на нее, прежде чем подойти к своему помощнику. Он взял серо-белый полосатый шарф с бахромой и надел его на шею. Затем он тихо сказал: "Вот и все, я ухожу.”

Затем он вышел, окруженный толпой людей.

Нин Цин смотрела, как мужчина уходит. Она была благодарна, но все же находила это забавным. Когда она остановила свой взгляд, то встретилась с парой холодных глаз, которые принадлежали Сюй Цзюньси.

Она не знала, что сделала не так. Глаза Сюй Цзюньси были похожи на огонь, который умирал, чтобы поглотить ее.

Она находила это до смешного смешным.

Сюй Цзюньси заворчал и встал с плетеного стула. Затем он сердито удалился.

Затем он, казалось, забыл о Нин Яо:” Цзюньси, подожди меня", - Нин Яо была одета в пару высоких каблуков, и она преследовала его.

…

Все ушли, и в студии стало тихо. Директор Ван передал Нин Цин контракт “ "Нин Цин, я использую тебя для роли Мэн ЯО в фильме "уличный бродяга". Вот вам и контракт. Прочтите его и подпишите, если нет никаких проблем.”

Нин Яо пролистала контракт, затем взяла ручку и поставила свою подпись. Ее руки дрожали, когда она подписывала документ. Наконец-то у нее был этот день.

Это было похоже на сон.

- Директор Ван, спасибо вам за эту возможность. Я отдам все, что у меня есть, - ее прекрасные глаза блестели от волнения и благодарных слез.

“Я доверяю тебе, а также уличному бродяге. Да, Нин Цин, тебе нужен свой собственный помощник, когда ты снимаешь фильм. У вас есть какой-нибудь подходящий человек в вашем уме?”

Нин Цин подумал о Сяо Чжоу “ " да.”

“Тогда ладно. Приведите своего помощника, вся команда соберется в баре сегодня вечером. Съемки начнутся через два дня.”

…

В баре

Нин Цин и Сяо Чжоу говорят вместе, когда каждый из них держит бокал для коктейля. Сяо Чжоу сказал в волнении эмоционально: "Нин Цин, это здорово. У тебя наконец-то есть шанс. Когда вы позвонили мне, я сразу же уволился с работы. Не беспокойся. Я буду вашим лучшим, самым заботливым помощником.”

Нин Цин знала, что на самом деле она не может пить. Она боялась, что напьется, поэтому просто сделала глоток своего коктейля. "Сяо Чжоу, мы будем упорно работать вместе в будущем. Наша жизнь только что достигла гладкого плавания.”

- Хорошо, - Сяо Чжоу выпила свой стакан.

Сяо Чжоу с любопытством толкнул Нин Цин, когда она мягко спросила “ " Нин Цин, будьте честны со мной, вы каким-то образом связаны с директором Ван?”

“А почему ты спрашиваешь?”

Сяо Чжоу поставил бутылку вина и моргнул: "Нин Цин, ты действительно не знаешь? Прежде чем режиссер Wang's Street Walker приступил к съемкам, в развлекательном кругу появились утечки новостей. Вы знаете, сколько больших шишек хотели бы участвовать? Например, богиня следующего поколения, Ся Сяофу, ее помощник давно связался с директором Ван. Но вы устранили ее и взяли на себя эту роль. Я не думаю, что вы не приняли никаких мер.”

Услышав имя Ся Сяофу, глаза Нин Цин распахнулись. Ся Сяофу является дочерью семьи Ся. Она снялась в бессмертной драме героев, когда ей было шестнадцать, и она действительно стала знаменитой.

В течение последних нескольких лет она была одета в платья макси с волнистыми длинными волосами. Ее образ был загадочным, но в то же время элегантным. Отсюда и ее имя - "Национальная богиня".

Нин Цин встретил ее однажды на балу. Ся Сяофу был утонченным и замечательным в художественной манере. Она определенно соответствует своему имени "богиня".

Она очень нравилась Нин Цин.

“Я устранил Ся Сяофу?- Нин Цин была сбита с толку. Хотя она верила в свои способности, но почему режиссер Ван пригласил ее на кинопробу? "Сяо Чжоу, я действительно не принял никаких уникальных мер. Если бы это было так, я бы обязательно сказал тебе.”

Сяо Чжоу посмотрел на Нин Цин, и она не выглядела так, как будто лгала. - Значит, кроме директора Вана, вы познакомились еще с какими-нибудь влиятельными финансовыми чиновниками? Огромные торговцы?”

Затем Нин Цин подумала о Лу Шаомине.

Но она быстро все отрицала. Она только вчера вышла замуж за Лу Шаомина. Если это действительно был он, то это случилось до того, как они поженились.

Они встречались только четыре раза до их брака, сколько мужчин были готовы потратить столько времени и усилий на женщину, что он встречался только четыре раза? Чтобы помочь ей в ее карьере?

К тому же, он никогда об этом не заговаривал.

- Сяо Чжоу, перестань строить дикие догадки. Нам только нужно сделать хорошо в фильме. Директор Ван сказал, что способные люди говорят со своими конечными продуктами.”

"Мм”" Сяо Чжоу кивнул. Шанс уже появился, и им нужно только ухватиться за него.

- Ах да, Сяо Чжоу, может ты знаешь про Оу Ло Си?- Спросила Нин Цин.

“Немного. Ou Luo Xi начал свою карьеру три года назад, и он был довольно низким профилем. Кроме актерского мастерства, он никогда не посещает никаких ток-шоу или банкетов. Его помощник также полностью контролирует разговор с прессой. О, да, Нин Цин, Оу Ло Си-второй сын семьи Оу города т. Семья Ou и семья мэра города T Чжоу-старые друзья семьи.”

Нин Цин кивнула, но ее не интересовала ни семья Оу, ни семья Чжоу, о которых она говорила.

Она встала “ " Сяо Чжоу, я иду в туалет.”

…

Нин Цин вышла из туалета и пошла по коридору. Она почти ничего не пила, но лицо у нее было красное, и она коснулась щек руками, мокрыми от холодной водопроводной воды.

Там был человек, который шел перед ней.

У Нин Цин заныло сердце. Они вступили в неизбежную конфронтацию. Это был Сюй Цзюньси.

Сюй Цзюньси тоже увидел ее. Его первоначально спокойные глаза внезапно затуманились туманом. Он пристально посмотрел на Нин Цин, а затем обернулся. Он бесстрастно прошел мимо Нин Цин.

Нин Цин была более чем довольна его поступком. Они будут молчаливыми чужаками.

Она прошла мимо Сюй Цзюньси и свернула за угол. Но тут внезапно подул ветерок, и кто-то схватил Нин Цин за запястье.

Сюй Цзюнси потянула, и спина Нин Цин ударилась о холодную стену. Она почувствовала боль, и вдруг его тело появилось перед ней.

Нин Цин нетерпеливо закатила глаза, и в то же время в ней вспыхнул гнев. Чем больше она злилась, тем спокойнее становилось ее лицо: “чего ты хочешь?”

Сюй Цзюньси наблюдал за выражением ее лица и ухмыльнулся, когда сказал: "Почему? Ты хочешь притвориться, что мы не знаем друг друга?”

“Разве мы знаем друг друга?- Спросила в ответ Нин Цин.

Лицо Сюй Цзюньси помрачнело. Он посмотрел на ее лицо, которое было розовым, потому что она пила, и ее вишневые губы были красными, как будто замаскированными губной помадой.

Он вспомнил сцену, когда Оу Ло Си укусил ее в студии. Он сглотнул,и его кадык покатился. В то же время он напряг все силы в своей ладони и сжал ее запястье.

Она не знала его, но могла поцеловать совершенно незнакомого человека.

- Отпусти, ты делаешь мне больно!- Нин Цин нахмурила брови из-за его грубых действий, но говорила спокойно.

Сюй Цзюньси притворился, что не слышит, и он не хотел отпускать ее.

“Нин Тао, ты пришел” - сказал Нин Цин, оглянувшись назад.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 61:Верните мне мой Цинцин**

Услышав имя "Нин Яо", Сюй Цзюньси напряглась, быстро отпустила ее руку и оглянулась.

Позади него никого не было.

Рядом с его ухом послышалась насмешливая усмешка. Когда Сюй Цзюньси снова оглянулась, Нин Цин погладила ее запястье одной рукой и ушла, не оглядываясь.

Сюй Цзюньси крепко сжал кулаки, и ярость закипела в его груди. Он бросился за ней быстрыми шагами, и его большие ладони прижали плечо Нин Цин вниз, прижав ее к стене.

Нин Цин посмотрела на Сюй Цзюньси ясными глазами, и ее маленькое личико стало холодным. - Сюй Цзюньси, ты что, психопат? Ты ведь не успокоишься, если не будешь приставать ко мне, вступая в интимные отношения, не так ли? Пожалуйста, объясните, что вы хотите сделать раз и навсегда.”

- Притеснять? Ха, Нин Цин, ты вообще можешь использовать это слово! Я тот, кто хочет спросить вас, что вы действительно хотите сделать, почему вы должны бороться с ЯО-Яо во всех отношениях, почему вы всегда появляетесь передо мной?”

- Ха, ха-ха... - Нин Цин подняла голову и трижды громко рассмеялась. Она подумала, что это просто смешно. Не говоря уже о том, что она не ссорилась с Нин Яо. Ну и что с того, что она это сделала?

По сравнению с Нин Яо, который разрушил ее дом, она даже не вернула интерес к тому, что делала сейчас.

- Сюй Цзюньси, если твой Яо-Яо достаточно хорош, я не смогу украсть его у нее, даже если захочу. Ей не хватает навыков, и все же у вас все еще есть лицо, чтобы обвинить других в этом?- Возразила Нин Цин.

- Ты... - Сюй Цзюньси был ошарашен, а затем презрительно рассмеялся, - Нин Цин, почему ты так сильно нацеливаешься на Яо Яо? Это потому что она украла меня у тебя? Я уже сказал тебе, что мы никогда больше не будем вместе, я не вернусь к тебе.”

На этот раз Нин Цин не знала, смеяться ей или плакать, нарциссизм Сюй Цзюньси еще раз освежил ее мировоззрение.

Нин Цин выпрямилась и серьезно посмотрела на него. - Сюй Цзюньси, знаешь ли ты, как мне повезло, что я опоздал на свидание с тобой три года назад? Люди говорят, что мужчины должны пройти тестирование, посмотрите, разве я не получил результаты сейчас? В этом случае, я действительно должен поблагодарить Нин Яо, поблагодарить ее за то, что она взяла тебя и не позволила тебе причинить мне вред.”

Три года назад, у нее было лицо, чтобы упомянуть три года назад?

Неужели она не чувствует никакой вины за то, что опоздала на это свидание?

Сюй Цзюньси стиснул зубы, его красивые щеки яростно задрожали, глубокая жажда крови слегка затуманила его глаза, его огромные ладони неудержимо трясли плечи Нин Цин, когда он взревел – –

- Нин Цин, не смей упоминать о том, что случилось три года назад! Вы больше не та простая девушка, которая любила носить свитера и джинсы. Ты больше не тот Цинцин, который любит называть меня братом Цзюнси, мило улыбаясь. Посмотри на свою резкую и злую внешность сейчас, ты потерял ее, ты тот, кто потерял мою Цинцин!”

- Нин Цин, верни мне ее, верни мне мою Цинцин!”

Нин Цин чувствовала головокружение и слабость от его тряски. - Сюй Цзюньси, я повторю это в последний раз. Это не я изменился, а ты. Отпусти меня, отпусти! ”

Сюй Цзюньси не только не отпустил ее, но и посмотрел на ее красные губы и белые зубы, и сразу же наклонился, чтобы прикрыть ее губы, ему так сильно захотелось поцеловать ее, что она не смогла бы дышать.

Нин Цин все это время была настороже. Как только он склонил голову, она протянула руку и с силой ударила его по лицу.

Сюй Цзюньси был ошеломлен пощечиной.

Острая боль на щеке привела его в чувство, и он коснулся рукой уголка рта, из которого сочилась кровь.

Нин Цин холодно взглянула на него. - Сюй Цзюньси, если это повторится, я подам на тебя в суд за сексуальные домогательства.”

Нин Цин развернулась и ушла.

Но она не смогла уйти, так как ее ушибленное запястье снова оказалось в ловушке.

На этот раз Нин Цин действительно чувствовала, что ей не придется больше терпеть, если она не сможет этого вынести. Она повысила голос и резко сказала: "Сюй Цзюньси…”

- Нин Цин... - негромко окликнул ее мужчина за его спиной, ярость исчезла, и его голос был полон усталости и беспокойства. “Если, я сказал, Если, если я смогу вернуться к тебе.…”

Нин Цин уставилась на него.

Тусклый свет в коридоре упал на человека в черном, когда он стоял там, удлиняя свою тень. Его глаза, смотревшие на нее, были серыми, и ее образ очень ярко отражался в его серых зрачках.

Нин Цин на мгновение погрузилась в транс. Она не поняла, что он имел в виду, говоря “может вернуться на свою сторону.- Она только знала, что прошлое никогда не повторится.

- Сюй Цзюньси, Нин Яо здесь, позади тебя... на этот раз я серьезно.…”

Тело Сюй Цзюньси дернулось, но он все еще сжимал ее запястье, используя все меньше и меньше силы, но отказываясь отпускать.

- Цзюньси, Цзюньси... - голос, который был сладок, как соловей, приближался издалека позади него. Нин Цин не сопротивлялась, а просто смотрела на него ясными блестящими глазами.

Нин Цин наблюдала, как сложные чувства вытекали из его серых глаз, борясь между любовью и ненавистью, он избегал их, а затем, наконец, отпустил ее.

Не сдерживаясь, Нин Цин отдернула руку назад. Один уголок ее губ приподнялся, когда она саркастически улыбнулась.

Нин Яо подбежал к Сюй Цзюньси и схватил его за руку. Он уже давно ходил в ванную комнату. Она вышла посмотреть на него и сразу же увидела, что он был с Нин Цин.

Он сжимал ее запястье и отказывался отпускать.

- Цзюньси, тебя так долго не было, что я забеспокоилась. Оказывается, ты был со старшей сестрой. Старшая сестра, ты одна? Не хотите ли поужинать с нами?- Спросила Нин Яо, притворяясь доброй.

Нин Цин не собиралась соглашаться с ее поступком. Она повернулась и пошла вниз по лестнице.

Но после двух шагов, Нин Яо побежал перед ней и преградил ей путь. Она потянулась к своей руке и сжала ее. - Старшая сестра, почему ты меня игнорируешь? Я уже дал вам сегодня главную женскую роль в фильме “пыль и ветер". Ты опять злишься?”

В голове у Нин Цин стучало. Нин Яо и Сюй Цзюньси были браком, заключенным на небесах с точки зрения бесстыдства.

Нин Цин приподняла уголок губ, и ее нежное маленькое личико засияло, когда она сказала: - Хорошо, я попрошу режиссера Вана вернуть вам роль главной героини, но хочет ли этого режиссер Ван?”

Выражение лица Нин ЯО было жестким, поскольку смущение и негодование вспыхнули в ее глазах.

Нин Цин презрительно посмотрела на нее, обошла стороной и спустилась по лестнице.

- Старшая сестра, я знаю, что был неправ. Раз уж мы встретились сегодня, давай поужинаем вместе.- Нин Яо снова подбежал к Нин Цин и стал дергать ее за рукав.

Нин Цин стояла неподвижно. Она посмотрела на Нин Яо с тенью улыбки на лице. Теперь на лестнице стояла Нин Яо и взволнованно тянула ее за собой. Может быть, она думает о том, чтобы разыграть спектакль и снова обвинить ее?

Как и ожидалось, с мягким " ах”, Нин Яо ослабила свою хватку на рукаве Нин Цин упал назад

“ЯО-Яо!- Позади нее раздался тревожный крик Сюй Цзюньси.

Нин Яо усмехнулся, Сюй Цзюньси стоял позади них и не мог видеть конкретную ситуацию. Пока она будет падать с лестницы, Сюй Цзюньси будет в ярости и подумает, что Нин Цин столкнула ее с лестницы.

Конечно, она не была глупой, этот лестничный пролет имел более 20 ступеней и был очень длинным, она не упадет с лестницы, она протянула руку и схватилась за перила лестницы, когда она падала назад.

Все шло по плану.

Однако зрачки Нин Яо расширились от боли. Рука, которую она протянула, чтобы ухватиться за перила, была схвачена в мгновение ока. - Нин Яо, будь осторожен! - послышался обеспокоенный голос Нин Цин. - ты же знаешь, что это такое!”

Нин Цин вцепилась в руку Нин Яо.

У Нин Яо упало сердце, неужели Нин Цин будет так добра?

В следующее мгновение хватка Нин Цин ослабла, и тело Нин Яо повисло в воздухе. Мир закружился, и Нин Яо вскрикнула от мучительной боли, когда ее голова коснулась земли.

Но ее "ах “было прикрыто другим” ах", Нин Цин тоже кричала.

Нин Яо хотелось выругаться. Да ладно, о чем она кричала?

Она была единственной, кто пострадал!

Нин Яо скатился вниз по более чем двадцати ступеням, как мячик, не встречая сопротивления. Ее голова бесконтрольно ударилась о перила посередине. Когда она остановилась, густая кровь потекла по ее лбу и запятнала ресницы, на которые она долго накладывала тушь по утрам.

- ЯО Яо... - Сюй Цзюньси быстро подбежал к Нин Яо и обнял ее. - Яояо, ты в порядке? А где это болит?”

Нин Яо не могла вымолвить ни единого слова, она почти теряла сознание от боли, от этого проклятого зуда Нин Цин!

Она медленно вытянула палец и указала на Нин Цин.

Сюй Цзюньси последовала за пальцами Нин Яо и увидела Нин Цин, которая была совершенно здорова, стоя на лестнице, но ее лицо было бледным, а руки все еще закрывали рот в шоке, как будто она была очень взволнована.

Укоризненные слова Сюй Цзюньси мгновенно замерли у него в горле. Нин Цин собиралась спасти Нин Яо. Он их уже видел.

- Я... Я... она упала так быстро, что я не смог удержать ее. Губы Нин Цин задрожали, когда она посмотрела на Сюй Цзюньси с парой осенних зрачков, которые светились слабостью.

Нин Яо лишился дара речи, “…”

Сюй Цзюньси поднял Нин Яо горизонтально и побежал вниз. - Кто-нибудь, вызовите скорую.”

Когда они оба исчезли из поля зрения Нин Цин, Нин Цин опустила руку. Уголки ее губ поднялись спокойно и неторопливо. Она хотела посоревноваться с ней в плане актерского мастерства, прекрасно тогда, она возьмет ее на себя до самого конца!

…

В больнице.

Доктор осмотрел рану Нин Яо на ее голове. Ее тело было не сильно повреждено, но на руках и бедрах были синие и фиолетовые синяки, они были очень болезненными поверхностными повреждениями.

Впервые в жизни Нин Яо испытал, что значит для немого человека есть горькие травы, способного лишь молча страдать.

Сюй Цзюньси повел ее к лифту, обняв за плечи. Она не хотела отпускать Нин Цин просто так. Поэтому она открыла рот и заговорила осторожно, неестественным тоном: - Цзюньси, почему моя старшая сестра не держалась за меня? Неужели она вообще не хотела меня спасать?”

Бледное, маленькое лицо появилось в сознании Сюй Цзюньси. Он нахмурился, и его голос был немного тяжелым, когда он сказал: “Я видел это, когда Нин Цин собиралась обнять тебя... Ладно, иди домой и хорошенько отдохни. Не носите такие высокие каблуки в будущем. Сейчас уже осень. Если вы ранены летом, то весь экипаж должен будет прекратить работу и ждать вас.”

Что он имел в виду, когда небрежно утешал ее и жаловался, что она недостаточно разумна и причинила ему неприятности?

Но Нин Яо не осмелилась возразить, она мило кивнула: “Хорошо.”

По дороге они больше не разговаривали. Когда они подошли к лифту, Нин Яо вдруг увидел пару мать-дочь, идущую вперед сбоку. Ее глаза ярко сияли, когда ее мрачное настроение мгновенно стало солнечным.

Нин Цин держалась за руку Юэ Ваньцин и тихо сказала: "Мама, ты устала? Давай просто пройдем два круга и ляжем обратно в палату.”

Юэ Ваньцин погладила маленькую ручку Нин Цин. - Мама совсем не устала. Маме нужно пораньше прийти в себя. Я живу в этой больнице каждый день. Одни только медицинские расходы уже сейчас очень высоки. Хотя вы говорите, что есть медицинская помощь, мы не можем продолжать есть на деньги государства.”

Нин Цин улыбнулась и не ответила на ее замечание о медицинской помощи.

В это время раздался нежный, как у Соловья, голос:…”

Юэ Ваньцин и Нин Цин оглянулись и увидели, что Сюй Цзюньси и Нин Яо стоят не слишком далеко.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 62:Почему Ты Так Сильно Плачешь?**

Затем послышался нежный голос: "тетя…”

Юэ Ваньцин и Нин Цин обернулись и посмотрели. Сюй Цзюньси и Нин Яо стояли рядом.

Нин Цин была потрясена. Мир был таким маленьким. Они вдвоем пришли в эту больницу и столкнулись с ними.

- Мам, давай вернемся в комнату.- Нин Цин держала свою маму за руку и явно не хотела разговаривать с ними обоими.

Юэ Ваньцин кивнула. хотя личные счеты среди старшего поколения не были связаны со следующим поколением, мать Нин Яо, ли Мэйлин разрушила свою семью, она больше не могла относиться к Нин ЯО как к своей собственной дочери.

Поскольку встреча будет такой неловкой, они вполне могут ее избежать.

Мать и дочь вдвоем направились к палате.

Сюй Цзюньси видел, что Нин Цин относится к нему как к воздуху, его красивое лицо стало унылым, в то время как Нин Яо, который был рядом с ним, был довольно взволнован. - Тетя, как ты себя чувствуешь? Несколько дней назад сестра хотела занять денег у Цзюньси на ваши операционные расходы. Но когда Цзюньси захотела одолжить его ей, она сказала, что уже получила деньги.”

Юэ Ваньцин остановилась.

Лицо Нин Цин помрачнело. В ее глазах горел огонь. Как бы она ни боролась с Нин ЯО, у нее была черта, которую нельзя было пересечь, как у ее мамы.

- Мама, это дочь Ли Мэйлин. - Не слушайте ее. Давай уйдем отсюда.”

- Тетушка, у меня есть для вас отличная новость. Сестра была в развлекательном кругу в течение трех лет, и она, наконец, прошла сегодня тест на экран. Она исполняет главную женскую роль в фильме "уличный бродяга". Директор Ванг был исключительно добр к сестре.”

Нин Яо сделал ударение на слове “хороший”, и она успешно изобразила двусмысленные отношения.

Юэ Ваньцин выглядел потерянным. Она выдернула свою руку из руки Нин Цин. Она посмотрела на Нин Цин и дрожащим голосом произнесла: "Цинцин, какой развлекательный кружок, какой режиссер Ван? Я не понимаю. Почему у вас есть время ходить в такие места. Разве ты не учишься играть на пианино в школе?”

Нин Цин был задет взглядом матери. Она протянула руку и хотела обнять свою маму. - Мам, давай вернемся в комнату. Послушайте, как я буду объясняться.”

Юэ Ваньцин сделала шаг назад, но не позволила Нин Цин прикоснуться к ней. Ее лицо было бледным, а голова болела. Ее хрупкое тело пошатнулось, и она выглядела так, словно вот-вот упадет в обморок.

- Мам” - глаза Нин Цин наполнились слезами. Она знала, что правда раскроется сама собой. Когда-нибудь ее мама узнала бы об этом, но не сейчас.

- Тетя, что за пианино? Разве вы не знаете, что сестра учится в Пекинской киноакадемии, школе для людей, которые хотят войти в круг развлечений и стать актером?”

- Нин Яо, довольно. - Заткнись!- Нин Цин крепко сжала кулак. - Она повысила голос, и в ее голосе прозвучали предостережение и гнев.

Нин Яо посмотрела на Нин Цин, когда та подняла брови. Это было здорово отомстить “ " Айя, сестра, смотри, тетя сейчас упадет в обморок…”

Нин Цин услышала глухой стук, обернулась и увидела, что Юэ Ваньцин упала на землю.

- Мама!- Нин Цин выбежала вперед и опустилась на колени. Она несла Юэ Ваньцин в своих объятиях, и слезы текли по ее щекам. Она нервно покачала головой и закричала: “Мама, что с тобой случилось? Не пугай Цинцин. Мама, проснись, мам…”

Тогда Сюй Цзюньси увидел Нин Цин и почувствовал боль. Его сердце словно сдавило, и он задыхался.

Нин Цин всегда была сильной и упрямой перед ним. Но она плакала по своей маме, она сказала, чтобы не пугать Цинцин. Она была похожа на беспомощного ребенка.

Почему она не хочет сделать это раньше него?

Разве он не тот человек, которого она любит?

Сюй Цзюньси понял, что он бежит, когда вернулся в реальность. Он оставил Нин Яо и побежал к Нин Цин. Тогда она была беспомощна, она нуждалась в нем.

Сюй Цзюньси хотел позвать врача, но к ним уже бежала целая толпа врачей и медсестер. Они подняли Юэ Ваньцин, которая упала в обморок, на тележку и толкнули ее в отделение неотложной помощи.

Его внимание было приковано к одному джентльмену. Он был тем, кто привел доктора. Он наклонился и помог Нин Цин, которая плакала на земле.

Нин Цин стояла возле приемного покоя и причитала, пока джентльмен успокаивал ее. Хотя никаких интимных действий не было, он мог сказать, что Нин Цин верит в него.

Сюй Цзюньси ухмыльнулся. Каждый раз, когда он хотел приблизиться к ней, вокруг нее всегда были мужчины.

Она никогда не испытывала недостатка в мужчинах…

Поэтому она и не беспокоилась о нем.

…

Пока Сюй Цзюньси строил дикие догадки, кто-то снова схватил его за правую руку. Это был Нин Яо, которого раньше оставили позади. Она догнала его и снова взяла за руку.

Он увидел, что Нин Цин оглянулась. Ее глаза были красными, а на лице блестели слезы, но она сжала кулаки и подошла с холодным блеском ненависти.

Нин Цин обошла Нин Яо и подняла правую руку, чтобы ударить Нин Яо.

Был ветерок, который дул мимо лица Сюй Цзюньси, и он протянул свою руку, чтобы держать запястье Нин Цин в воздухе “ " Нин Цин, вся ложь будет разоблачена. Это не вина Яо Яо. Ты не должен был мне лгать.…”

Прежде чем слово “твоя мама” вырвалось из его горла, раздались два шлепка. Нин Цин использовала свою левую руку, чтобы ударить Нин Яо.

Нин Яо был ошеломлен. Она знала, что Сюй Цзюньси защитит ее и остановит правую руку Нин Цин, поэтому она не боялась. Она самодовольно и вызывающе посмотрела на Нин Цин.

Она никогда не думала, что Нин Цин может так быстро, точно и жестоко ударить левой рукой.

Сюй Цзюньси почувствовал, что его снова проигнорировали. Он отпустил ее запястье и сжал губы в прямую линию “ " Нин Цин…”

Последовали еще две пощечины. Правая рука Нин Цин была свободна, и она замахнулась еще двумя ударами в лицо Нин Яо.

В общей сложности она ударила Нин Яо четыре раза.

У Нин Яо от шлепков закружилась голова, и она почувствовала привкус железа. Ее щеки горели, и она онемела от боли.

Она коснулась своего лица, и на кончиках ее пальцев была кровь. Нин Цин била ее по лицу, пока оно не начало кровоточить. Ее лицо было ее капиталом.

- Нин Яо, я, Нин Цин вспомнят, что случилось сегодня. Если что-нибудь случится с моей мамой, я заберу тебя и твою хозяйку мамину жизнь! Если моя мама в порядке, я приму твой вызов, и мы посмотрим!”

Нин Яо знала, что она не может бороться с Нин Цин. Поэтому она быстро расплакалась и дернула Сюй Цзюньси за рубашку “ " Цзюньси…”

Нин Цин ударил Нин Яо четыре раза перед его глазами; это сильно повредило эго Сюй Цзюньси. В тот момент, когда он получил SOS Нин Яо, он сразу же стал торжественным и сказал: “Нин Цин, не выходите за борт!”

“Я собираюсь прыгнуть за борт. Что может генеральный директор Сюй сделать со мной?- Нин Цин медленно повернула голову и посмотрела на него. - Она улыбается. Приподнятых уголков ее губ было недостаточно, чтобы скрыть холодный блеск в глазах. Она холодно и презрительно посмотрела на него.

Сюй Цзюньси был зол.

Нин Цин сунула руку в карман и достала нефритовый браслет. - Это принадлежит семье Сюй. Теперь я возвращаю его владельцу. Сюй Цзюньси, наша восемнадцатилетняя судьба закончилась. Я больше не связан с тобой никакими родственными узами.”

Нин Цин подняла браслет на уровень глаз Сюй Цзюньси.

Сюй Цзюньси был тем, кто попросил ее вернуть нефритовый браслет, но когда он увидел, что Нин Цин вернула его ему, он не хотел брать его.

Как она и сказала, если он возьмет браслет, то действительно больше не будет ее родственником.

Восемнадцать лет, сколько у них было прекрасных воспоминаний. Такое прекрасное прошлое.

“А что, ты этого не хочешь?- Нин Цин улыбнулась и ослабила хватку. Нефритовый браслет упал на пол, и звук эхом прокатился по больничному коридору.

Глаза Сюй Цзюньси были красными, а грудь вздымалась волнами. Эта женщина унижала его. Насколько же она была жестока?

Нин Цин встретила свирепый взгляд Сюй Цзюньси. Чем больше он злился, тем счастливее она улыбалась. Ее заплаканное лицо расплылось в прекрасной улыбке. Решительная печаль была подобна смертельному цветку мака, так прекрасна.

- Сюй Цзюньси, ты не позаботился о своей женщине, и она причинила боль моей маме. Вообще-то, тебе тоже надо дать пощечину. Но знаете ли вы, почему я не ударил вас? Я думаю, что ты грязный!”

- Сюй Цзюньси, поскольку мы не могли забыть наше прошлое, давайте помнить друг друга как врагов. Я надеюсь, что не будет дня, когда я стану твоим ночным кошмаром!”

Затем Нин Цин повернулась и ушла.

Сюй Цзюньси смотрел ей вслед, когда она уходила. Как она ясно дала понять, он должен вести себя так, как будто Нин Цин никогда не существовала в его жизни.

Сюй Цзюньси повернулся и пошел в совершенно противоположном направлении, к лифту.

- Цзюньси, подожди меня... - у Нин Яо на обеих щеках были отпечатки ладоней. - Она казалась удовлетворенной. Она была поражена Нин Цин, но она чувствовала себя великолепно. Юэ Ваньцин вошла в приемное отделение скорой помощи, в то время как Цзюньси, наконец, отменила их помолвку.

Нин Яо наклонилась, чтобы поднять нефритовый браслет и положить его в карман. Вот это здорово. Работай усерднее, и она станет госпожой Сюй.

Нин Яо догнал Сюй Цзюньси, и они вошли в лифт.

…

Юэ Ваньцин была вытеснена из приемного покоя и вошла в палату. Доктор Ло призвал Нин Цин не провоцировать пациентку и велел ей отдохнуть.

Нин Цин непрерывно кивал и благодарил доктора Ло. Она стояла у входа в палату.

Юэ Ваньцин прислонилась к кровати, когда она принимала капельницу. Она велела медсестре замолчать. Она не разговаривала с Нин Цин и не впускала ее.

Медсестра все еще несла поднос с обедом. Юэ Ваньцин не ела и не собиралась есть. У Нин Цин болело сердце. По щекам потекли слезы.

Независимо от того, насколько сильна она была снаружи, она всегда будет маленькой девочкой перед своей мамой.

- Мама, ты не могла бы поужинать со мной? - спросила Нин Цин, вытирая слезы. Ты не можешь морить себя голодом... Мама, ты можешь бить меня, ты можешь ругать меня, но, пожалуйста, не игнорируй меня. Ууу ... мам, послушай меня, я могу все объяснить. Обхаживать…”

В комнате ему никто не ответил.

Нин Цин не знала, что делать. Мама баловала ее больше всех. Ее мама шла на компромисс и сдавалась всякий раз, когда она вела себя избалованно.

Но она так долго плакала, что мама даже не обратила на нее внимания.

Ее мама очень рассердилась.

Нин Цин чувствовала себя безнадежно, она стонала от боли. Ее плечи дрожали. Она очень устала, как физически, так и морально. Ее ноги ослабли, и она скользнула вниз, опираясь на стену. Ей хотелось присесть на корточки и выплакаться во все горло.

Прежде чем она успела присесть на корточки, мускулистая рука обхватила ее тонкую талию. Она чувствовала тепло на своей холодной коже сквозь одежду.

На ее щеки, по которым текли слезы, падали поцелуи. С болью в сердце и жалостью низкий хриплый голос спросил: "Почему ты так сильно плачешь?”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 63: Шаомин, это ваша первая встреча с мамой**

Нин Цин была ошеломлена, когда в панике подняла голову. Она наткнулась на пару темных глаз, которые были глубокими и яркими. Это был Лу Шаомин.

Лу Шаомин вернулся.

На нем все еще была та же белая рубашка, что и вчера днем. Концы рубашки были заправлены в черные брюки блестящим металлическим поясом, талия-крепкая и узкая. Возможно, из-за побега его одежда помялась, но это не уменьшило его благородства и могущества. Даже эти морщины выдавали мужскую элегантность и красоту.

За его спиной стоял личный помощник, который держал в одной руке его костюм, а в другой-деловую сумку.

Одна его рука была засунута в карман брюк, а другой он обхватил ее за талию, пристально глядя сквозь слезы на ее лице. Его сексуальные тонкие губы слегка дрогнули, и он посмотрел на нее с легким обожанием, как будто он смотрел на маленькую девочку, которая любит плакать.

- Вах... - внезапно Нин Цин отпустила свои туго скрученные чувства и вскрикнула. Она была похожа на заблудшую душу, блуждающую в одиноком море, которая наконец-то заметила пришвартованный порт.

“Лу ... Шаомин, ты вернулся. Наконец-то ты вернулся.”

Эта девушка не только не обрадовалась его возвращению, но и заплакала с нарастающей яростью. Лу Шаомин беспомощно нахмурился.

Он вынул руку из кармана брюк и нежно погладил ее по изящной спине. “Что случилось, не плачь, я здесь.”

Нин Цин положила свою маленькую голову на его широкую грудь. Хотя он только нежно обнимал ее, его нежной силы было достаточно, чтобы разжечь всю ее печаль, страх и обиды.

- Шаоминг, \* всхлипывает \* ... мама меня игнорирует. Мама больше не хочет меня видеть. Я солгал ей и сказал, что учусь играть на пианино, она знает, что я играл все это время, УАА…”

Лу Шаомин примерно расслышал, что произошло, по всхлипывающему голосу девушки. Выражение его лица не изменилось. Он посмотрел на закрытую дверь прямо перед собой. Он сказал: "Хорошо, я понял. Доверьтесь мне. Я пойду поговорю с твоей матерью.”

Может, поговорим?

Нин Цин приподняла свою голову на его руках. Она посмотрела на него полными слез осенними глазами. - Как же так? Мама отказывается открывать дверь.”

Нин Цин посмотрела вниз. Она беспомощно опустила перед собой свои маленькие ручки, как ребенок, который сделал что-то не так. - И, прости, у меня не было времени рассказать маме о нашем браке... мама еще не знает о твоем существовании.”

Хотя она и не скрывала этого намеренно, они уже были женаты. Из-за того, что она скрывала это от своей мамы, казалось, что у нее был роман с Лу Шаомин. Она чувствовала себя виноватой перед ним.

Он бы наверняка разозлился.

Ее холодная беспомощная маленькая рука медленно обхватила большую теплую ладонь. Лу Шаомин обнял ее за плечи и прижал к стене. - Я понимаю, мы можем сделать это медленно. Ты стоишь здесь и ждешь. Не бегай вокруг, я сейчас войду.”

Разве он не сердится?

Нин Цин подняла глаза и хотела спросить его, но тут подошли Чжу Жуй и доктор Ло. После того как доктор Ло почтительно поклонился Лу Шаомину, он достал из кармана своего белого халата связку ключей.

Нин Цин быстро схватил Лу Шаомина за рукав. - Шаоминг, мама рассердится, если ты войдешь вот так.”

Лу Шаомин искоса взглянул на нее, и его яркие глаза вспыхнули резким и решительным светом. - Нин Цин, ты хочешь, чтобы твоя мать рассердилась ненадолго или надолго?”

Нин Цин надула розовые губки и замолчала. Она отпустила его руку.

Дверь палаты с треском распахнулась. Нин Цин наблюдала, как Лу Шаомин вошел в комнату на своих длинных ногах. Она схватила его за край одежды и покраснела.

“Что случилось?- У Лу Шаомина сложилось впечатление, что Нин Цин была либеральной и достойной девушкой. Он впервые видел, как она молча краснеет, смущаясь и чувствуя себя неловко.

- Шао... мин, Ты же первый раз видишься с мамой, говори красиво. Постарайтесь оставить хорошее впечатление на мою маму.”

- А-а” - вот что она хотела ему сказать. В этом не было ничего даже отдаленно двусмысленного, почему она так сильно покраснела, ее кожа была действительно тонкой.

Лу Шаомин протянул руку и взъерошил ей волосы, когда он тихо рассмеялся. “Не волнуйся, предоставь все мне. Никто не придет и не разлучит нас.”

Нин Цин ничего не сказала, она была слишком смущена.

…

Юэ Ваньцин склонилась над ее кроватью. Она услышала, как открылась дверь, и уже хотела крикнуть им, чтобы они выходили. Но вошел доктор Ло и почтительно пригласил войти кого-то, мужчину.

Юэ Ваньцин жила так долго, но это был ее первый раз, когда она увидела красивого мужчину с такими выдающимися чертами лица; он был похож на греческую скульптуру.

И темперамент этого человека был также очень хорош, она посещала много деловых мероприятий с Нин Чжэнго, когда она была молода, она может видеть с первого взгляда, что этот человек был очень уважаемым бизнесменом. Его ясные и глубокие глаза излучали спокойствие и уравновешенность от накопления его богатого и полноценного жизненного опыта. Многие годы, проведенные им на высоком посту, позволили ему оставаться спокойным и неподвижным даже перед лицом рушащихся гор.

Его походка, каждое движение излучали особую благородную ауру, которая была у него в крови. Должно быть, он родился в хорошей семье и получил первоклассное образование.

Юэ Ваньцин на мгновение забыла о том, чтобы отогнать их оттуда. Несмотря на то, что она была достаточно взрослой, чтобы быть старше его, аура этого человека была устрашающей.

Лу Шаомин стоял перед Юэ Ваньцином. Его чернильно-черные глаза были ясными и элегантными, когда он поклонился и поприветствовал ее: “Здравствуйте, тетя.”

Юэ Ваньцин вернулась к своему здравому смыслу. У нее не было никакого желания болтать с ним, поэтому она прямо спросила:”

- Тетушка, я друг Нин Цин.”

- Дружище? Если вы хотите быть лоббистом для Цинцин, в этом нет необходимости. Я вообще ничего не хочу слушать. Раньше Цинцин была такой хорошей девочкой, она всегда прислушивалась к словам своей матери, но теперь она солгала мне. Что же это за место такое-индустрия развлечений, разве туда приличная девушка пойдет? Что еще она делала за моей спиной?”

Юэ Ваньцин была расстроена. По ее феодальному мнению, индустрия развлечений была грязным ремеслом, и ни одна из женщин в ней не была чистой.

Ли Мэйлин был хорошим примером.

Доктор Ло принес стул, и Лу Шаомин медленно опустился на него. Его две великолепные длинные ноги скрестились вместе с достоинством. Черты его лица были резкими и красивыми, но в то же время нежными.

- Тетя, ты хочешь, чтобы Нин Цин научилась играть на пианино? Как ее мать, вы должны знать, как тяжело Нин Цин работала в течение последних трех лет, даже если Нин Цин ничего не сказала. Ее плата за обучение, расходы на проживание и ваши медицинские расходы не были заработаны девушкой, которая просто сидела в школе, играя на пианино.”

” ... "- Юэ Ваньцин была ошеломлена. Лу Шаомин сразу перешел к делу и коснулся ее больного места. Да, с самого развода она чувствовала себя самой виноватой из-за того, что не могла дать своей дочери хорошую материальную основу.

Но Нин Цин сказала, что ее плата за обучение была взята на себя Нин Чжэнго. Она зарабатывала себе на жизнь тем, что учила детей играть на пианино. Ее медицинские расходы оплачивало государство.

Теперь же казалось, что все они были фальшивыми. В тот год ей было всего 18 лет. Она была так молода. Откуда она могла взять эти деньги?

- Даже если так, она не должна была зарабатывать эти неприличные деньги. Я скорее умру, чем потрачу ее деньги", - решительно сказала Юэ Ваньцин, когда слезы потекли по ее лицу.

- Тетушка, в том, чтобы делать деньги, нет никакого различия между благородством и непристойностью. Неужели все люди в индустрии развлечений грязные? Нин Цин-это твоя дочь. Разве ты ее не знаешь? Почему ты веришь тому, что говорит посторонний и сомневаешься в своей дочери? Вы даже не хотите слушать ее объяснения,и вы разочаровали и опечалили ее, сделав это.”

Юэ Ваньцин прикрыла рот рукой и тихо всхлипнула. Она не могла опровергнуть его, потому что этот человек не стал сразу спорить в защиту Нин Цин.

Он говорил гладко и умело. Он просто продолжал подчеркивать их отношения между матерью и дочерью. Он говорил о тяжелой и печальной жизни, которую Нин Цин вела в течение последних трех лет, и поставил Нин Цин на слабую сторону.

Она была матерью Нинцин. Даже если бы Нин Цин сделала что-то не так, ни одна мать в мире не была бы огорчена страданиями своей дочери!

- Тетушка, вы самый близкий человек к Нин Цин. Она и без отца достаточно жалкая. Она плакала все то время, пока ты отгораживался от нее, думая, что ты больше не хочешь ее. Дайте ей шанс и выслушайте ее объяснения.”

…

Нин Цин не знала, о чем говорят внутри. Она была очень обеспокоена, так как ее мать игнорировала ее, в то время как с другой стороны, это была первая встреча Лу Шаомина с ее матерью. Она боялась, что он не понравится ее матери.

В это время дверь со щелчком открылась, Лу Шаомин стоял у двери, а доктор Ло поддерживал и помогал Юэ Ваньцин встать перед ней.

- Мама! Глаза Нин Цин загорелись, и слезы, которые только что высохли у Лу Шаомина, снова упали, но на этот раз она плакала от радости.

Юэ Ваньцин смотрела на свою дочь, пока та плакала и смеялась одновременно, и ее сердце превратилось в кашу, но она ожесточила свое сердце и резко спросила: “Нин Цин, позволь мне спросить тебя, почему ты не научилась играть на пианино, а вместо этого поступила в Пекинскую киноакадемию? Разве твой отец не давал тебе денег на обучение?”

Нин Цин знает, что больше не сможет скрывать это от своей матери. Она вытерла слезы своей маленькой ручкой. “Да, я пошла искать папу, чтобы попросить у него денег в тот день, но он даже не пропустил меня через семейную дверь Нин. Я уже думал об этом. Я больше не молодая мадам из семьи Нин. Игра на пианино-это пустая трата времени и денег. Это не подходит для меня.”

- Даже если так, ты не можешь войти в индустрию развлечений. Если ты не научишься играть на пианино, мы можем научиться чему-то еще. Почему ты не обсудил это со мной?”

- Мама, в то время у меня не было другого выбора. Стоимость обучения стоила десятки тысяч долларов. Мне пришлось бы спать на улице, если бы я не мог позволить себе заплатить за аренду... в тот день друг попросил меня выступить в роли трюкача для актрисы. Это была древняя костюмированная драма. Я спрыгнула с очень высокого утеса, хотя и боялась высоты. Все мое тело дрожало, когда я стояла на утесе, но я все равно спрыгнула с закрытыми глазами…”

Юэ Ваньцин никогда не знала, что жизнь ее дочери была такой тяжелой в течение последних трех лет. Она не могла представить себе крошечное тело своей дочери, прыгающее с такой высокой скалы. Ей казалось, что тысячи стрел пронзают ее сердце.

Она все еще была хрупкой юной дочерью семьи Нин в возрасте 18 лет. Почему обида предыдущего поколения затронула ее дочь?

Ее дочь была явно самой жалкой и невинной.

Нин Цин увидела, что ее мать отвернулась от ее слез. - Она подошла ближе, робко ухватила ее за рукав своими бледными маленькими ручками и тихо проговорила: - Мама, что бы мы ни делали, мы должны тратить деньги. Только индустрия развлечений может позволить мне зарабатывать деньги во время учебы. Когда идет дождь, у тебя всегда сильно болят плечи. Раньше здесь было массажное кресло. К сожалению, я не смог унести его с собой. Я хотел купить один для тебя. Я могу заработать деньги, просто действуя небрежно. Я могу содержать вас всех сам, не полагаясь на других.”

Юэ Ваньцин была так расстроена, что ее 45-летняя личность должна была зависеть от своей 18-летней дочери, чтобы поддержать ее. Все эти годы в семье Нин она сосредоточила все свои силы на заботе о муже и ребенке, но уже успела оторваться от общества и потеряла способность самостоятельно выживать.

Это она причинила вред своей дочери.

Лу Шаомин посмотрел на девушку. Она робко держала мать в одной руке, опустив глаза. Ее длинные ресницы, похожие на крылья бабочки, затрепетали пару раз. Целая вереница блестящих слез скатилась по ее белокурым фарфоровым щекам.

Она плакала очень грустно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 64:Не трогайте**

Она плакала очень сильно.

Лу Шаомин подумал о том времени три года назад, когда она спасла его. Хрупкая незрелая девушка, которая была уверена в победе над бандитами. Она была такой храброй и мудрой.

Потом ей показалось, что он умер, и она заплакала со слезами на глазах. Затем он вспомнил, что женщина была сделана из воды. Она была нежной и доброй.

Она перевязала ему рану. От ее Белого носового платка исходил слабый аромат. Вместе с ее нежным, но медленным движением. Он пропустил эту встречу на три года.

Он всегда помнил, что ее звали Нин Цин, что означало "хорошенькая".

Однако он пришел слишком поздно.

В глазах Лу Шаомина читались жалость и душевная боль. Его красивые брови были плотно сдвинуты до тех пор, пока Нин Цин плакала.

"Цинцин..." - Юэ Ваньцин посмотрела на Нин Цин с болью в сердце. “Будь честен с мамой, когда ты был в развлекательном кругу, ты... тот режиссер Ван…”

- Мама, - прервала ее Нин Цин. В ее прекрасных глазах блестели слезы. - Мама, мне все равно, как на меня смотрят другие. Но вы должны доверять мне, чистая рука не нуждается в мытье. Каждый пенни, который я заработал за последние три года, клянусь, это тяжело заработанные деньги, они чистые. На самом деле, развлекательный круг сам по себе не грязен, но человеческий элемент всегда гарантирует, что будут грязные сделки.”

Юэ Ваньцин больше ничего не сказала. Она только протянула руки, чтобы обнять свою любимую дочь “ " Цинцин, это все мама виновата. Извините…”

Мама наконец-то простила ее. На самом деле, она хотела скрыть это от своей мамы навсегда, чтобы ее мама не чувствовала себя виноватой и не винила себя.

Тем не менее, в течение трех лет она несла на себе всю эту тяжесть. Она с нетерпением ждала того дня, когда ее мама признает, что она работает в развлекательном кругу. Она так долго сражалась одна. Она так сильно нуждалась в поддержке и ободрении.

Это было здорово, что ее мама узнала об этом и не сердилась на нее.

Выиграла ли она от этого несчастья?

Нин Цин уткнулась лицом в шею матери. Она вдыхала теплый аромат маминого тела, плакала, улыбалась и качала головой: "Мама, ты не сделала ничего плохого. Ты самая лучшая мама в мире ... Мама, Цинцин любит тебя…”

Пара матери и дочери плакала очень долго, и Юэ Ваньцин была той, кто остановился первым. Она задумалась над вопросом и мягко подтолкнула Нин Цин. - Цинцин, где ты взял деньги на мою операцию?”

Нин Цин была ошеломлена, когда услышала ее вопрос. Нин Цин подсознательно посмотрела на высокую и красивую фигуру.

Лу Шаомин увидел, как плачущая девушка посмотрела на него взглядом SOS. Он встал и мягко улыбнулся, когда ответил: "Мам, я заплатил за операцию.”

Юэ Ваньцин был словно поражен молнией “ " Чт... что? - Мама?”

Человек, который раньше обращался к ней “тетя“, теперь называет ее мамой?!

- Лу Шаомин!"Нин Цин никогда не думал, что Лу Шаомин ответит так прямолинейно. Она прикусила нижнюю губу своими ярко-белыми зубами и сердито топнула ногой.

Ее отношения с мамой только улучшились. Как он посмел снова все испортить?

Лу Шам поднял свои похожие на меч брови, как бы говоря Нин Цин, почему? Ты все еще хочешь соврать своей маме?

Нин Цин не находила слов. Она нахмурила брови, пристально глядя на него.

- Мам, мы с Нин Цин уже зарегистрировались и поженились.” Другими словами, у нее не было выбора, даже если она не соглашалась. - Вообще-то, в нашей свадьбе нет ничего плохого. В будущем я буду заботиться о тебе вместе с ней. Тебе не о чем беспокоиться. Если я здесь, то сотня режиссеров-это ничто.”

Юэ Ваньцин поняла, насколько хорошо говорил этот человек. Отлично, теперь она не находила слов, чтобы ответить на то, что он сказал раньше.

Он стремился к тому, чтобы она почувствовала жалость к Нин Цин. Он сказал, что они были зарегистрированы, и он хотел намекнуть, Мама, ты не можешь превратить свою дочь из новобрачной в разведенную, верно?

Позаботьтесь о ней, директор Ван... он стоял у двери и слушал их разговор. Он знал об их трудных условиях жизни,и это звучало так приятно слышать. Разве то, что он делал, не использовало его собственную силу, чтобы запугать их?

Юэ Ваньцин почувствовала острую боль в своем сердце. Она схватилась за грудь и сделала шаг назад.

- Мама!- Нин Цин обняла свою маму, и ее слезы потекли вниз от страха.

Юэ Ваньцин была сердита и взволнована. Брак был серьезной темой, а Нин Цин была слишком беспечной. Но что она может сделать? Они просто поссорились. Ее дочь терпеливо переносила горе и относилась к ней по-сыновьи. Она не собиралась делать ей выговор и дальше.

Она подозревала, что этот человек намеревался воспользоваться таким удобным случаем.

Юэ Ваньцин была задержана Нин Цин, когда она посмотрела на Лу Шаомина.

Лу Шаомин принял взгляд своей тещи и улыбнулся. Он понимал, что сделка состоялась.

“Как тебя зовут, как давно ты знаком с Цинцин?"Откровенно говоря, Юэ Ваньцин была счастлива с Лу Шаомом. Он кажется таким человеком, который был зрелым, стабильным, понимает женщин, знает, как заботиться о женщине. Однако она беспокоилась, что ее дочь настолько невинна, что окажется под полным контролем этого человека.

- Мам, меня зовут Лу Шаомин. Я знаю Нин Цин уже три года.”

- Три года назад?

Нин Цин показалось, что она ослышалась. Они знали друг друга едва ли полмесяца.

Но она подумала и поняла. Традиционные люди, такие как ее мама, оценивали свои отношения по количеству времени, которое они знали друг друга. Он не может просто сказать ее маме правду.

“Тебе нравится наш Цинцин?”

Слушая, как прямолинейно ее мама задала вопрос Лу Шаомину, Нин Цин покраснела от смущения: “мама...” - она застенчиво взяла маму за руку.

Если бы Лу Шаомин сказал "нет", насколько это было бы неловко?

“Да, я люблю Нин Цин все это время, в течение трех лет.- Лу Шаомин посмотрел на то, как румянец распространился по лицу девушки до самых ушей, и усмехнулся.

Этот человек не мог скрыть своего счастья и нежности. Юэ Ваньцин выглядела и чувствовала себя довольно удовлетворенной. Она повернулась и посмотрела на дочь.

Нин Цин низко опустила голову. Хотя она знала, что он лжет ее маме, она покраснела. Она не смела взглянуть на него, но вела себя застенчиво.

Юэ Ваньцин щелкнула языком. Ей не нужно было спрашивать, нравится ли он Нин Цин, поскольку она могла сказать ответ, глядя на язык ее тела.

"Хорошо, поскольку вы уже женаты, Шаомин хорошо относиться к Цинцин в будущем. Цинцин, живи с ним хорошо и перестань вести себя как ребенок.”

Нин Цин была так застенчива, что ей до смерти хотелось выкопать яму и спрятаться в ней. Ее опыт в плане отношений был довольно базовым. Она никогда особо не задумывалась о браке с Лу Шаомин. Однако, когда мама увещевала ее, она чувствовала себя неловко.

- Мама, не волнуйся. Я буду хорошо относиться к Нин Цин”, - ответил Лу Шаомин, когда Нин Цин был в недоумении, как ответить.

Юэ Ваньцин больше ничего не говорила. Там была драма, одно за другим, и она действительно устала. Нин Цин накормила ее кашей, и она заснула.

Затем Лу Шаомин и Нин Цин вернулись в ее комнату.

…

Лу Шаомин открыл дверь и вошел первым. В комнате было темно, и свет, проникавший в окно, контрастировал с его красивой спиной. Очертания его тела были широкими и очаровательными.

Нин Цин украдкой взглянула на него и опустила голову. Она попыталась найти кнопку выключателя на стене, так как хотела включить свет.

Она коснулась выключателя и хотела щелкнуть им. Затем теплая ладонь коснулась ее руки, оторвалась от стены и легла в его ладонь.

Сначала она стояла в углу рядом с дверью. Его стройное тело приблизилось к ней, а левой рукой он прижимал ее левое плечо к стене. Затем он прижался к ней всем телом.

У Нин Цин внезапно закружилась голова. От его тела исходил освежающий аромат бамбука, успокаивающий и в то же время чарующий. Он заполнил ее нос и полностью победил ее ощущения.

“Ты... что ты делаешь?- Нин Цин облизнула пересохшие губы. Комната была такой огромной, но почему он толкал ее в маленький угол? Свет в комнате не горел, и их дыхание ударило друг другу в лицо. Они были связаны вместе, и это заставляло их сердца биться быстрее.

Лу Шаомин не ответила, но Нин Цин почувствовала, как его пальцы терлись о ее лицо. Он коснулся ее лица Указательным пальцем. Ее лицо все еще было мокрым от слез, которые еще не высохли.

Глаза Нин Цин мерцали в темноте. Она смотрела, как он вытирает ее слезы кончиками пальцев и кладет их в рот, чтобы проверить это.

- Это горько.- Голос мужчины был тихим. Придя к такому выводу, он нахмурился.

Лицо Нин Цин горело. Что ... что он делает?

- Конечно, слезы были бы горькими, - ответила она, смеясь.

Блестящие глаза мужчины смотрели на него с легкой ухмылкой на лице. Затем он беззаботно сказал: "Я думал, что это будет мило, потому что ты милая.”

Тогда Нин Цин запаниковала. Она поняла, что этот человек ведет себя как хулиган.

Она протянула руку, чтобы толкнуть его широкую грудь и хотела сменить тему: “Ситуация сегодня, как ты мог сказать маме, что мы женаты?”

Лу Шаомин улыбнулся: самой важной чертой бизнесмена было умение правильно выбирать время. Мировоззрение его тещи только что было разрушено ее собственной дочерью. Когда же он ей скажет, если не в этот день?

“Значит, ты снова хочешь соврать своей маме? Ты просто сбросил вес одной лжи и хочешь снова соврать? Насколько это утомительно? А теперь, когда ты откровенно выложил ей все, разве ты не чувствуешь себя спокойно?”

Нин Цин, конечно же, чувствовала себя непринужденно. За последние три года она устала лгать своей маме. Она боялась, что однажды мама узнает об этом, и ее тело не выдержит.

Это было здорово, что мама простила ее. Плюс ко всему, она просто сделала шаг вперед в развлекательном кругу, она почувствовала небывалое счастье.

Затем она вспомнила, что ее удача полностью переменилась после того, как она встретила его. Бог начал заботиться о ней.

Она задалась вопросом: может быть, то, что он сказал ее маме, заставило ее маму простить ее? Это было чувство безопасности, которое дал ей этот человек. Он легко мог обо всем позаботиться.

Она могла полностью доверять ему и полагаться на него.

Нин Цин протянула руку и ударила его по плечу. Она надулась и улыбнулась. “ГМ. Вы говорите таким высокомерным тоном. Разве ты на самом деле не сказал все это для себя?”

- Мм, признаю. Теперь я могу спать с тобой правдиво каждую ночь.- Лу Шаомин схватила ее за тонкую талию и нежно потерла.

Как он мог использовать ... слово "спать"?

Нин Цин это показалось щекотливым, и она извивалась и поворачивалась в его теплых объятиях. Она хотела стряхнуть его с себя. - Она усмехнулась, - Ты выглядишь так нормально нормально. Почему ты сейчас такой ... не трогай меня, это так щекотно…”

Она схватила его за руку и хотела оторвать ее от своей талии, но не смогла. мужчина толкнул ее еще ближе к углу. Его обжигающее дыхание скользнуло по ее губам, и послышался его соблазнительный голос. “Я должен жениться на тебе, как на своей жене, правильно и правильно, тогда я смогу съесть тебя, а?”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 65:Поцелуй Здесь**

"Ешь... ешь..." что он хочет есть? Нин Цин не могла поверить, что эти слова вырвались из уст Лу Шаомина. Ей очень хотелось спросить: "я ведь не кролик и не овца. Почему ты хочешь меня съесть?

Но она не спросила, потому что чувствовала, что эта тема несколько неуместна.

Нин Цин собрала все свои силы и положила руки ему на грудь, пытаясь оттолкнуть его, но внезапно ее лицо окутало тепло, когда мужчина держал ее маленькое личико в своих больших руках. Она почувствовала, как что-то теплое и влажное поднимается по ее лицу.

Он нежно поцеловал ее острый подбородок, коснувшись тонкими губами ее нежного лица, и, наконец, поцеловал ее в веки. Он почувствовал, как ее длинные ресницы яростно задрожали под его губами, и хрипло пробормотал: “Цинцин, Не плачь снова, хорошо? Смотреть, как ты сейчас плачешь, действительно разбивает мне сердце.”

Этот человек был действительно непостоянен; он мог превратиться из быка в птицу любви в течение секунды.

Кроме того, кто был его “Цинцин”? Это так слащаво.

Но глаза Нин Цин были влажными, она была тронута. Ей очень нравилось, как он называл ее “Цинцин”. Он произнес это таким же тоном, как тогда, когда он называл ее “Нин Цин”, но с гораздо большей теплотой.

Никогда еще мужчина не обращался с ней так. Каждый поцелуй, который он дарил ей, был наполнен болью и жалостью. Сладкие пустяки, которые он пробормотал, заставили ее сердце таять и биться быстрее одновременно.

…

“Лу ... Лу Шаомин... - беспомощно позвала его Нин Цин. Она чувствовала себя взволнованной только сейчас, но чувства, стоящие за его поцелуями, со временем изменились.

Ее мочки ушей еще никто никогда не целовал, и они были даже более чувствительны, чем ее талия. Его дыхание, освежающее и сухое, как бамбук, проникло ей в ухо. Она была мокрой и щекотливой.

Нин Цин немного нервничала. Она подняла свои маленькие розовые кулачки и сильно толкнула его в грудь, но он был неподвижен, как стена.

“Лу Шаомин, что ты делаешь?”

Большая мужская рука медленно скользила по ее нежной шее. Его руки были такими шершавыми. Она чувствовала, как от прикосновения его пальцев по ее коже пробегает электрический ток. Это было так бодряще.

“Разве ты не знаешь, что я делаю? Цинцин, я хочу... тебя. Так ты хочешь или нет?- Его голос был низким и хриплым, с оттенком похоти.

Хочешь...ее?

Его сильный, горячий и насыщенный тестостероном запах заполнил комнату. Нин Цин изо всех сил старалась спрятаться, но это было невозможно. Она прислонила свою маленькую головку к стене и подняла ее, открыв красивую нежную шею, изящную, как у лебедя.

“Я ... Я твоя ... жена. если ты хочешь этого,я не могу тебе отказать, но ... МММ” - ее красные губы были сжаты.

Лу Шаомин крепко поцеловал ее. Он еще не был мудрецом. Он все равно хотел бы иметь женщину, которая ему нравится, особенно учитывая ее нежную внешность. Он едва мог себя контролировать.

Девушка отчаянно задрожала в его объятиях. Ее пальцы крепко сжали его рубашку. Ее тело было напряжено. Эта глупая девчонка опять забыла дышать.

Со вздохом в сердце он оторвался от ее губ и зарылся головой в ее ароматную шею, приводя в порядок свое неровное дыхание.

- Ахнула Нин Цин, Как только освободилась из его объятий. Если бы он попытался навязаться ей, она бы не сопротивлялась, но на самом деле она была не готова к этому. Она была в ужасе.

- Шаоминг, мне очень жаль... - искренне извинилась она.

Лу Шаомин покачал головой, взъерошив ей волосы, и беспомощно сказал: "Ты еще слишком молода, я подожду, пока ты немного повзрослеешь... не извиняйся. Я буду ждать тебя.”

Двадцатилетняя девушка на самом деле уже не была молодой. В древние времена 14-летние девочки уже были замужем и имели детей. В такую открытую эпоху, как сегодня, 20-летние девушки, которые все еще были такими чистыми, были редкими породами.

Но он ее любит.

Вот как сильно он ее любит.

Нин Цин медленно вытянула вперед свои тонкие руки. Ей захотелось обнять его за сильную спину и крепко обнять. Ей захотелось обнять его.

Но тут же раздались два стука в дверь.

Движения Нин Цин резко оборвались. Она чуть не выпрыгнула из его рук. Их позы были так многозначительны, что свет в комнате погас. Что бы кто-нибудь подумал, если бы увидел их такими?

Лу Шаомин отпустил ее. Нин Цин превратилась в комок нервов. Она не знала, где спрятаться. Наконец, она спряталась за дверью.

Лу Шаомин тихо рассмеялся, наблюдая за ее отчаянной попыткой проявить тонкость. Ее кожа была действительно тонкой, чувствуя, что она не может встретиться ни с кем сразу после этого, кроме как с клочком интимности.

Хлоп

Он протянул руку и щелкнул выключателем.

Нин Цин моргнула и быстро адаптировалась к внезапному яркому свету. Ее маленькое личико было очень горячим. Не глядя, она догадалась, что он, должно быть, красный, как Омар. Она собрала свою грязную одежду своими маленькими руками.

По сравнению с ее паникой, мужчина спокойно стоял, выпрямив спину и засунув одну руку в карман брюк. Он был настолько же спокоен, насколько серьезен.

Четыре слова, чтобы описать его, выскочили в голове Нин Цин – зверь в человеческой одежде.

…

Лу Шаомин открыл дверь и увидел снаружи Чжу жуя. - Президент, это тот лед, о котором вы просили.”

“ОК.- Лу Шаомин взял тарелку из рук Чжу жуя и закрыл дверь.

“Зачем тебе этот лед?- Нин Цин было любопытно.

Лу Шаомин шагнул вперед на своих длинных ногах к небольшому дивану в комнате и медленно сел. Он поставил тарелку на кофейный столик перед диваном. Он сдержанно скрестил ноги. Одна его рука была перекинута через спинку дивана, а другой он теребил галстук на шее.

“Ты так долго плакала, что завтра твои глаза не покраснеют и не распухнут, если ты приложишь к ним лед.”

Нин Цин всегда знала, что он был осторожным и внимательным человеком. Он будет заботиться о ней очень тщательно, если она останется с ним.

Нин Цин подошла и встала рядом с ним. Мужчина вытащил галстук и бросил его на диван. Три пуговицы на его белой рубашке были расстегнуты, открывая взгляду здоровую загорелую кожу.

- Он нежно ущипнул свои черные как смоль брови одной рукой. На его красивом лице читалась легкая усталость.

Нин Цин вдруг вспомнила, что он прилетел в Лондон только вчера днем, и сказала, что это займет три дня, но прошло чуть больше суток, а он уже вернулся из своего путешествия.

“Как же ты так быстро вернулся? Разве ты не спал?- Красивые брови Нин Цин слегка нахмурились. В ее мягком голосе бессознательно смешались забота и душевная боль.

“Да... - тихо пробормотал Лу Шаомин. “Если бы я не вернулся так скоро, боюсь, ты бы проплакал всю ночь, полный отчаяния.”

Нин Цин наклонилась, положила лед в мягкое полотенце и завернула его. Ее длинные ресницы были опущены, оставляя тихий и одинокий силуэт на ее прекрасном лице. Она прикусила свою вишневую губу ромба и пробормотала: “ничего страшного, если ты не вернешься. Я был таким уже три года. Я к этому привыкла.”

Как только она заговорила, ее тут же заключили в объятия.

Едва она успела тихо вскрикнуть, как упала ему на бедро. Лу Шаомин взяла лед в руку и приложила к глазам. - Дурак, разве у тебя сейчас нет меня? Если в следующий раз ты не захочешь страдать, у нас больше не будет обид.”

Его слова были властными и теплыми, и печаль в сердце Нин Цин мгновенно растворилась, сменившись медовой сладостью.

Мы... Лу Шаомин, кажется, собрался, чтобы обратить много внимания на любую обиду.

Этот вид сладости был очень странным, Нин Цин не знала, как ответить.

Он был 1,85 м, широкогрудый и мускулистый, он нес ее тело 1,68 м, как будто она была маленькой девочкой. Ее красивые губы медленно приподнялись в улыбке, когда она придвинулась ближе, чтобы быть в безопасности его рук.

Когда ее сухие и опухшие глаза успокоились,она посмотрела на мужчину. Его движения были мягкими, но глубокие темные глаза налились кровью.

Чем больше он уставал, тем глубже становились морщины вокруг его глаз, что усиливало его мужское обаяние.

- Спасибо тебе за сегодняшний день.- Нин Цин почувствовала, что вот-вот влюбится в его красивое лицо. Она никогда не была девушкой, которая любит смотреть, но ее щеки вспыхивали каждый раз, когда она смотрела на этого мужчину.

Это был очень плохой феномен. Она не хотела становиться поверхностной личностью, поэтому закашлялась и прервала молчание.

Лу Шаомин положил лед обратно на тарелку и счастливо улыбнулся. “А сколько стоит это "спасибо"? Если ты действительно хочешь поблагодарить меня, прими меры.”

- А?- Нин Цин не поняла, что он имел в виду.

Лу Шаомин вытянул палец и указал на свое острое и красивое лицо. - Поцелуй меня здесь.”

Маленькое личико Нин Цин было красным, как помидор. Он хотел, чтобы она поцеловала его!

Но ведь они только что поцеловались!

Почему он так любит целоваться?

Нин Цин отчаянно боролась в своем сердце. Этот человек был так добр к ней, что она должна была поцеловать его. Однако на самом деле она не целовалась ни с кем, кроме своей матери.

Мужчина улыбнулся и выжидающе посмотрел на нее. Нин Цин приняла решение и закрыла глаза. Обхватив его красивое лицо обеими руками, она поцеловала его.

Это было неловко. Она поцеловала его в кончик носа, который был таким же высоким, как холм!

- Ха-ха... - увидев, что девушка поцеловала не то место и сразу же замерла губами на кончике его носа, Лу Шаомин безрассудно рассмеялся.

Магнитная вибрация исходила от его груди, заставляя ее кожу головы онеметь. Ее жажда крови была возбуждена. Она оседлала его, положила свои маленькие ручки ему на плечи, подняла его красивое лицо и злобно сказала: “Не смейся! Смейся еще раз, и я тебя укушу!”

“Ты что, щенок? Хочешь кусать людей?- Лу Шаомин взглянул на нее, очевидно, не принимая всерьез ее слова.

Хулиган!

Голова Нин Цин нагрелась, когда она опустила голову и открыла рот, чтобы укусить его в челюсть.

Нин Цин тут же пожалела об этом. Мужчина уже давно не брился. Его щетина обожгла ее нежные губы.

Нин Цин крепко сдвинула свои красивые брови и ослабила хватку на нем. Она использовала свои руки и вытерла губы с отвращением, когда сказала с высокомерием: "ты все еще смеешься надо мной в следующий раз?”

Тело Лу Шаомина было напряжено, у девушки совсем не было сил. Место, которое она укусила, выглядело так, словно его укусил муравей. Она оставила после себя отпечатки своих маленьких зубов и немного слюны.

Очень милый.

Его черные глаза наполнились безумной снисходительностью. Лу Шаомин схватил ее за затылок и прижал к своей щеке. Его голос был хриплым, когда он сказал: “бесполезно побеждать насилие насилием. В такие моменты, как этот, вам нужно использовать женскую мягкость. Веди себя хорошо, Поцелуй меня.”

Нин Цин почувствовала, что ее удар пришелся по хлопку. Она согнула когти, как котенок, но он нежно погладил ее по голове и сказал: “Веди себя хорошо, перестань играть.”

Им было немного трудно общаться друг с другом.

Их тела почти слиплись вместе. На таком близком расстоянии Нин Цин собрала все свое мужество и искоса посмотрела на него.

Она могла видеть очертания лица мужчины, напоминающие нож, подстриженные чистые бакенбарды, а также изгиб его сильной челюсти. На его подбородке виднелась мелкая черная щетина с блестящим и блестящим пятном. Это было то самое место, которое она только что укусила.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 66:Почему вы не носите одежду**

"Целуя такого очаровательного мужчину, она не упустила своего шанса", - подумала Нин Цин и покраснела.

Она выпрямилась и обхватила ладонями его красивое лицо. Она подошла ближе и осторожно прикусила отпечаток зуба, который сделала сама.

- Это совсем не больно.- Лу Шаомин погладила ее по волосам и улыбнулась.

Нин Цин подумала про себя: неужели я спросила, больно ли ей?

Но она действительно чувствовала себя виноватой!

Она коснулась щетины на его нижней челюсти. Затем она посмотрела на его тонкие соблазнительные губы.

Люди говорили, что люди с тонкими губами бессердечны.

А почему бы и нет?

Нин Цин мило, но застенчиво улыбнулась. Она протянула руку и мужественно обняла его сзади за шею, а затем он нежно поцеловал ее в губы.

Но не успела она коснуться его губ, как снова раздался стук в дверь.

Нин Цин была потрясена. Она слезла с тела мужчины, полная ужаса. Затем она случайно перекатилась на диван и упала на землю.

- А!- Ее задница приземлилась на землю и почти разлетелась пополам. Нин Цин закричала от боли, и ее глаза наполнились слезами.

Лу Шаомин увидел это и понял, что он беспомощен. Он наклонился и рядом с лицом девушки сказал: “человек, который был снаружи, не мог видеть вас, но вы кричали. Как ты думаешь, что бы подумал Этот человек?”

Нин Цин, " ... черт возьми, она была неумолимо втянута в спор!

Она видела, что этот человек не собирается помогать ей. Она резко развернулась и встала с земли. Ее попка болела, и она хотела потереть ее рукой, но мужчина смотрел на нее, и она должна была держать его образ в уме.

“Я даже не знаю! Ты думаешь, что у всех такие грязные мысли, как у тебя?- Нин Цин заворчала и повернулась, чтобы открыть дверь.

Она открыла дверь, и Чжу жуй привел двух медсестер, чтобы отправить им обед. Нин Цин покраснела, увидев, что Чжу жуй не смеет смотреть ей в глаза.

Она обречена!

…

Они вдвоем молча поужинали, и медсестра пришла убрать посуду. Чжу жуй передал Нин Цин комплект белой рубашки и белых брюк. Это мужская одежда, как и пижама.

Нин Цин вдруг все поняла. Лу Шаомин хочет переночевать здесь сегодня вечером?!

Нин Цин посмотрела на единственную маленькую кровать в комнате. Затем она посмотрела на диван, который едва мог вместить одного человека. Она чувствовала, что находится в трудном положении. Он хочет ... он хочет переспать с ней?

Лу Шаомин сидел на диване и внимательно читал документ, который держал в руке. Он не поднял глаз, но мягко сказал: “Ты можешь сначала принять душ и лечь на сено раньше меня. Я буду немного занят.”

- О, - Нин Цин кивнула и пошла в душ, так как она была полна беспокойства.

…

Она закончила принимать душ, а мужчина все еще работал. Нин Цин держала воротник своей пижамы. Ее пижама была с длинными рукавами и длинными брюками. Он был розовым с мультяшным дизайном, довольно консервативным.

Это была очень деликатная атмосфера. Мужчина молчал, но она не могла спросить его, где он собирается провести эту ночь.

Она подошла к нему и вытерла мокрые волосы полотенцем. Она взвесила свои слова, прежде чем заговорить.

Пока она собиралась с духом, чтобы заговорить, сильная рука обхватила ее мягкую талию. Мужчина потянул, и она упала на диван. - Что ты пытаешься сделать, когда расхаживаешь передо мной в своей пижаме?”

Естественно, ей хотелось лечь спать. Она была в своей пижаме. О чем он только думал?

Ее полотенце забрали, а мужчина отбросил свой документ в сторону. - Он вытер ей волосы и наморщил брови. - а твои волосы были бы такими же сухими? У тебя будет болеть голова, если ты будешь спать с мокрыми волосами. Есть ли там фен? Я позвоню Чжу жуй, чтобы он прислал одного из них.”

- Позвонить?

Глаза Нин Цин сияли.

Лу Шаомин поднял свой телефон и позвонил. Нин Цин повернулась и, взяв его за руку, застенчиво улыбнулась “ " э-э, Лу Шаомин, скажи Чжу жуй, чтобы прислал матрас.”

…

В дверь постучали, и Нин Цин пошла открывать. Нам прислали фен и матрас.

Нин Цин закрыла за собой дверь и подошла к своей кровати. Она откинула свое тонкое одеяло к себе и пододвинула еще одно тонкое одеяло к нему. Они спали на каждом из своих боков. Колодезная вода не вторгается в речную воду, так как каждый из них идет своим собственным путем.

Нин Цин почувствовала облегчение и волнение. Внезапно у нее за спиной раздался ленивый смешок. “Я думала, ты попросишь меня переночевать на диване.”

- Но почему же?- Нин Цин обернулась и улыбнулась. - Господин муж каждый день занят мириадами государственных дел. Даже если кто-то и будет спать на диване, то это буду я.”

Лу Шаомин усмехнулся, когда на его лице появилась неопределенная насмешка. “Если бы мужчина действительно захотел переспать с тобой, ты думаешь, что, держась за твой воротник и имея другой матрас, это помогло бы? Ребячество!”

Нин Цин, " ... " просто сколько у него было глаз, чтобы он мог видеть все ее маленькие действия.

…

Нин Цин высушила волосы и забралась в постель. Затем она закрыла глаза и заснула.

Она очень быстро заснула, и ей приснился очень длинный сон.

Это был солнечный день. Ей было всего десять лет. Ее родители все еще были глубоко влюблены друг в друга. Все трое играли в поле на вилле семьи Нин.

Отец нес ее на своих плечах. Он бежал, когда они запускали воздушного змея. Он улыбнулся и сказал: “наш малыш Цин действительно растет. Вы можете летать воздушный змей так высоко.”

Ее мама мягко улыбалась позади них двоих. Она улыбнулась и увещевала: "Чжэнго, не поднимай Цинцин так высоко, она может упасть.”

Это было хорошее время.

Внезапно все вокруг резко изменилось. Солнечная погода сменилась грозой. Служанки семьи Нин столкнули ее с лестницы во внутренний дворик, и она упала в грязную лужу. Мама держала ее на руках и рыдала в слезах.

Ее отец, который когда-то был любящим, внезапно посмотрел свирепо, когда он указал на них и бессердечно крикнул: “Это больше не твой дом. У меня есть Мейлинг и Яояо. Уходите!”

Восемнадцать лет-это возраст буйной романтики. Красивый молодой человек в белой рубашке и джинсах забрал ее из школы на велосипеде. Она села позади него и скрестила ноги, наслаждаясь поездкой. Она улыбнулась и позвала: "братец Цзюньси…”

Сюй Цзюньси прошел мимо цветочной клумбы и остановил свой велосипед. Затем он поднял розовую розу и протянул ей. Она покраснела и взяла розу. Молодой человек просиял от радости, когда сказал: "Цинцин, ты мне нравишься, ты можешь быть моей девушкой?”

Она застенчиво кивнула.

Но это было не так сладко, как она ожидала. Изображение резко повернулось, и Сюй Цзюньси схватил ее за шею, холодно глядя на нее. Он безудержно закричал: "Отдай мне мою Цинцин!”

…

Слезы лились из глаз Нин Цин, когда она пыталась стряхнуть с себя Сюй Цзюньси, освободиться от этого кошмара. Как раз когда она задыхалась, ладонь накрыла ее холодное лицо. - Послышался низкий мужской голос.

- Нин Цин, проснись.”

Нин Цин открыла глаза, и ее полные слез глаза встретились с другой парой ярких черных глаз.

Это был просто сон.

Лу Шаомин большим пальцем стер слезы с ее щеки. Девушка, которая только что проснулась, была застигнута врасплох. Ее опухшие красные глаза невинно смотрели на него. Ее нежный взгляд заставлял людей нежно любить ее.

Он поцеловал ее в щеку и нежно утешил. “Тебе приснилось? Не беспокойся. Ты проснулся от своего сна. Я здесь, не плачь.”

Напряжение Нин Цин ослабло, когда она увидела его. Она всхлипнула в его объятиях. - Мне приснился кошмар, - с горечью сказала она хриплым голосом.…”

Нин Цин внезапно замолчала и робко посмотрела на него: “я... я говорила во сне? Неужели я назвал чье-то имя?”

"Мм, да...” - ответил Лу Шаомин с улыбкой, но не было похоже, что он улыбался, - “ты позвал своего отца, а затем Сюй Цзюньси.”

Нин Цин напряглась.

Она была женой Лу Шаомина. Назвать имя другого мужчины в своих снах было бы невыносимо для любого мужчины.

” Я... " - хотела объяснить Нин Цин, но Лу Шаомин внезапно встала и встала с кровати. В его голосе не было никаких эмоций. “Я пойду принесу полотенце, чтобы ты вытерла лицо.”

- Шаомин... - Нин Цин боялась, что он уйдет. Она быстро села и обняла его сзади за талию.

“Ты злишься?”

Лу Шаомин сел у кровати и позволил ей обнять себя. - Мм, немного.”

Нин Цин была шокирована его ответом, и она быстро объяснила “ " нет, это не то, что вы думаете... я попрощалась с ним полностью сегодня, но есть некоторые воспоминания, которые у нас были в течение последних нескольких лет... я мечтала о нем только сейчас, и я была расстроена и меланхолична…”

“Я не могу контролировать то, что я назову его имя во сне, но он в прошлом. Не пойми меня неправильно ... Мы женаты и я хочу быть с тобой…”

Лу Шаомин спокойно выслушал ее и повернулся, чтобы вытереть слезы: “я знаю, я не ошибся в тебе. Не переусердствуйте. Я принесу тебе полотенце.”

…

Нин Цин легла на свое одеяло. Хотя он сказал, что все правильно понял, она все равно была обеспокоена.

Когда человек готов быть добрым к вам без каких-либо условий, вы должны знать, как это оценить. Когда другой человек дает, вы должны ответить ему тем же количеством любви и заботы.

Между мужем и женой подозрительность и ревность подобны яду. Это была ее вина, что она назвала имя Сюй Цзюньси в своих снах, и она должна была это исправить.

Лу Шаомин вернулся. Было очень удобно, когда мокрое полотенце потерлось о ее лицо. Именно тогда Нин Цин заметила, что он носил только полотенце вокруг талии, и его верхняя часть тела была обнажена.

Может быть, это было потому, что он только что принял душ, его короткие волосы все еще были влажными. Без элегантного пиджака его тело ревело от мужественной силы, и он излучал довольно агрессивную ауру.

Нин Цин украдкой взглянула на него и тут же отвела глаза, покраснев от смущения.

“Почему ты не одета?- Тихо спросила она.

Лу Шаомин не переставал вытирать лицо, и его голос звучал так беззаботно. “Я хочу посмотреть, покраснеешь ли ты, увидев меня голой.”

- Это ты!- Нин Цин повернулась и игриво ударила его кулаком.

Лу Шаомин поймал ее руку, и его черные блестящие глаза встретились с ее пристальным взглядом. - Но почему же? Не можешь понять шутку? Я только что закончил работу и пошел в душ. В середине душа я услышал, как ты плачешь и зовешь Сюй Цзюньси. Я была занята, утешая тебя, где же мне найти время, чтобы одеться?”

Нин Цин услышала и почувствовала, как слезы подступают к ее глазам. Она обняла мужчину за шею и поцеловала в губы. - Шаоминг, не сердись, ладно?”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 67:Этот медведь женского или мужского пола?**

- Голос девушки был мягким и нежным. Лу Шаомин посмотрел на ее красные губы, его кадык подпрыгнул, и сказал хриплым голосом: "Если ты не хочешь, чтобы я сердился, тогда почему бы тебе не дать мне что-нибудь?”

А что еще ему нужно?

Нин Цин закрыла глаза, повторяя то, что он делал в прошлый раз. Она слегка приоткрыла свой вишневый рот и сильно пососала его губы.

В следующую секунду Лу Шаомин прижал ее к полу. Его большая рука нашла ее мягкую талию, которую он любил больше всего на свете, и нежно сжала ее. Другая рука была у нее на затылке; Лу Шаомин переключился с пассивной роли на более доминирующую и поцеловал ее в губы.

- М-м-м... - Нин Цин почувствовала легкий дискомфорт. До этого он нежно целовал ее, прижимаясь друг к другу, но теперь он использовал большую силу, проносясь над ней подобно шторму и заставляя ее язык онеметь.

Она не могла нормально дышать, ее рот был наполнен его освежающим ароматом и слюной, и она не смела сглотнуть.

Только когда она протянула свою маленькую ручку и начала отталкивать его, она поняла, что он вообще не закрывал глаза.

Его узкие черные глаза были наполнены темнотой человека, и хотя они уже казались усталыми и налитыми кровью, глаза человека стали еще более налитыми кровью. Его черные и белые глаза были все еще настолько темными, что не могли отражать свет. Он пристально посмотрел на нее, и это было очень страшно.

Нин Цин лежала на кровати, принимая свою судьбу с закрытыми глазами. Хорошо, хорошо; она признает, что не смогла устоять перед ним.

Она не могла сопротивляться его зрелой, сдержанной и сильной ауре.

Лу Шаомин смотрел на лампу над своей головой, его дыхание было неровным. - Нет, если я не поцелую тебя, то буду в еще большей агонии. Ты ложись спать первым. Я приму холодный душ.”

Лу Шаомин встал и пошел в ванную.

…

Когда Лу Шаомин вышел, Нин Цин еще не спала. Ее крошечное тельце свернулось в одеялах, как котенок. Ее шелковистые черные волосы были распущены по подушке, красивые и кокетливые.

Румянец на ее маленьком личике не угасал, румянец, выступающий из ее светлого лица, был похож на смешанные румяна, черты ее лица размером с ладонь были изящны и красивы, а глубокие и сверкающие глаза были водянистыми и яркими, манящими людей, просто глядя в них.

Лу Шаомин переоделся в белую рубашку и белые брюки. Он положил свои удивительные длинные ноги на кровать. Его правая рука обвилась вокруг ее маленькой головки, когда он обнял ее. “Давай разделим одеяло?”

- Нет!- Нин Цин была напугана.

“Тогда ладно. Давайте спать отдельно.- Лу Шаомин убрал руку и приподнял снаружи тонкое одеяло.

Нин Цин облегченно вздохнула. Они вообще не могли прикоснуться друг к другу. Они были молодоженами, которые только что поженились, и искры летели всякий раз, когда они касались друг друга.

Но в следующую секунду тонкое одеяло было снято с ее тела, теплое тело мужчины приблизилось, и она оказалась в его сильных тиранических объятиях, обвивающих ее локтем.

“Лу Шаомин, ты нарушил свое слово... - Нин Цин пыталась избавиться от него.

- Опять играешь с огнем? - Спать!- Пять слов этого человека сумели подавить маленькую девочку, которая извивалась вокруг него.

Как бы она ни была расстроена, Нин Цин не смела пошевелиться. Сегодня была их первая брачная ночь, и она не ожидала, что ей будет так трудно вынести эту ночь.

Это не годится, она должна жить отдельно от него.

Ее маленькое личико было спрятано в его груди, где сильно билось его сердце. Она была немного сонной. Она закрыла глаза и сказала: “Лу Шаомин, ты все еще злишься?”

- Не сердись, просто немного... неудобно, Нин Цин, забудь Сюй Цзюньси как можно скорее, а потом Влюбись в меня, хорошо?- Он искоса взглянул на девушку.

Но девушка уже закрыла глаза и мирно уснула.

Лу Шаомин беспомощно улыбнулся. Они только поцеловались, они еще даже не начали” упражняться", и посмотрите, как она устала.

Он поцеловал ее в лоб и прошептал: “Нин Цин, я подожду тебя. Спокойной ночи.”

…

На следующее утро.

Когда Нин Цин открыла глаза, ее кровать была пуста, Лу Шаомин уже встала с постели.

Ей стало стыдно при мысли о том, что он все еще может просыпаться так рано после двухдневной деловой поездки, а она до сих пор спала как маленькая ленивая свинья.

Но и это тоже хорошо. Он вылез из постели первым, и это не будет неловко ни для кого из них.

“Ты не спишь?- Именно тогда раздался низкий и глубокий голос, когда Лу Шаомин вышел из ванной.

Сегодня он был одет в светло-серую футболку с V-образным вырезом и бежевые деловые повседневные брюки. Его рукава были небрежно закатаны, обнажая сильные руки. Его усталость исчезла, и он сиял энергией с головы до ног, внутри и снаружи.

Это был первый раз, когда Нин Цин видела его в повседневной одежде, такой как тонкая рубашка. Его теперешняя внешность была освежающе элегантной и красивой.

Нин Цин почувствовала, как ее лицо слегка покраснело. “Да, доброе утро.- Спокойно ответив, она встала с кровати и пошла в ванную.

Ей пришлось почистить зубы и умыться.

Лу Шаомин лениво прислонился к двери и посмотрел на нее, засунув обе руки в карманы брюк. - Нин Цин, мама довольно хорошо поправляется, так что наша жизнь должна вернуться в нормальное русло. Переезжай ко мне сегодня вечером.”

Нин Цин чуть не выплюнула воду в рот. Было довольно раннее утро для того, чтобы он начал так волновать ее.

Она подумала об этом; Здоровье мамы улучшается, ей придется завтра выходить на съемочную площадку, жизнь в больнице не может быть постоянной ситуацией, она была замужем, поэтому переезд к нему был неизбежен.

Дело в том, что если бы он оставался с ней каждую ночь, последствия были бы невообразимы.

- Хорошо, но у меня есть кое-какие вещи, которые я должна принести из своей спальни.”

- Хорошо, после встречи с мамой и завтрака я отвезу тебя туда.”

Нин Цин с любопытством спросила: "Разве ты сегодня не собираешься в офис?”

Лу Шаомин, скривив губы и подняв острую бровь, спросил: "Ты хочешь, чтобы я ушел?”

Нин Цин, ” ... " просто примите это, что я не спрашивал!

Кроме того, не соблазняй ее, будь серьезным!

…

Нин Цин переоделась и открыла дверь. - Она была удивлена. За дверью стоял Конг Янг.

- Нин Цин, ты не спишь? Я как раз собирался постучать в дверь. Я приготовила тебе завтрак. Ешьте его, пока он горячий.- Конг Ян передал бумажный пакет в руке Нин Цин.

Нин Цин не приняла его, она действительно не могла больше задерживать этого восторженного и живого мальчика. - Конг Янг, мне очень жаль, но я уже замужем.”

Конг Янг был потрясен. - Замужем? И кому же?”

Прямо тогда, сильная рука обвилась вокруг маленьких плеч Нин Цин, а теплая мужская грудь уперлась в ее левое плечо “ " Нин Цин, почему ты все еще стоишь рядом, почему мы не увидимся с мамой?”

Нин Цин подумала, что ей больше не нужно тратить время на объяснения. Какой-то мужчина только что вышел из ее комнаты и обнял ее. Просто глядя на бледное и зеленое лицо Конг Яна, она знала, что он сразу же все понял.

- Конг Янг, это мой муж.- Лучше небольшая потеря, чем долгое горе. Нин Цин ожесточила свое сердце и нанесла Конг Яну смертельный удар.

Конг Янг бросил один взгляд на Лу Шаомина и понял, что тот был богатым человеком с успешной карьерой. Он был ничто по сравнению с ним.

Глаза Конга Янга потускнели. Он поджал уголки рта и сказал с натянутой улыбкой: “Нин Цин, я желаю тебе счастья.”

Кроме этой фразы, Конг Ян ничего не мог сказать. Он печально повернулся налево.

Нин Цин почувствовала себя очень виноватой, когда посмотрела на спину мальчика. В этом мире было мало людей, которые хорошо относились к ней, и Конг Янг был одним из них. К сожалению, она не смогла отплатить ему тем же.

- Ха, - раздался тихий смех, когда она все еще чувствовала себя грустной. “Он уже ушел. - На что ты смотришь? Ты хочешь погнаться за ним со своим свидетельством о браке?”

Нин Цин посмотрела на мужчину снизу вверх и увидела, что он смотрит на нее блестящими черными глазами, нежно сжимая тонкие губы и держа одну руку в кармане брюк.

Погоня за ним с ее свидетельством о браке... то, как этот человек говорил, действительно было достаточно.

И почему она чувствует запах чего-то кислого?

“Ты что, ревнуешь?- Нин Цин подняла голову и спросила его с сияющими глазами.

Лу Шаомин закрыл дверь одной рукой, другой взял ее за плечо и повел вперед. Он не выглядел сомневающимся, и в его твердом подбородке чувствовалась некоторая гордость. - Ревнуешь?”

- Он произнес это слово просто, с презрением в своем маниакальном тоне. Казалось, он никогда не слышал этого слова.

Нин Цин почувствовала, что это смешно. Мужчины со слишком высокой самооценкой также вели довольно утомительную жизнь.

…

Нин Цин отправилась в кабинет доктора Ло. Когда она вернулась, то стояла у двери палаты и смотрела, как Лу Шаомин разговаривает с ее мамой внутри.

Лу Шаомин сидел на стуле, его тонкие и красивые руки чистили яблоко.

Мама спросила: "Шаоминг,а чем занимаются твои родители? А им нравится Цинцин?”

"У моих родителей есть бизнес, и они живут сейчас в Лос-Анджелесе, США. В моем возрасте они больше не будут вмешиваться в мою жизнь. Пока он нравится мне, он понравится и моим родителям.”

- МММ, - сказала мама, часто кивая головой и удовлетворенно улыбаясь. - Даже если так, тебе стоит чаще брать с собой Цинцин, чтобы повидаться с родителями. Молодые люди должны быть сыновними по отношению к старшим. Не позволяйте другим думать, что Цинцин невежественна и груба.”

“Наверняка.- Лу Шаомин разрезал яблоки на мелкие кусочки и положил их на фруктовую тарелку. Затем он взял две зубочистки и протянул их маме.

Мама взяла кусочек зубочисткой и положила его в рот. Они продолжали разговаривать, пока Нин Цин сосредоточила свое внимание на чем-то другом. Этот человек был зрелым и уравновешенным, и его слова непроницаемы. Он уже сделал ее маму очень счастливой.

Нин Цин вздохнула и посмотрела в окно на восходящее солнце. Отныне так будет каждый день. Она будет иметь этого мужчину каждый день.

Это чувство было ... действительно хорошо.

…

Лу Шаомин отвез Нин Цин в ее школьное общежитие. Нин Цин открыла дверь спальни и вошла внутрь.

- Шаоминг, а насколько велик твой дом?”

“Почему ты спрашиваешь об этом?”

“Ну, если твой дом маленький, я возьму чуть меньше, а если большой-чуть больше.”

Лу Шаомин стоял у двери и оглядывал спальню. - Здесь все равно будет достаточно места, даже если ты все здесь заберешь.”

В этом нет необходимости. Нин Цин была очень хороша в уборке своего дома. Ее вещи были отнесены к категории обычно используемых,необычно используемых и обычно используемых предметов первой необходимости. С его статусом, он должен иметь все эти вещи. Она не настолько глупа, чтобы принести даже горшки, миски и половники. Она могла бы просто взять с собой несколько важных вещей.

Нин Цин стояла рядом с кроватью. Ее первым выбором определенно будет плюшевый мишка.

Она спала с плюшевым мишкой на руках каждую ночь; это был ее партнер по постели!

Поскольку она недавно спала в больнице, она упаковала плюшевого мишку в пластиковый пакет и положила его на верхнюю часть кровати на определенной высоте, чтобы предотвратить попадание плюшевого мишки в пыль.

Она встала на цыпочки и потянулась к медведю.

Лу Шаомин не был удивлен первым выбором девушки. Несмотря на то, как свирепо она была снаружи, на самом деле она все еще была наивной маленькой девочкой.

Сегодня девушка была одета в черные подтяжки, покрытые полупрозрачной белой рубашкой с кисточками, и светло-голубые узкие джинсы. Ее наряд был веселым и красивым.

Лу Шаомин увидела, что она стоит на цыпочках, пытаясь достать плюшевого мишку, но из-за того, что она была недостаточно высокой и ее руки не были достаточно близко, она не могла получить его, несмотря на довольно большие усилия.

Возможно, она не знала, что когда потянулась за медвежонком, ее маленькая тонкая талия была обнажена. Ее подтянутый плоский живот был таким светлым и нежным, что блестел, как нефрит, а талия, едва достигавшая 20 дюймов, напоминала бутылочное горлышко бело-голубой фарфоровой вазы.

Ее особенно задорная попка была туго обмотана джинсами. Он лежал у нее над ногами, мясистый и упругий. Лу Шаомин посмотрел на нее и вдруг подумал, как бы она выглядела, стоя на коленях.

Его глаза потемнели, когда Лу Шаомин поднял ноги и подошел к ней своим сильным телом. Встав у нее за спиной, он вынул руку из кармана брюк и легко схватил плюшевого мишку.

Нин Цин погладила ее по голове, понимая, как глупо было с ее стороны не использовать человеческую лестницу, доступную ей.

“Спасибо. Поблагодарив его, она протянула обе свои маленькие ручки, чтобы обнять плюшевого мишку.

Но ей не удалось обнять его, потому что, подняв руки, Лу Шаомин удержал медведя на высоте, до которой она не могла дотянуться.

“Что ты там делаешь?- Нин Цин оглянулась на него и увидела, что то, как он держал медведя, было немного неуважительно по отношению к... медведю. Он действительно схватил обе Медвежьи уши своими большими руками, отчего обе ноги медведя беспомощно затрепетали в воздухе.

“Не щипай плюшевого мишку за ухо, это больно!”

Лу Шаомин положил еще одну большую руку рядом с кроватью, и хотя он не намеренно приблизился к ней, он поймал ее хрупкое маленькое тело в свои объятия. - А разве спать с медведем приятнее, чем со мной?”

Маленькое личико Нин Цин покраснело от ‘пинга", когда в ее сознании снова возник образ их обоих, запутавшихся вместе прошлой ночью.

Ну, кроме того, что его тело стало немного тверже, она спокойно спала, обнимая его. Например, она хорошо и без сновидений спала прошлой ночью.

“Это совсем другое дело!- Она отказалась сдаваться.

“А чем же это отличается?”

Его освежающий и очаровательный мужской запах был очень близко к ее ушам, Нин Цин очень нервничала, и она выпалила несколько слов, прежде чем подумать: “у маленького плюшевого мишки нет атакующей силы.”

“Ах.- Засмеялся Лу Шаомин. “То есть ты можешь придавить медведя, когда захочешь, но у тебя нет другого выбора, кроме как быть придавленным мной, когда ты обнимаешь меня. Разве это не обычная плата за проезд между мужчинами и женщинами? Рано или поздно я прижму тебя к постели.”

Птуей, Птуей, птуей!

О чем это он говорит?!

“Если ты не отдашь мне медведя ... то все в порядке. Я не хочу этого тогда!- Нин Цин вырвалась из его рук и подошла к окну. Прохладный ветер за окном обдувал ее разгоряченное и раскрасневшееся лицо. Белокурыми пальцами она заправила за ухо прядь своих шелковистых волос.

Но в следующий момент она почувствовала что-то теплое у себя на груди, и Лу Шаомин положил медвежонка ей на руки.

Она быстро протянула руку и обняла его. У него все еще есть совесть!

- Нин Цин, мне любопытно. Это медведь-мужчина или женщина?”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 68:Позвольте Мне Показать Вам Волшебный Трюк**

- Нин Цин, мне очень любопытно. Это медведь-самец или самка?”

Почему он задал такой странный вопрос?

- Женщина!- Нин Цин ворчливый.

- Ну и что? Дайте-ка подумать. Где же разница между мужчиной и женщиной?”

В чем разница... между ногами?!

Как только Нин Цин вернулась к реальности и посмотрела на него, в его глазах мелькнул кокетливый огонек. Он наблюдал за ней, лениво прислонившись к краю кровати. Он нахмурился, как будто был серьезен и серьезен.

Казалось, он глубоко задумался о разнице между мужчиной и женщиной!

Она никогда в жизни не видела такого бесстыдного человека. Как он мог так неприлично пошутить?

“Лу Шаомин, я недооценил тебя!- Нин Цин сделала ей выговор и покраснела.

Лу Шаомин не был против ее обвинения, но сказал: "Вы только сейчас поняли? Но уже слишком поздно.”

Нин Цин решила не обращать на него внимания.

…

Девушка не обращала на него внимания, и Лу Шаомин стоял у двери, пока он прикуривал сигарету. Он изящно скрестил ноги и закурил.

Нин Цин стояла у ее гардероба, и она спросила: “Может мне принести свою одежду?”

Лу Шаомин затушил сигарету и ответил своим глубоким голосом: "не нужно. Я попросил кое-кого приготовить тебе одежду.”

- О” - ответила Нин Цин, и ее лицо стало неловким. “Тогда я только упакую свое нижнее белье.”

- Там еще есть нижнее белье.”

Нин Цин почувствовала себя неловко. Мужчина приготовил ей нижнее белье. Она была такой застенчивой.

Она опустила глаза и надула губы. “Может быть, размер, который ты купил для меня, не подходит. Я лучше принесу немного.”

“Как же это может быть непригодно? Я измерил его руками. Очень точный.”

Измеряется вашими руками?

Нин Цин вспомнила, что это было полмесяца назад, когда она сидела на его коленях в той комнате общежития. Он поддерживал ее зад своей рукой.…

Она посмотрела на красивого мужчину, стоявшего у двери, и сказала: “Вы измерили мой зад, но что, если верх не подходит?”

Лу Шаомин услышал и медленно поднял на нее глаза. Он выпустил ей в лицо облако дыма с расстояния двух метров. Окутанное дымом, его скульптурное лицо приобрело оттенок необузданной дикости. Он уставился на ее хорошо развитую грудь и сказал: “34В, я оценивал своими глазами.”

Нин Цин мысленно выругалась, глупая, ну почему я обсуждаю с ним такую нездоровую тему!

Она отвела взгляд, и то, как он курит, все еще было у нее в голове. Это было так, как если бы дым сам устремился к ее лицу. Это вызвало у нее озноб.

34B ... это был действительно ее размер. Он довольно точен.

Однако, если человек может судить так точно, он должен иметь некоторый опыт.

Настроение Нин Цин мгновенно испортилось. Она чувствовала себя неловко. Учитывая его возраст, он бы уже встречался по меньшей мере с семью или восемью девушками.

Она глубоко вздохнула и отважно посмотрела в сторону. Она сверкнула счастливой улыбкой и заговорила небрежным тоном болтовни. “У вас, должно быть, было много практики.”

Лу Шаомин усмехнулся и посмотрел вниз, когда он положил окурок в пепельницу. Он сунул руки в карманы и серьезно ответил: "я только читал тебя. - Ты один.”

Нин Цин не могла ему поверить. И кому же, по его мнению, он пытается лгать?

Он читал только ее, и он мог быть настолько точен? Или ... он был талантлив в этом?

Как бы то ни было, он был болен!

Слишком болен!

Но Нин Цин перестала хмуриться, и ее настроение волшебным образом поднялось.

….

Пока она размышляла, Нин Цин лениво тасовала книгу, лежавшую рядом с ней. Лу Шаомин увидела комикс на ее столе, и он подошел, чтобы перевернуть его своими изящными пальцами.

“Лу Шаомин, не смотри!- Нин Цин заметила его, и она была удивлена, что встала и подбежала, чтобы взять комикс. Она настороженно посмотрела на него. “Это личное, ты не можешь смотреть!”

Лу Шаомин пожал плечами и улыбнулся: "Кто этот мальчик в твоем комиксе? Сюй Цзюньси?”

- Нет!- Нин Цин покачала головой и смущенно покраснела. Она положила комикс в бумажный пакет: “не спрашивай. Я не скажу тебе, даже если ты спросишь.”

- Хорошо, - кивнул Лу Шаомин. Он не был человеком, который был связан в прошлом. Прежде чем он женился на ней, он знал, что у нее когда-то были отношения с Сюй Цзюньси. Поэтому он не возражал.

В любом случае, это он на ней женился, так чего же волноваться?

Должно быть, с тех пор, как она была в своем первом цветении любви; тайна в глубине сердца Нин Цин вернулась в тот день. он не заставит ее раскрыть это.

“Ты закончил? Пойдем.- Лу Шаомин пошел за несколькими бумажными пакетами.

…

Мужчина шел впереди, а Нин Цин следовала за ним, неся своего любимого плюшевого мишку. Она следила за твердыми шагами мужчины, и с каждым его шагом уголки бежевых брюк образовывали красивую дугу.

Она впервые увидела мужчину, который нес бумажные пакеты с очарованием человека, несущего портфель.

“Почему ты такой медлительный? Поторопись!- Лу Шаомин остановился и подождал девушку позади него.

Нин Цин быстро отбросила прочь свои романтические мысли и побежала к нему. Она что-то вспомнила и достала из сумки сломанные часы, чтобы передать ему. - Я уронил часы на землю, и они больше не двигались. Где ты это купила? Отправьте его обратно и посмотрите, можно ли его починить.”

Лу Шуаминг взял часы и внимательно осмотрел их. - Нин Цин, хочешь посмотреть фокус?”

- Ну и что же?- Нин Цин ничего не поняла.

Lu Shaoming put the paper bags on the ground and strapped the watch on his wrist. “Magic. I shake it for three-seconds and the watch will be fine.”

Чушь. Магия-это все подделка. Пытаешься одурачить меня, как будто я трехлетний ребенок.…

Они стояли в коридоре возле общежитий. Был полдень, и там были студентки, которые ходили взад и вперед. Студентки увидели Лу Шаомина и, прикрыв рты руками, воскликнули: "ого!”

- Красивый дядюшка собирается исполнить волшебный трюк. Все, подойдите и посмотрите.- Студентки мгновенно окружили их обоих.

Нин Цин была очень недовольна сложившейся ситуацией. - Дядя?!

Ей лучше следить за своим языком!

Вокруг Лу Шаомина собралась толпа. Он был подобен принцу, спустившемуся с небес. Его губы изогнулись в кокетливой улыбке, а блестящие черные глаза остановились на фигуре перед ним. - Послушай, - мягко сказал он, - я сделаю это сейчас. Раз, два, три” - он поднял часы и трижды встряхнул их. Затем он показал его Нин Цин…

Нин Цин посмотрела. Часы действительно тикали!

- Снова воскликнули девушки вокруг них.

- Ух ты! Этот дядя не просто выполняет магический трюк. Он явно разыгрывает шутки, чтобы сделать свою девушку счастливой. Это так романтично. Я так тронут, что сейчас заплачу.”

Нежное лицо Нин Цин покраснело от смущения. Он... что он делает? Разве тридцатилетний мужчина не ведет себя так немного по-детски?

А где же его карета?

Где же его неприступная элегантность?

А где же диктаторский президент?

Она решила, что часы вовсе не сломаны. Он просто обманывал ее.

“Лу Шаомин, ты! Я ... Мне уже не девятнадцать и не двадцать лет! В этом году мне исполняется двадцать один год!- Нин Цин гневно сплюнула, прежде чем повернуться и убежать.

Лу Шаомин посмотрел на тень убегающей девушки и рассмеялся.

…

Черный "Бентли" ехал по оживленной улице. Нин Цин посмотрела на мир за окном, и ее внимание внезапно привлекла лавка мороженого "Хаген-ДАЗС".

Häagen-Dazs была ее любимой маркой мороженого. Она шла по улице месяц назад, но этого магазина здесь не было.

Глядя на разноцветную витрину с мороженым, которая удалялась все дальше и дальше, Нин Цин держала витрину обеими руками и жалобно смотрела на тень магазина.

А потом кто-то пошутил: “хочешь мороженого? Не забывайте, что вам уже двадцать один год!”

Нин Цин украдкой взглянула через зеркало на красивого мужчину рядом с ней и спросила: “какое отношение имеет возраст к мороженому?”

“О.- Она слышала магнетический, но ленивый голос этого человека. - Ему двадцать один год, и он женат. Она должна больше склоняться к сладким вещам, таким как, леденцы!”

Она тут же закрыла лицо руками. Она не понимала, действительно не понимала!

…

Оба они ужинали с Юэ Ваньцин в больнице. В семь часов вечера "Бентли" был припаркован на огромном поле. Нин Цин вышла из машины, и ее встретила вилла в европейском стиле с тусклой желтой стеной, голубой крышей и круглыми окнами.

Нин Цин была потрясена. Хотя она знала, что Лу Шаомин богат, такую прекрасную виллу можно было увидеть только в газетах и журналах.

Лу Шаомин открыл дверь и вошел. Нин Цин быстро последовала за ним, “госпожа.” В доме жила очень дружелюбная тетушка.

- Это тетя Чжан.- Лу Шаомин коротко представил ее.

Нин Цин сразу же показала нежную и сладкую улыбку. - Здравствуйте, тетя Чжан.”

- Привет, Мадам. У мастера отличный вкус. Мадам выглядит молодой и красивой.- Тетя Чжан улыбнулась. Чем больше она смотрела на Нин Цин, тем счастливее себя чувствовала.

Нин Цин была застигнута врасплох, ее называли “госпожа”.

Лу Шаомин взял бумажные пакеты одной рукой, а другой придержал ее за плечо и повел наверх. “С сегодняшнего дня это будет твой дом. Поторопись и привыкай к этому. Стеклянная дверь перед гостиной внизу ведет к бассейну. Здесь есть главная спальня, гостевая спальня, кабинет, винный погреб и кинотеатр на втором этаже. Вы можете смотреть фильмы, когда вы свободны. На третьем этаже у него там полноценный стеклянный балкон. Ну вот и все. Если есть что-то, что вам не нравится и вы хотите изменить, измените вещи по своему вкусу. Нет нужды проходить через меня.”

Нин Цин оглядела виллу. Декор и мебель на вилле были изысканными и роскошными. На лестнице она увидела люстру в гостиной. Она была яркой и не была испорчена ни одной пылинкой. Даже при том, что свет не был включен, глубокий блеск был чрезвычайно ярким.

Нин Цин была на сто процентов уверена, что он был тем типом человека, который держится в тени, но он знал, как наслаждаться жизнью.

- Это я знаю.- Нин Цин почувствовала себя так, словно упала в золотую яму. Она чувствовала беспокойство.

Они вдвоем стояли перед комнатой, и Лу Шаомин открыл дверь. “Это наша спальня. - Давай войдем.”

- В спальне?

- Наши?!

- Подожди, - Нин Цин остановилась и с трудом выдавила из себя: - Шаомин, можно мне остаться в гостевой спальне?”

Она отказалась спать с ним.

Лу Шаомин убрал руку с ее плеча и сунул в карман. Он поднял брови и сплюнул: "нет!”

Она вся напряглась.

“Ты можешь занять хозяйскую спальню, а я буду спать в гостевой, - спокойно сказал мужчина.

Нин Цин просияла и подняла глаза. Она посмотрела на красивого мужчину, который был на голову выше ее. В этот момент она не могла показать своего намерения улыбнуться, но она усмехнулась и сказала смиренно: “Ну, как я могу иметь наглость ... …”

- Давай примем душ и пораньше ляжем спать.”

Нин Цин быстро вошла в комнату и закрыла дверь своим телом. Она выхватила бумажные пакеты из его рук и сказала с серьезным лицом: “я устала. Я иду спать. Спокойной ночи.”

Она закрыла за собой дверь спальни.

Но дверь не могла быть закрыта, так как человек заблокировал дверь своей рукой.

“Это кредитная карточка. Используйте его, когда вам это нужно.- Лу Шаомин протянул ей золотую карточку.

Нин Цин колебалась, но в конце концов протянула руку, чтобы взять его. Она уже потратила много его денег. Если бы она начала принимать это во внимание сейчас, это было бы неразумно.

Она взяла золотую карточку и внезапно растерялась, не зная, что сказать.

В этот неловкий момент Лу Шаомин коснулся ее волос и подошел ближе, чтобы поцеловать в лоб. “Разве ты не хотела хорошо жить со мной? Муж и жена не следят за тем, что происходит между ними. Чувствуйте себя непринужденно и принимайте вещи, когда ваш муж дает их вам. Спи крепко, Спокойной ночи.”

…

Нин Цин достала вещи из бумажного пакета и разложила их в комнате. Комната была бело-голубой, простой, но теплой.

В номере есть гардеробная комната. Она открыла дверь и вошла. Там была одежда для осени и зимы. Классический Chanel и элегантный Dior, два больших бренда. Там были сумки LV и C, нижнее белье Gilson's…

Кроме роскошных брендов, она увидела, что одежда была разделена на две категории в гардеробе. Одна была простой, но модной одеждой, в которой она могла выйти на улицу, точно такой же, как и та, что была на ней. Ее любимая вязаная одежда и джинсы.

Они были знакомы всего полмесяца, а он уже знал ее стиль. Он был готов потратить на нее время и силы. Он понимает ее, он заботится о ней.

Нин Цин была тронута. Как она могла отплатить ему?

- А разве ты не хотела хорошо жить со мной?- эхом отдавалось в ее ушах. Да, она была его женой. Его дом, все отличное состояние, которое он предоставил, было правильным и правильным.

И она будет упорно трудиться, чтобы выполнить свои обязанности жены.

Лицо Нин Цин вспыхнуло.

Тук-Тук!

Кто-то постучал в дверь.

Нин Цин побежала открывать дверь, и тетя Чжан остановилась в дверях.

- Мадам, Хаген-Дац только что прислал мороженое. Попробуй, посмотрим, Хорошо ли это на вкус.”

Нин Цин посмотрела на тарелку в руках тети Чжан. На золоченой горелке стояла белая изящная фарфоровая чаша. Он был наполнен чистым молочно-шоколадным соусом в миске. На соусе было мороженое matcha, и оно было покрыто мягкой вишней.

Это Häagen-Dazs Ice cream fondue.

Нин Цин посмотрела и у нее потекли слюнки.

Она находила это невероятным. Когда они проходили мимо магазина Хаген-Дазов ранее, Лу Шаомин дразнила ее за ее девичье чувство вкуса. А потом он прислал мне мороженое.

- Мадам, я сказал хозяину, что он не должен позволять вам есть холодные блюда на ночь, но он сказал, что вы любите их, так что все будет хорошо, пока вы не едите слишком много. Посмотри, как сильно мастер обожает тебя.”

Нин Цин взяла мороженое и покраснела. Она украдкой взглянула в коридор и посмотрела вниз, но не увидела тени Лу Шаомина.

Тетя Чжан заметила поведение Нин Цин и усмехнулась. - Мадам, он в кабинете. Обычно он работает допоздна. Вы можете принять душ и поспать.”

Айо, она не ждала, когда он придет спать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 69:Я никому не скажу, что у вас есть маленькая птичка**

После того, как она закрыла дверь, Нин Цин взяла пижаму и пошла в ванную, чтобы принять ванну. Приняв ванну, она села рядом с кроватью, вытерла волосы и размешала маленькой ложечкой мороженое, которое после кипячения стало густым.

Она откусила кусочек мороженого маленькой ложечкой.

Ух ты, это было так вкусно!

К красной фасоли был добавлен сладкий агар, в то время как свежие сливки были добавлены к мороженому matcha, и мягкий вкус шоколада сделал его просто восхитительным.

Нин Цин сделала один глоток и внезапно подумала о человеке, который все еще работал в кабинете.

Может, ей стоит пойти и повидаться с ним?

Хорошие вещи предназначались для того, чтобы ими делиться.

Забудь об этом, ей лучше не делать этого. Он бы только отвлекся, если бы она пошла к нему вот так. Кроме того, она не могла просто кормить его с маленькой ложечки, если бы пошла туда.

Это было слишком слащаво!

Нин Цин покачала головой. Лучше бы она легла спать пораньше, покончив с мороженым. Она должна была рано проснуться и улететь в Шанхай с командой на завтрашнюю съемку, и она не могла опоздать.

…

На следующее утро из спальни послышался крик” Ах!". Нин Цин села на кровать и с ужасом посмотрела на будильник, стоявший на прикроватной тумбочке. Ну и дела! Было уже 7 часов вечера!

Самолет должен был взлететь в 7: 30!

Дорога до аэропорта займет около 20 минут, не считая пробок на дорогах.

Почему она спала как убитая?

Нин Цин быстро вскочила с кровати и побежала вниз в своих розовых тапочках. Ей было интересно, ушел Ли Лу Шаомин в компанию. У нее не было времени взять такси, и ей нужно было, чтобы он подвез ее.

Она открыла дверь во вторую спальню. Дверь была не заперта, и она вбежала прямо в комнату. ” Лу Шаомин, Шаомин... " кровать была пуста, и там никого не было.

Сердце Нин Цин почти ушло в пятки, но она не сдавалась. Увидев, что дверь в ванную наполовину открыта, она бросилась в ванную комнату. “Лу Шаомин...Ах!”

Нин Цин закричала и быстро закрыла лицо и глаза своими маленькими руками.

Он, он, он был одет в серую шелковую ночную рубашку и стоял у унитаза, держа свою...одной рукой, облегчаясь.

Нин Цин видела его впервые в своей жизни; она ничего так не хотела, как чтобы пол поглотил ее.

Она снова закричала несколько раз. “А-а-а!” Она собиралась построить себе в глазу загон.

Звук льющейся воды отдавался эхом в ее ушах, мужчина мыл руки после того, как спустил воду, и слышал, как девушка бесконечно кричала “ах”. Он открыл рот и сказал глубоким и глубоким голосом, окрашенным хрипотцой после пробуждения: "прекрати, прекрати вести себя так, как будто с тобой плохо обращались после такой сделки!”

Что? - Уговор?

Нин Цин была так взволнована, что не могла опровергнуть его слова. Она выскочила из двери на своих тонких ногах. - Она всхлипнула. Она никогда больше не заговорит с ним!

Лу Шаомин смотрел, как девушка уходит, его ясные глаза и черные как смоль брови излучали неловкость, а красивое лицо слегка покраснело.

Это был не только ее первый раз, когда она увидела его, но также и его первый раз, когда он был замечен.

…

Нин Цин переоделась после мытья посуды, и Лу Шаомин тоже собиралась уходить. Он был красив и учтив в своей фирменной белой рубашке от Армани на пуговицах и черных брюках.

Нин Цин изо всех сил старалась забыть эту сцену. Сделав пару глубоких вдохов, она мило улыбнулась и сказала: “Доброе утро.” Мой самолет взлетит в 7: 30, и я очень спешу. Может ты меня подвезешь?”

- Ладно, пошли.- Лу Шаомин кивнул в ответ.

Впереди шла Нин Цин. Лу Шаомин смотрел, как девушка спускается по лестнице. Сегодня на ней было легкое льняное двубортное пальто в корейском стиле и белая шелковая рубашка с V-образным вырезом, открывающая нежную и красивую ключицу.

Голые цветные чулки заставляли ее ноги выглядеть прямыми и стройными. С парой черных сапог на ногах и изящной желтой сумочкой в руке она излучала сильную юношескую модную атмосферу.

У нее также был легкий макияж на лице. На ее красивых ромбовидных губах красовалась красная помада, а кожа была гладкой и нежной. Она была потрясающей.

Он заказал одежду, но она подобрала ее в соответствии со своим вкусом. Он не ошибся в ней. Она была умной маленькой женщиной, которая знала, как продемонстрировать свою красоту.

Адамово яблоко Лу Шаомина дернулось.

- Сэр, мадам, вы уже встали. Приходите и позавтракайте.- Тетя Чжан принесла им завтрак на длинный стол.

“Я уже опаздываю.”

- Сначала съешь свой завтрак. Я обещаю доставить вас туда к 7:30.- Лу Шаомин взял ее за руку и подвел к столу.

Нин Цин посмотрела вниз на его большую руку, держащую ее маленькую руку, и ее маленькое лицо снова покраснело.

…

Конечно же, Лу Шаомин не солгал. Он прибыл вместе с Нин Цин к воротам аэропорта в 7:25.

- Спасибо, шаоминг. А теперь я ухожу.- Нин Цин протянула руку, чтобы отстегнуть ремень безопасности.

Но он протянул руку и отстегнул ее ремень безопасности прежде, чем она смогла это сделать. Как заботливо. Когда высокое и стройное тело Лу Шаомина приблизилось, его очаровательный мужской аромат мгновенно заполнил ее ноздри. - Нин Цин, позвони мне, если возникнут какие-то трудности на работе.”

Нин Цин повернулась боком, чтобы избежать его соблазнительного запаха, и сказала: “Шаомин, из-за семейной ссоры я поссорилась с Нин Яо, ее матерью и Сюй Цзюньси. Хотя мы женаты, и я также знаю, что ты очень сильный, я хочу решить свои проблемы самостоятельно. Я хочу сохранить свою независимость в этом браке. Если бы я во всем зависел от тебя, то ничем не отличался бы от канарейки в клетке.”

Лу Шаомин прислушался и поднял голову. Он протянул руку и дважды ущипнул ее за маленькие щечки, ласково рассмеявшись. “Я знаю, что буду уважать тебя и не стану вмешиваться.”

Ей было всего 21 год, и ее жизнь только начиналась. Хороший любовник-это тот, кто позволит ей развиваться самостоятельно, под его крылом. Он будет отвечать за ее сопровождение и защиту, пока она медленно растет.

После того, как ее ремень безопасности был отстегнут, Нин Цин должна была сказать еще одну последнюю вещь. - Шаоминг, я действительно ухожу. - Пока-пока.- Нин Цин открыла дверь.

Когда одна из ее ног приземлилась на тротуар, она услышала, как мужчина позади нее спросил с легкой шутливой улыбкой: "Нин Цин, что ты видела в ванной сегодня утром?”

Нин Цин, казалось, была ошеломлена электрическим ударом, когда ее вторая нога выскочила из машины. - Не волнуйся, я никому не скажу, что у тебя есть маленькая птичка, - твердо сказала она, покраснев.”

Бах!

Нин Цин быстро захлопнула дверь и побежала в аэропорт, как будто кто-то преследовал ее.

Маленькая птичка?

Лицо Лу Шаомина было немного темным. Однажды он покажет ей силу “маленькой птички"!

Когда ее красивый силуэт скрылся из виду, Лу Шаомин развернулся, и когда "Бентли" снова выехал на главную дорогу, перед ним появился роскошный автомобиль.

Окно машины скользнуло вниз, открывая нежное и красивое молодое лицо. Если бы Нин Цин увидела это, она была бы удивлена, потому что лицо парализованного Оу Ло Си улыбалось.

ОУ Ло Си улыбнулся с небольшой щелью в уголках губ, она выглядела немного жесткой, как будто он не часто улыбался или только что научился улыбаться, но когда он улыбнулся, две ямочки выглядывали наружу. Вместе с его ясными и чистыми черными глазами, его улыбка была простой и теплой, как у новорожденного ребенка.

“старший брат.- ОУ Ло Си посмотрел на сидящего в "Бентли" Лу Шаомина и закричал.

Лу Шаомин приподнял уголок губ и сказал: “третий брат, я доверю тебе свою невестку. Давайте протянем руку вашему второму брату в армии, пойдем в бар и выпьем вместе после окончания съемок фильма.”

“OK.” Ou Luo Xi’s frosty aura vanished and nodded his head like a well-behaved child.

…

Нин Цин снималась в Шанхае уже полмесяца. Все сцены школьных дней Мэн ЯО в "ветре и пыли" были сняты на пленку. Режиссер Ванг привел всех в Ред-Хаус, где были сняты все сцены, происходящие в бальном зале Бунда.

Когда она добралась до Красного дома, Нин Цин встретила несколько знакомых лиц. А именно, экипаж “розовой Красавицы " и, конечно же, Нин Яо был самым главным из них.

Нин Яо скатилась с лестницы полмесяца назад, и она ударила его четыре раза. Она была довольно тяжело ранена, и” Розовая леди " только начала снимать теперь, когда она выздоровела.

Взгляд Нин Яо был полон пронзительной злобы. Она посмотрела на нее так, словно хотела тут же проделать в ней несколько кровавых дырок, но все равно притворилась дружелюбной и тепло подошла поздороваться с Нин Цин. Нин Яо отвечал на приветствия каждого с улыбкой, и съемочная площадка выглядела мирно.

Эти две группы снимают в двух разных залах, но они разделили общее пространство во время своего перерыва. Вторые женщины и мужчины-актеры второго плана репетировали свои роли. Нин Цин читала сценарий, сидя в кресле.

Когда она погрузилась в чтение, то услышала, как кто-то позвал: “сестра.- у ее уха раздался тихий, как у певчей птицы, голос. - Послушай, Цзюньси навещает меня на работе.”

Нин Цин подняла голову. Сюй Цзюньси, окруженный двумя или тремя людьми, шагал к Нин Яо на своих длинных ногах. В руке он держал чашку с термосом.

Сюй Цзюньси тоже увидел ее и крепко сжал свои тонкие губы, его глаза были холодными и мрачными. Он смотрел на нее так, словно она была должна ему десятки миллионов долларов.

Нин Цин вовсе не сердилась. Она поправила свои шелковистые волосы, которые были завиты, когда она играла роль певицы. Ее шелковистые волосы упали вниз и обрамляли ее лицо, делая ее мягкой, красивой и соблазнительной. Она провела крошечными ручками по своим шелковистым волосам, изящно поджав губы, и сказала: "президент Сюй, давно не виделись.”

Сюй Цзюньси посмотрел на ее фальшивую улыбку. Он пристально посмотрел на нее, потом снова перевел взгляд на Нин Яо и протянул руку, чтобы коснуться ее лица, демонстрируя их близость. - Яояо, это черный куриный суп. Съемки очень утомительны, нужно больше пить.”

Ее ассистентка помогла отвинтить крышку термоса. Нин Яо преувеличенно глубоко вдохнула аромат черного куриного супа и улыбнулась, как цветок. - Спасибо тебе, Цзюньси. Ты так хорошо ко мне относишься.”

“О нет!- Внезапно воскликнул Нин Яо. Она сердито сказала: "Цзюньси, моя сестра тоже здесь. Почему ты не принес немного для моей сестры?- Нин Яо виновато посмотрел на Нин Цин. - Сестра, Цзюньси думала только обо мне и забыла о тебе. Почему бы мне просто не дать тебе этот суп выпить?”

Нин Цин чувствовала себя морально истощенной для этой пары. Неужели им действительно нравится разыгрывать перед ней спектакль?

Нин Цин прикрыла свой вишневый рот сценарием и хихикнула. Она была окружена группой сотрудников и сказала всем в шутливой манере: "президент Сюй принесла моей сестре черный куриный суп, но моя сестра попросила меня выпить его. Как ты думаешь, я смогу это выпить?”

“Как ты можешь пить это, Нин Цин, у тебя будет несварение желудка, если ты выпьешь это! Сяо Чжоу посмотрел на Нин Яо с презрением и иронией, и все сотрудники разразились смехом.

Лицо Нин Яо потемнело. Она пнула мяч в сторону Нин Цин. Она не ожидала, что Нин Цин отшвырнет его назад, как будто она занималась Тайцзи.

На съемочной площадке было много актрис второго плана. Нин Яо сразу же почувствовала, что эти актрисы второго плана странно смотрят на нее. Все видели, что она намеренно демонстрирует свои чувства на публике, и они были полны зависти к ней. Наверное, они тоже немного ее ненавидели.

Нин Яо был в ярости.

В этот момент с другого конца комнаты донесся крик. “Сейчас самое время поесть.”

Нин Яо увидел, что там были два сотрудника из производства Нин Цин, которые приносили большой горшок. Говядина и другие блюда, должно быть, тушатся в этой большой кастрюле. Он был дымящимся и ароматным.

Вся команда была полна энергии и смеха, когда они взяли свои собственные миски и палочки для еды и присели на корточки на земле, наслаждаясь живой едой.

Сюй Цзюньси посмотрел, как Сяо Чжоу передал чашку белого риса Нин Цин. Директор Ван взял маленькую миску и лично поставил ее на табурет рядом с Нин Цин. Он сказал ей: "Нин Цин, это блюдо, которое я попросил кухню приготовить специально для тебя. Не оставляйте никаких остатков и заканчивайте все это.”

Нин Цин уже собиралась поблагодарить его, когда кто-то закричал и запротестовал. - Директор Ван, как вы можете быть так предвзяты? Мы тоже хотим чего-то особенного.”

Директор Ванг взял пару палочек для еды и постучал по голове мужчины. - Голодный призрак, Нин Цин больше ничего не ест без всякой причины. Она собирается потанцевать позже. Если она не сыта, то откуда у нее возьмется энергия для танцев?”

Первая актриса второго плана "ветер и пыль" тут же надула губы и рассмеялась. "Директор Ван, вы сказали, что не предвзяты, но сколько дополнительных сцен вы дали маленькой сестре Нин Цин после того, как увидели, как красиво она может танцевать?”

Когда директор Ван не мог опровергнуть, Нин Цин улыбнулся и сказал: “Сестра Линлин, вы просите плату за обучение у директора Ван, говоря это? Я не мог танцевать ча-ча в предыдущей сцене, к счастью, Вы были там, чтобы научить меня, Вы мой учитель.”

Эта гладкая лесть заставила вторую актрису второго плана рассмеяться как цветок. - Нин Цин, у тебя очень милый рот.”

- Ха-ха... - засмеялся весь экипаж, и атмосфера была мирной и гармоничной.

Лицо Нин Яо побагровело от гнева, вторые и третьи актрисы второго и третьего эшелонов поддержки в "пыли Фэна" были знаменитыми фронтовыми актрисами в Китае. Если бы не режиссер Ван, зачем бы им играть такие незначительные роли?

Она не ожидала, что всего за полмесяца Нин Цин уже так хорошо ладила с ними. Она была красива, сладкоречива и умаслила всю команду, обводя ее вокруг пальца.

Глядя, как они смеются и болтают, Нин Яо посмотрела на черный куриный суп в своих руках и внезапно потеряла аппетит.

Сюй Цзюньси уставился на красивую фигуру в кольце напротив него. Он не ожидал, что у Нин Цин когда-нибудь будет все это. ее глаза на крошечном личике были изогнуты, а выражение лица-ярким и живым. Она нравилась всей команде.

- Танцует?

Он вдруг вспомнил танец с хрустальной тарелкой, который она исполняла больше полугода назад. Никто не знал, что он тайно заблокировал все видео и новости о танце Нин Цин от утечки. Он был таким мрачным и презренным; он не хотел, чтобы кто-нибудь видел ее красоту.

Тем не менее, она вырвалась из-под его контроля и собиралась взлететь высоко и далеко от него.

Она всегда была тем, кто легко становился популярным, и теперь директор Ванг дал ей шанс использовать свои таланты.

Сюй Цзюньси вдруг кое-что понял. В своем подсознании он также знал, что Нин Цин определенно станет популярной, но у нее не было такой возможности.

…

После ужина Нин Цин отправилась в номер отеля Red House, чтобы найти Оу Ло Си.после полмесяца общения она почувствовала, что личность Оу Ло Си была холодной и изолированной. Он всегда ел в одиночестве и после съемок уходил в свою комнату, редко выходя оттуда.

Стоя перед дверью комнаты, Нин Цин протянула руку и постучала в дверь.

“Войти.- Ответил изнутри ОУ Ло Си.

Нин Цин толкнула дверь и вошла внутрь. Красивый молодой человек сидел на светло-фиолетовом ретро-цветочном диване. Яркое и теплое послеполуденное солнце отражало радужный свет через окно и сияло на его красивом лице, изображение было тонким, как набросок.

Нин Цин наконец поняла, почему у Оу Ло Си было так много поклонников. Если не считать его чрезмерно красивого лица, его темперамент был очень спокойным. Он был так спокоен, что казалось, будто он находится в гармонии с природой, совсем как легкий и простой рисунок свободной рукой.

ОУ Ло Си чистил яблоко.

Нин Цин подошел к нему и спросил: "Ло Си, ты уже поел?”

“Да.- Молодой человек опустил глаза. Мягкая челка на его лбу колыхалась на ветру, закрывая пару длинных глаз.

Нин Цин видел, что он был очень неопытен в чистке яблока, как будто он только учился. Она села по другую сторону дивана и взяла из его рук нож и яблоко. - Позволь мне научить тебя.”

Очищая яблоко от кожуры, Нин Цин вспомнила, как на днях она видела, как Лу Шаомин чистила яблоко для своей матери за пределами палаты.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 70:Соревнование**

Когда Нин Цин чистила яблоко, она вспомнила сцену, когда Лу Шаомин чистила яблоко для своей матери в больнице.

Тонкие и красивые, но в то же время изящные руки мужчины грациозно очистили яблоко.

Когда Нин Цин подумала о нем, она не смогла удержаться от улыбки. В течение последних двух недель они переписывались друг с другом каждый вечер. Он был человеком немногословным и не очень сладкоречивым, но она была довольна его короткими ответами “мм” и “хорошо”.

Этот человек был очень занят своей работой, но всякий раз, когда она писала, он обязательно отвечал ей в течение трех секунд. Само по себе это было редкостью.

- А как насчет того, чтобы почистить яблоко и заставить тебя улыбнуться?- Когда она думала о своем муже, то услышала в его голосе недоумение.

Она подняла глаза и посмотрела на молодого человека, сидевшего напротив нее. Молодой человек был озадачен выражением ее лица; на нем читались сомнение и подозрение.

Нин Цин была застигнута врасплох. Это был ее первый раз, когда она увидела, как Оу Ло Си показал такое выражение. Поскольку ему было любопытно, он огляделся вокруг, и она получила хороший обзор его глаз. Они были мерцающими и кристально чистыми, чрезвычайно красивыми.

Она чувствовала, что Оу Ло Си был совершенно другим человеком на съемочной площадке и вне ее. Вне игры Оу Ло Си даже не знал, как чистить яблоко. Он будет задавать вопросы, как невинный, наивный ребенок. Его психологический возраст казался довольно молодым.

Нин Цин было любопытно. За каждым интересным человеком скрывалось неизвестное прошлое и подробная история.

Что за история была у Оу Ло Си?

Нин Цин передала ему очищенное яблоко и ответила: “Потому что я думала о ком-то, когда чистила яблочную кожуру. Я почувствовал себя счастливым и улыбнулся.”

“О, - кивнул Оу Ло Си, - может быть, вы подумали о ком-то, кто вам нравится?”

Например?

Как И Лу Шаомин?

Щеки Нин Цин порозовели “ " мм, да, человек, который мне нравится. Ло Си, пошли. Скоро начнется следующая сцена.”

- О'Кей, - Оу Ло Си встал и снял с вешалки черную куртку. Затем они вместе покинули комнату.

…

Во второй половине дня Нин Цин и Оу Ло Си снимали сцену танца. Затем им нужно было найти павильон на озере с красивыми пейзажами для романтической сцены.

- Режиссер Ван, давайте снимем это в павильоне, - Нин Цин указал на павильон на озере неподалеку. Пейзаж там был прекрасен.

Директор Ван посмотрел и сказал: "Хорошо, пойдем туда.”

Все пришли в павильон,и съемочные группы готовились к съемкам. Режиссер Ван рассказывал Нин Цин о вещах,которые она должна была взять на заметку для сцены. Внезапно она услышала слабый голос, произнесший: "сестра,вы снимаете здесь?”

Это же Нин Яо. Почему она повсюду?

Нин Цин подняла голову и увидела, что Нин Яо подошла к ней, обняв Сюй Цзюньси. Там был помощник и несколько экипажей позади них.

"Сестра, мы снимаем сцену позже. Я видел этот павильон раньше, но ты пришел первым. Тем не менее, все происходит в порядке живой очереди. Может ты позволишь нам сначала снять фильм?”

” Как ты можешь быть таким неразумным... " - Сяо Чжоу был взбешен, и она хотела поспорить с Нин Яо.

О чем это она говорит? Она явно ревновала к Нин Цин и хотела причинить ей неприятности на каждом шагу.

Нин Цин схватила Сяо Чжоу за плечи и отвела ее назад. Она сделала шаг вперед и нежно улыбнулась Нин Яо. - Сисси, это правильно, что все происходит в порядке живой очереди. Возможно, вы не знаете, что я видел ваш нынешний наряд в торговом центре некоторое время назад. Но, к сожалению, вы купили его первым. Прежде чем я позволю вам забрать павильон, не могли бы вы снять свою одежду и вернуть ее мне?”

- Ха, ха... - команда уличных Ходоков увидела, что Нин Яо пришел, чтобы причинить неприятности, и они были сердиты. Но они видели, что Нин Цин легко удержалась на своем месте, и это их развлекало.

Директор Ванг рассмеялся. - Нин Цин, хорошо сказано!”

Сюй Цзюньси нахмурился, и он был недоволен Нин Яо. То, как она пришла сражаться за павильон, было просто ребячеством. Было очевидно, что она обидела директора Вана.

Она только начала свою карьеру и не имела никакого основания. Она получила свою главную женскую роль в Pink Lady главным образом из-за него. В круге развлечений не было никаких секретов. Весть о ее борьбе за павильон с директором Вэном должна была распространиться очень скоро. Она стала бы посмешищем в индустрии из-за своей наглой грубости.

Однако он был еще больше зол на то, что сказала Нин Цин. Неважно, насколько плохим был Нин Яо, она была его девушкой. Как смеет Нин Цин делать комментарии типа "сними свою одежду"!

- Цзюньси, - Нин Яо пожал Сюй Цзюньси руку и надул губы, - наша съемочная группа выбрала павильон. Скажи сестре, чтобы она разрешила нам снимать здесь.”

Сюй Цзюньси хотел прочитать пять лекций Нин Яо и снять напряжение. Однако его взгляд встретился с взглядом Нин Цин, и он увидел отблеск презрения в ее прекрасных карих глазах.

Ее пристальный взгляд был подобен горшку с холодной водой, вылитой на него. Полмесяца назад она вернула ему нефритовый браслет, и он не мог видеть никаких признаков чувств в ее глазах.

Она попрощалась с ним окончательно!

В сердце Сюй Цзюньси была пустота, которая охватила все его тело. Его руки сжались в кулаки, и он сказал своему помощнику: “пошлите приглашение президенту Донгу из Ред-Хауса и сообщите ему, что я собираюсь арендовать павильон на озере на вторую половину дня.”

- Да, сэр!- Его помощник повернулся и ушел.

Нин Яо просиял от радости. - Спасибо тебе, Цзюньси!- Она провоцирующе посмотрела на Нин Цин.

- Бесстыдно!- Сяо Чжоу выругался.

"Генеральный директор Сюй, я никогда не ожидал, что вы потратите так много денег, чтобы обмануть меня только для того, чтобы заставить вашу женщину улыбнуться.- Директор Ван, который всегда был спокоен, внезапно стал несчастен. Он прищурился и посмотрел на Сюй Цзюньси. “Я всегда считала, что генеральный директор Сюй-честный человек. Сегодня только я понял, что генеральный директор Сюй ухудшается в развлекательном кругу. Если бы твоя девушка стала знаменитой, это было бы чудом! Ло Си, Нин Цин, поехали!”

Директор Ван ушел.

Выслушав выговор директора Вана, Сюй Цзюньси смутилась. Нин Яо почувствовала себя подавленной, поскольку только тогда осознала всю серьезность ситуации. Она оскорбила директора Вана.

- Директор Ван, я... - Нин Яо хотела объясниться сама.

Съемочная группа убрала свое съемочное оборудование, и Нин Цин вышла из павильона вместе с Сяо Чжоу. Но она вдруг заметила сандаловую вывеску на колонне павильона. На вывеске было написано одно слово.

Мемориал!

Нин Цин взглянула на него. Все были заняты борьбой за павильон, но никто не осматривал это место.

Да, Ред-Хаус был полон высоких зданий, но там был только павильон на озере.

История семьи Донг была интересной. Это должны быть литераторы, которые выдавали себя за образованного человека среди литераторов. Они построили мемориал на стыке озера и горы.

Президент Ред-Хауса подбежал к нему вместе со своим помощником. Пока Нин Яо была занята объяснениями, у Нин Цин появилась идея. Она вернулась в павильон и увидела там длинный деревянный стол. - Сестра, здешние пейзажи так прекрасны. Я хочу сделать селфи здесь, на деревянном столе. Ты ведь не против, правда?- Спросила Нин Цин, собираясь сесть на стол.

Нин Яо видел, что Нин Цин завоевывает ее территорию. Она тут же отпустила Сюй Цзюньси и подбежала к Нин Цин. Она оттолкнула Нин Цин и закричала: "уходи, это моя территория!”

Затем Нин Яо села на деревянный стол.

Нин Яо сильно толкнул Нин Цин. Хотя Нин Цин была готова к тому, что ее оттолкнут, она сделала несколько неуверенных шагов.

- Будь осторожен!- Кто-то помог Нин Цин восстановить равновесие.

Она подняла глаза и увидела Оу Ло Си.

Нин Цин была потрясена. - А? Если она не ошибалась, Оу Ло Си уже отошел на четыре-пять метров. Как он может появиться рядом с ней в одно мгновение?

Нин Цин быстро покачала головой. Должно быть, у нее плохая память.

Эта резкая перемена заставила людей, вышедших из павильона, остановиться и обернуться.

- Боже Мой!- Внезапно раздался трагический голос. Шестидесятилетний президент подбежал и вошел в павильон. Он указал на Нин Яо своим дрожащим пальцем и сказал: “Это, Это стол, который мы используем для совершения поминальных ритуалов по нашим предкам. Наша семья Донг продолжалась в течение пяти поколений. Кроме того, что потомки кладут еду и палку Джосса для поминальной службы, они опускаются на колени, чтобы помолиться. Ты... кто ты такой? Как ты смеешь сидеть на этом столе! Такое злое деяние!”

Нин Яо был потрясен. Мемориал?

Президент Донг помахал рукой, и телохранители позади него вышли вперед и схватили Нин Яо за руку. Они собирались выгнать ее из павильона.

- Президент Дон, пожалуйста” - быстро остановилась Сюй Цзюньси.

"Генеральный директор Сюй, эта женщина унизила предков семьи Дун; это не может быть терпимо!”

Раздался крик, когда Нин Яо выбросило из павильона, как мусор. Она тяжело приземлилась на землю.

- Ха, ха-ха... - окружающая толпа разразилась ободряющим смехом.

Лицо Нин Яо стало смущенным. Она чувствовала, что ее достоинство попирается. Все указывали на нее пальцами и смеялись.

Нин Цин!

- Нин Цин,ты подставила меня? Президент Дон, это была Нин Цин, кто хотел…”

- Нин Яо, прекрати безосновательно нападать, - прервал ее Сяо Чжоу, - мемориальные знаки висят вокруг павильона. Либо ты слепой и ничего не видишь, либо ты неграмотный и не умеешь читать. Все видели, как самонадеянно ты вел себя, когда дрался с Нин Цин из-за того, кому первому разрешили снимать в павильоне. А теперь ты пытаешься свалить вину на нее! Отлично, а где же твой свидетель? Скажи кому-нибудь, чтобы он говорил за тебя.”

Нин Яо не нашелся, что сказать. - Она огляделась вокруг. Люди из съемочной группы Street Walker смеялись над ней. В устном соглашении не было никакой гарантии.

Затем она посмотрела на Сюй Цзюньси. Его лицо было таким темным, и он смотрел на нее с большим нетерпением. Казалось, она ему наскучила.

Сердце Нин Яо достигло небывалой высоты.

- Забудь об этом, Сяо Чжоу. Моя сестра такая варварская и неразумная. Пока генеральный директор Сюй заботится о ней, она будет иметь свой путь. Генеральный директор Сюй-могущественный и влиятельный, моя сестра может делать все, что захочет. Не беспокойтесь, пойдем.- Нин Цин выглядела обиженной. Она потянула Сяо Чжоу за руку и ушла.

Съемочные группы Street Walker последовали за ним. Директор Ван попрощался с президентом Донгом и не смог удержаться, чтобы не кивнуть в сторону Нин Цин. Девушка обладала скрупулезной предусмотрительностью и мудростью. Но самое главное-у нее было умное и подвижное сердце.

В развлекательном кругу было много людей, которые могли бы хорошо выступить перед камерами, но вряд ли кто-то из них мог бы поставить такое убедительное шоу за кулисами.

- Цзюньси... - Нин Яо с трудом поднялся и подошел к Сюй Цзюньси.

Она знала, что Сюй Цзюньси была обеспокоена тем, что сказала Нин Цин. Его лицо помрачнело после того, как Нин Цин заговорила.

Нин Цин была такой жестокой. Она знала, где была конечная цель Сюй Цзюньси!

Нин Яо хотел утешить Сюй Цзюньси, но прежде чем ее рука коснулась его, он сказал: “Подумай о том, что ты сделал.- Сюй Цзюньси ушел бессердечно.

Нин Яо застыла на месте.

…

Съемки во второй половине дня прошли гладко, и съемочные группы должны были уехать рано.

Сяо Чжоу надел куртку на Нин Цин,и они болтали, пока шли.

- Нин Цин, позволь мне кое-что тебе сказать. Сюй Цзюньси проходил мимо нашей съемочной площадки сегодня днем, и вы случайно играли с ОУ Ло Си. Он стоял у двери и наблюдал довольно долго.”

Нин Цин застегнулся на все пуговицы и не стал беспокоиться: “пусть смотрит, как хочет. Не беспокойтесь о нем.”

“Нет, - запаниковал Сяо Чжоу, - Нин Цин, ты не понимаешь. Я имею в виду Сюй Цзюньси наблюдал за тобой долгое время. Его взгляд был не простым. Он даже не моргнул.”

Нин Цин остановилась, и она подумала на некоторое время, а затем ее красивые карие глаза внезапно засияли яркостью мудрости, “Сяо Чжоу...” она поманила Сяо Чжоу подойти ближе.

Сяо Чжоу подошел ближе, и они зашептали друг другу на ухо.

- Ничего себе, Нин Цин, ты слишком удивительна.- Удивленно воскликнул Сяо Чжоу.

…

Ужин проходил в ресторане отеля. Обе команды Street Walker и Pink Lady, наряду с другими съемочными группами, которые снимали в Red House, все собрались вместе.

Там было много больших шишек и известных режиссеров, которые собрались там. Директор Ванг привел Нин Цин, чтобы познакомиться со всеми. Когда они проходили мимо стола, директор Ван встретил своего лучшего друга в кругу директоров, директора Чжана.

Директор Чжан улыбнулся. - Брат, это было давно. Раз уж мы оба здесь, давайте сядем вместе. Давай посмотрим на твою восходящую звезду.”

Директор Ван повел Нин Цин вокруг и представил ее одну за другой. Среди участников группы был китайский режиссер, номинированный на премию "Оскар", продюсер, номинированный на премию "пожизненное достижение", известные певцы, некоторые фронтовые знаменитости…

Нин Цин последовала за директором Ванг, когда она поприветствовала всех. Она почти не разговаривала, но была ласковой и тихой. Все прониклись к ней симпатией.

Конечно же, Нин Цин увидела два знакомых лица. Сюй Цзюньси и Нин Яо. Ну что ж, это было важное событие. Сюй Цзюньси определенно пришел, чтобы представить Нин Яо всем остальным.

Послушай, это настоящая любовь.

Директор Ван сидел рядом с директором Чжан, в то время как Нин Цин увидел, что есть пустое место рядом с Сюй Цзюньси и еще одно пустое место рядом с Нин Яо. Не долго думая, она подошла к свободному месту рядом с Сюй Цзюньси.

Нин Яо увидел это и запаниковал. Она ненавидела, когда Нин Цин и Сюй Цзюньси вступали в контакт, особенно наедине. - Сестра, подойди и сядь рядом со мной, - машинально позвала она.”

Внезапно за столом воцарилась тишина. Нин Яо заговорил, и все обернулись.

Нин Цин улыбнулась и подыграла ему. “Окей. Пусть Яояо расставит стулья, а я тебя послушаю.”

Яояо расставил стулья?

Беззаботный комментарий Нин Цин подтолкнул Нин Яо стать объектом публичной критики. Люди на столе были все старшеклассники в развлекательном круге.

Кто такой Нин Яо? Никто не обращал на нее внимания, но она осмелилась сделать надменное замечание.

- Нин Цин, сядь рядом с генеральным директором Сюй. Мы же здесь курим. Это нездорово для девочек-вдыхать так много вторичного дыма,-директор Чжан украдкой взглянул на Нин Яо и мягко сказал.

“В порядке. Спасибо за вашу заботу, директор Чжан.- Нин Цин повернулась и села рядом с Сюй Цзюньси.

Нин Яо была готова взорваться от гнева, и на нее недружелюбно смотрели люди вокруг стола. Сюй Цзюньси говорил с ними о предстоящем фильме, и они намеревались позволить ей быстро появиться в фильме. Но из-за того, что сказала Нин Цин, никто не хотел продолжать обсуждение этой темы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 71:Комната 902**

- Цзюньси... - Нин Яо схватил Сюй Цзюньси за рукав и прошептал: - посмотри на мою сестру, директор проигнорировал меня. Поторопись и поговори с ними о моих съемках.”

Сюй Цзюньси с силой оттянул его рукав назад. Его тонкие губы сжались в мрачную линию, когда он подавил свое несчастье.

- Заткнись!- он закричал на Нин Яо.

- Заткнись.!

Глаза Нин Яо недоверчиво расширились. Сюй Цзюньси ни разу за последние три года не сделал ей выговор, но только сейчас велел заткнуться?!

Уголки губ Нин Цин приподнялись, когда она услышала разговор между ними двумя. Она была вынуждена признать, что хотя Ли Мэйлин создал большое шоу, чтобы играть трудно получить, отправляя Нин Яо за границу, она не держала Нин Яо рядом с собой и обучала ее, поэтому Нин Яо ничего не узнал от Ли Мэйлин.

Ну и дурак же он!

Сюй Цзюньси знала, что Нин Цин сказала то, что она сказала намеренно. Даже когда они были в павильоне в тот день, Нин Цин намеренно заманила Нин ЯО в свою ловушку. Он был зол на хитрость и коварство Нин Цин, но еще больше он злился на глупость и невежество Нин Яо.

Нин Цин была права. С тех пор как она вошла в индустрию развлечений, Нин Яо знала только, как полагаться на его силу, чтобы продвигать ее. Однако каждый раз, когда она наносила удар, Нин Цин наносила ответный удар в два раза сильнее.

Например: ситуация сейчас. Ни у кого за столом не было положительного выражения лица, но она все равно приставала к нему, чтобы поговорить о своем фильме для нее.

Эти две сестры вообще не шли ни в какое сравнение. Нин Цин могла быть очень ловкой и ловкой в установлении социальных отношений, и она была хороша в пении и танцах. Что же касается Нин ЯО, то она была совершенно безмозглой, если не считать того, что просила у него чего-то.

Нин Яо был хромой уткой. Он уже некоторое время убирал беспорядок Нин Яо, и он устал от этого.

Для семьи Сюй и императорской развлекательной группы было невозможно принять кого-то вроде Нин ЯО в качестве хозяйки дома.

- Нин Цин, тебе это удалось.- Сюй Цзюньси искоса взглянул на Нин Цин и стиснул зубы. Она всегда хотела разрушить его отношения с Нин Яо, и в конце концов ей это удалось.

Нин Цин убрала прядь шелковистых волос со щеки за ухо своей тонкой рукой. Она подняла бокал красного вина, прищурив глаза, которые были похожи на осеннее озеро, и лениво улыбнулась, говоря: “президент Сюй, я не могу понять, о чем вы говорите. Я уже давно сказал вам, что для Нин Яо вы можете только потакать ей и играть с ней, балуя девушку в своей ладони.”

- Это ты!- Сюй Цзюньси был так взбешен, что не мог ничего возразить. Да, он сам выбрал Нин Яо и не мог винить в этом других.

Расстояние порождает красоту, и еще когда Нин Яо была в Америке, она одевалась модно и красиво в довершение всего нежно и ласково разговаривала с ним каждый раз, когда он приезжал к ней в гости. Тогда он был очень счастлив.

Но Нин Яо вернулся в Китай только месяц назад, и глаза Сюй Цзюньси были похожи на увеличительные стекла. Он мог видеть только недостатки Нин Яо.

Раздался резкий “лязг", Нин Цин случайно наткнулась на столовые приборы рядом с его рукой, и вилка упала на землю.

Сюй Цзюньси наклонился, чтобы поднять его.

Когда он наклонился, Нин Цин тоже наклонилась. Кончики ее пальцев коснулись его рук.

- Президент Сюй, разве вы недостаточно посмотрели?- Пока он смотрел, над его головой раздался негромкий смешок.

Взгляд Сюй Цзюньси встретился с прекрасными осенними зрачками Нин Цин, когда он поднял голову. Она смотрела на него теплым и легким взглядом, с явной холодностью на лице.

Сюй Цзюньси больше не могла говорить. Он наблюдал, как Нин Цин взяла вилку, выпрямилась, помахала официанту и принесла ему новый набор столовых приборов.

Он не мог вспомнить ничего из того, что говорили ему люди за столом. Его глаза были сосредоточены на Нин Цин. Время от времени она касалась своих длинных волос маленькими ручками. Всякий раз, когда она это делала, его нос наполнялся освежающим ароматом ее шелковистых прядей.

…

После ужина все разошлись по своим номерам. Нин Яо приставала к Сюй Цзюньси, говоря, что хочет спать рядом с ним, но Сюй Цзюньси нахмурился и оттолкнул ее.

“Я очень устала.- Он убрал ноги и вернулся в свою комнату, оставив там Нин Яо, топающую ногами.

Сюй Цзюньси вошел в свою комнату, сел на кровать, достал пачку сигарет и закурил. Среди дыма он достал свой мобильный телефон и пристально посмотрел на номер телефона на своем экране.

Выкурив четыре или пять сигарет, он встал, подошел к окну и набрал номер.

- Привет... - послышался элегантный голос Нин Цин.

- ...Привет, Нин Цин, это я.”

- О, президент Сюй, в чем дело?- Тон Нин Цин был довольно удивленным.

“Я вернулась и увидела, что на нефритовом браслете семьи Сюй появилась трещина после того, как вы бросили его на землю в больнице.”

“Это правда? Я очень сожалею об этом.”

“А как можно сказать "Прости"? Нин Цин, ты должна компенсировать мне это. Почему бы мне не принести его и не показать тебе браслет? В какой комнате ты находишься?”

“… 902. ”

…

Когда Сюй Цзюньси вошел в номер 902, дверь была не заперта. Он открыл дверь и вошел внутрь.

В комнате не было света, и он не видел Нин Цин, но дверь в ванную была плотно закрыта, и он мог слышать звук бегущей воды.

Может, она принимает ванну?

Сюй Цзюньси закрыл глаза и с силой вдохнул запах комнаты. В комнате стоял ее особый аромат. Окна были наполовину открыты, и прозрачные занавески трепетали на ветру, делая атмосферу туманной и неоднозначной.

- Он облизнул пересохшие губы. Он не знал, почему солгал о повреждении нефритового браслета. Почему он бросился к ней в комнату? Он просто очень скучал по ней.

Кровь прилила к его телу, когда она коснулась его руки, и он почувствовал ее аромат за обеденным столом. Как будто что-то щекотало его сердце. Он испытывал сильное искушение.

- Нин Цин, ты принимаешь ванну?- Его голос был хриплым.

В ванной никто не ответил.

Сюй Цзюньси подошел к двери и тихо положил руку на ручку. Он несколько раз прокашлялся и сказал: “Я войду, если ты будешь продолжать молчать.”

Никто не произнес ни слова.

Со щелчком Сюй Цзюньси открыл дверь.

В ванной горел свет, из-под душа текла горячая вода, но прекрасного тела молодой девушки, которое он представлял себе в своем воображении, там не было; душ был пуст.

Прямо тогда,” Нин Цин... " лампа в гостиничном номере была включена, когда Сяо Чжоу вошел в номер. Она закричала в тот момент, когда увидела Сюй Цзюньси “Ах! Президент Сюй, почему вы находитесь в комнате Нин Цин? Такой мужчина, как ты, врывается в комнату женщины так поздно ночью ... что с тобой?”

Сюй Цзюньси отвел взгляд. Его обманула Нин Цин. Черт возьми!

В этом отеле было много знаменитостей, поэтому, естественно, там было много журналистов, которые лежали в ожидании. Было необходимо, чтобы он немедленно уехал. Он не мог быть сфотографирован таким образом.

Сюй Цзюньси направился к двери. Когда он уже собирался уходить, то услышал несколько “щелчков” фотоаппарата, когда огромная толпа репортеров столпилась у двери. Выход Сюй Цзюньси был заблокирован.

- Президент Сюй, сейчас 9 часов вечера. Почему ты в комнате Нин Цин так поздно ночью?”

- Президент Сюй, вы открыто признали, что ваша подруга Нин Яо все еще живет по соседству. Нин Яо и Нин Цин-сестры. У президента Сюя есть история отношений с каждой из сестер?”

Вопросы репортеров становились все более и более заостренными. Сюй Цзюньси потер виски. - Извините, но я ничего не могу вам сказать.- Он протиснулся сквозь толпу и направился к своей комнате.

Репортеры следовали за ним, как тень. Сюй Цзюньси пытался понять, как он может их потерять. В этот момент в поле его зрения появилась розовая фигура. Это был Нин Яо.

О нет.

Нин Яо сжала кулаки и посмотрела на него со слезами на глазах. - Хм!- Она холодно фыркнула, прежде чем развернуться и убежать.

Теперь Сюй Цзюньси волновался еще больше. - Яояо, это не то, что ты думаешь. Послушайте мое объяснение."Преследуя Нин Яо, он достал свой мобильный телефон и позвонил кому-то. - Здравствуйте, пришлите сюда кого-нибудь разобраться с этой ситуацией.”

…

Вскоре прибыла команда Сюй Цзюньси, и репортеры были разогнаны. В коридоре гостиницы сразу же стало тихо.

Нин Цин вышла из угла, Сяо Чжоу подбежал и протянул ей диск S. - Нин Цин, видео было записано. Мы прекрасно сражались в этой битве.”

"Да, загрузите видео в Интернет и Weibo немедленно. Независимо от того, насколько силен Сюй Цзюньси, он не может остановить сплетни пользователей Сети. Такого рода скандалы всегда популярны. К тому времени, когда Сюй Цзюньси сможет уговорить Нин Яо и закрыть веб-страницу, это уже распространится.- Глаза Нин Цин сверкнули мудростью.

Сяо Чжоу кивнул. - Хорошо, я сделаю это прямо сейчас.”

После того, как Сяо Чжоу ушел, Нин Цин увидела директора Вана, идущего к ней из коридора. Он спросил: "Нин Цин, что происходит?”

Нин Цин рассмеялся и сказал: “директор Ван, я помню, что сейчас начнется первый этап нашей рекламной кампании "ветер и пыль". Ранее президент Сюй и Нин Яо были горячими темами. Я просто использовал их, чтобы сначала сделать несколько выстрелов и сделать некоторые заголовки.”

Директор Ванг немедленно сверкнул довольной улыбкой. Он действительно не судил ее неверно. - Нин Цин, я действительно не ожидал, что ты будешь таким умным маленьким бесенком, ха-ха.”

…

Нин Цин вернулась в свою комнату и приняла ванну.

Она внезапно подумала об этой стратегии после того, как услышала, как Сяо Чжоу упомянул постоянный пристальный взгляд Сюй Цзюньси. Она знала все о грязных и презренных мыслях, которые были у Сюй Цзюньси о ней, поэтому она согласилась с ситуацией и воспользовалась им.

Это пара презренных существ. Это было только начало сражения, и она официально объявила им войну.

Она отомстит каждому, кто оскорбил ее, по очереди.

Нин Цин достала свой мобильный телефон и нашла чей-то номер. Завтрашний развлекательный заголовок определенно будет посвящен ей и Сюй Цзюньси. Не рассердится Ли Лу Шаомин, когда узнает о ее скандале?

Нин Цин решила послать ему короткое сообщение, чтобы он был готов психологически.

- "Шаомин, возможно, будут какие-то скандалы обо мне с Сюй Цзюньси. Надеюсь, ты не возражаешь.]

Текстовое сообщение уже было отправлено. На этот раз Лу Шаомин ответил не сразу. После ожидания в течение примерно трех минут, его текстовое сообщение пришло.

- "Кто дал ему номер твоей комнаты]

- Нин Цин была поражена. Он знал все об этом еще до того, как она рассказала ему, из-за чего разразился скандал?

Более того, разве его вопрос нуждается в такой конкретизации?

В этом скандале было два возможных ракурса. Если бы кто-то дал Сюй Цзюньси ее номер комнаты, она была бы пассивной в скандале. Если станет известно, что она дала этот номер по собственной инициативе, то станет ясно, что скандал был спланирован именно ею. Возможно, Лу Шаомин подсознательно подумает, что она хочет продолжить отношения с Сюй Цзюньси.

Слов у этого человека никогда не было много, фразы короткие и по делу. Он был слишком прямолинеен, переходя прямо к делу.

Нин Цин прикусила нижнюю губу своими жемчужными зубами и, наконец, честно ответила - [я дала его]

После того, как сообщение было отправлено, Нин Цин с тревогой ждала его ответа, но прошла одна минута, пять минут, а затем и десять минут, но ее мобильный телефон так и не зазвонил.

Сердце Нин Цин сжалось. Он ведь не будет просто игнорировать ее, не так ли?

Нин Цин быстро подняла трубку мобильного телефона и робко рассмеялась, как бы извиняясь. - "Ха-ха, Шаоминг, ты злишься? Я просто позаимствовал его славу, чтобы поднять шумиху. Я невиновен.]

Через 10 минут ее мобильный телефон все еще молчал, и когда Нин Цин не получила ответа, она поняла, что он сердится!

Он действительно игнорировал ее!

Ну почему этот человек такой мелочный? Это было нормально в индустрии развлечений, чтобы создать скандал.

Хорошо, хорошо, она использовала своего бывшего парня, чтобы создать некоторую шумиху о себе и заставила его чувствовать себя несчастным и неудобным, но... они не видели друг друга в течение полугода. Единственный контакт, который они имели друг с другом, был через сообщения по ночам. Неужели он собирается так безжалостно игнорировать ее только из-за этого?

Нин Цин была опустошена, но она знала, что совершила ошибку. Она продолжала писать ему, ломая голову, чтобы найти правильные слова, которые сделали бы его счастливым.

В комнате было тихо. Ее глаза блестели, а сердце билось как барабан, ожидая его ответа.

Но она была разочарована.

Прошло уже полчаса, а он все не отвечал. Он ожесточил свое сердце и решил дать ей холодный прием.

Нин Цин надула нежные щеки, а его водянистые глаза закатились от гнева. “Лу Шаомин ты большой злодей, мне тоже на тебя наплевать!- Нин Цин закрыла глаза, она собиралась спать!.

…

Нин Яо заперся в своем номере, но Сюй Цзюньси попросил менеджера отеля открыть ему дверь, Дверь открылась со щелчком, “Яояо...” - он ворвался с тревогой.

Но тут раздался” Бах", когда Нин Яо подбежала к стене комнаты и ударилась о нее лбом.

- Яояо!- Закричал Сюй Цзюньси и побежал вперед, чтобы подхватить тело Нин Яо, когда оно начало сползать вниз по стене. Кровь лилась со лба Нин Яо, и ее лицо побелело. Он был убит горем. - Яояо, почему ты такой глупый? Почему вы бросились к стене? Разве это больно?”

Нин Яо слабо лежал в объятиях Сюй Цзюньси. Ее глаза были полны слез, когда она всхлипывала: "Цзюньси, позволь мне умереть. Я знаю, что тебе нравится моя сестра. В таком случае я уйду с вашего пути и желаю вам вечной любви.”

Сюй Цзюньси смахнула челку с лица Нин Яо. Место, которое она ударила сильнее всего, оказалось местом, где она получила шрам, спасая его три года назад. Внезапно чувство вины переполнило его.

- Яояо, ты меня неправильно понял. Мне нужно было кое-что обсудить с Нин Цин. Ее не было в комнате, и мы ничего не сделали. Яояо, ты единственный, кого я люблю.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 72:Сорвите Его Лицом К Лицу**

- Яояо, ты меня неправильно понял. Мне нужно кое-что обсудить с Нин Цин. Ее не было в комнате, мы ничего не делали. Яояо, ты единственный, кого я люблю.”

- Цзюньси, не лги мне. За последний месяц я поняла, что ты стыдишься меня. Ты думаешь, что я не так хороша, как моя сестра, не так умна, как она. Но, не забывайте, я только что вошел в круг развлечений. Вся моя жизнь была только о тебе. Я тайно люблю тебя и строю себя в соответствии с твоими желаниями. Я очень новичок в развлекательном круге, и у меня нет никакого опыта вообще.”

“Потому что ты генеральный директор "император Энтертейнмент Груп", вот почему я решил войти в круг развлечений. Я действовал слишком поспешно в эти последние дни, но я только хотел быть ближе к тебе, быть женщиной, которая стоит рядом с тобой. Но вы не можете видеть тех усилий, которые я приложил. Ты обвиняешь меня, ты стыдишься меня.”

Сюй Цзюньси почувствовал тугую пощечину на своем лице, и ему стало стыдно.

Правда. Когда ему становилось стыдно за Нин Яо, он забывал, что у Нин Яо не было никакого прошлого опыта в кругу развлечений. Он забыл, что она была невинна и добра. Он также забыл, как много Нин Яо сделал для него.

Нин Яо уже давно знал, что он стыдится ее, но она не жаловалась вообще. Если бы он не вошел в комнату Нин Цин в тот день, Нин Яо не взорвалась бы.

Эта глупая девчонка знала только, что ей больно, даже когда она взрывалась. Она даже благословила его и Нин Цин.

- Яояо, прости меня. Это моя вина. Признаюсь, в последнее время я очень угрюм. Я больше не буду этого делать. Поверь мне... " - объяснил Сюй Цзюньси.

Но Нин Яо оттолкнула его, с трудом поднявшись на ноги, и побежала к стене: “Цзюньси, позволь мне умереть. Я чувствую себя так неуверенно. Хотя ты и признала свою вину Сегодня, я не знаю, когда ты снова будешь стыдиться меня. Без тебя я тоже могу умереть.”

Сюй Цзюньси обнял Нин Яо сзади. Он торопливо поцеловал волосы Нин Яо и сказал: “Яояо, давай обручимся. Я буду хорошо с тобой обращаться.”

Помолвлена?

Нин Яо сияла от радости, а ее глаза были полны удивления. Вот это здорово. Этот день наконец-то настал. Сюй Цзюньси наконец-то сказал это!

Однако она не сразу обернулась. Она прикрыла рот рукой и закричала: "Цзюньси, ты это серьезно? Я надеюсь, что ты делаешь мне предложение, потому что любишь меня. Если это из-за того, что ты чувствуешь себя виноватым, то я лучше не буду.”

Сюй Цзюньси взял Нин Яо за плечо и развернул ее лицом к себе. Он обхватил ладонями лицо Нин Яо и нежно поцеловал ее. - Глупая девочка, конечно, я люблю тебя. Яояо, будь моей женой, давай останемся вместе навсегда.”

- Нин Яо кивнула головой и приняла объятия Сюй Цзюньси.

…

Доктор перевязал голову Нин Яо. Она ударилась о стену с контролируемой силой. Следовательно, она была не слишком сильно ранена.

После ухода доктора Сюй Цзюньси обнял ее за плечи и поцеловал в лицо. - Яояо, прими душ и ложись спать. Твоя голова не может соприкоснуться с водой, ты хочешь, чтобы я тебе помог?”

Его голос звучал очень многозначительно, заставив Нин Яо покраснеть.

С того самого дня, как она помогла ему, они занимались интимными делами. Она всегда сдерживалась в самом конце и не позволяла ему прикасаться к себе. Следовательно, он все еще не был удовлетворен.

Нин Яо взглянула на красивое лицо Сюй Цзюньси и забралась к нему на колени. Затем она протянула руку, чтобы расстегнуть его рубашку. - Она говорила соблазнительно. - Цзюньси, я твоя. Поскольку мы собираемся обручиться, я отдамся тебе сегодня вечером.”

Глаза Сюй Цзюньси потемнели, и его тело напряглось. Огонь, который Нин Цин вызвала в нем, все еще не утих, и тогда Нин Яо потерлась о него, заставляя его страсть гореть еще больше.

Нин Яо тоже была красива. Ее светлая кожа была гладкой, и она выглядела невинной и хрупкой. Она излучала очаровательную ауру.

Однако в голове Сюй Цзюньси появилось еще одно лицо. Она была молодой, но красивой. Когда она чувствовала себя обиженной, когда злилась, когда была счастлива, выражение ее лица было живым. Ее упрямство и настойчивость особенно возбуждали в мужчине желание заставить ее подчиниться.

Этим человеком была Нин Цин.

С чего бы ему тогда думать о ней?

Внезапно на его губах появилась мягкость. Нин Яо поцеловала его, когда он отвлекся от своих мыслей.

Сюй Цзюньси закрыл глаза, чтобы заставить замолчать лицо Нин Цин. Он предупредил себя, что любит Нин Яо, и человек, который был близок с ним, был Нин Яо.

Он обхватил руками талию Нин Яо и углубил поцелуй.

Они вдвоем перекатились на кровать, и Сюй Цзюньси тяжело дышала. Кожа на его ладони была мягкой и гладкой, а ресницы дрожали, когда он закрывал глаза. Он понял, что не может себя контролировать. Он думал о Нин Цин.

Сегодня днем он наблюдал за Нин Цин на съемочной площадке. Она была одета в чонсам с красным пионом. Ее удивительное тело песочных часов в разрезе cheongsam design подчеркивало ее длинные ноги, которые были чрезвычайно соблазнительными.

Сюй Цзюньси понял, что он был еще более взволнован, когда подумал о Нин Цин в своей голове. Он был чрезвычайно взволнован, как будто находился на американских горках.

Нин Яо была очень счастлива, когда она погрузилась в приятное ощущение, которое Сюй Цзюньси дал ей, но она не знала, что Сюй Цзюньси бормотал имя: “Цин Цин.”

…

На второе утро Сяо Чжоу купался в лучах славы победы.

- Нин Цин, отличные новости. Как вы и ожидали, развлекательные заголовки были о вас и Сюй Цзюньси. На данный момент количество дискуссионных постов Weibo на эту тему составляет до 4,4 миллиарда! Уличный ходок успешно занял первое место, как и большинство искал.”

Нин Цин не была удивлена результатом. Для того, чтобы сделать Нин Яо известным в развлекательном кругу на ночь, Сюй Цзюньси приложил много усилий за последний месяц. Она наступила на свою славу и была запущена на вершину, это был вдвое больший результат с половиной усилий.

"Нин Цин, съемочная группа только что запустила первую партию рекламных видеороликов и фотографий для фильмов. Все дали хорошие отзывы на вашу актерскую работу. Ваша фанатская база Weibo уже увеличилась до шести миллионов.”

Нин Цин включила компьютер и просмотрела веб-сайт. Ее аккаунт в Weibo был наполнен позитивными комментариями цифровых граждан.

[Я только что смотрел рекламный ролик Street Walker, главная женская роль имеет большое актерское мастерство. Она так живо изобразила характер другого возраста и свой жизненный путь.]

- "Я всегда знала Нин Цин. Она-падшая знаменитая женщина в городе Т. За последние три года вокруг нее было много негативных новостей. Следовательно, у меня изначально не было хорошего впечатления о ней. Но с тех пор, как я увидел Стритуокера, мое отношение к ней резко изменилось. Она такая красивая, и ее актерское мастерство такое хорошее. Нин Цин, я действительно не должна была верить этим слухам. Я тебя поддерживаю.]

[Уличный бродяга-еще одна удивительная работа режиссера Вана.мне особо нечего сказать. Я поддерживаю директора Ван, я поддерживаю Нин Цин]…

На ее глазах выступили слезы. За три года она пережила столько социального снобизма. Никто ее не понимал. Помимо ее красивого лица и ее происхождения, которое стало предметом обсуждения на досуге каждого, они давали ей едкий сарказм большую часть времени и высмеивали ее.

Она упорно стояла прямо и твердо на протяжении всего путешествия в развлекательном кругу. Она мечтала о дне, когда сможет завоевать всех и добиться от всех снисхождения, понимания и уважения.

Наконец-то этот день настал.

Она осталась верна себе и получила признание!

…

Режиссер Ванг повел съемочную группу Street Walker на первую рекламную остановку. Сцена была оживленной и шумной. Кроме СМИ, там была огромная масса поклонников Нин Цин.

Когда журналисты СМИ спросили о том, что произошло накануне вечером во время Q&A, Нин Цин вообще не ответил. Она улыбнулась им и взмолилась о пощаде. Она хотела, чтобы они сосредоточились на фильме.

Хотя они не получили никакого ответа, элегантность Нин Цин была одобрена. Все хвалили ее, говоря, что она соответствует титулу светской львицы № 1 в городе Т.

Повышение закончилось во второй половине дня.

Директор Wang пригласил всех на KTV в качестве празднования успешной первой остановки. Как раз когда Нин Цин собиралась согласиться, Сяо Чжоу подошла с iPad mini в руке.

"Нин Цин, последние новости, Сюй Цзиньси собирается устроить грандиозную вечеринку с предложением в отеле Shengshi и официально предложить Нин Яо. Кроме того, там будет и мама Нин Яо, ли Мэйлин.”

Нин Цин взял в руки iPad и увидел на экране роскошное и изысканное украшение пятизвездочного отеля. Там были даже романтические белые ткани и цветы. Там был репортер, говорящий:,

- Всем привет. Мы живем на сцене, где генеральный директор Сюй Цзюньси собирается сделать официальное предложение Мисс Нин Яо. Наш кумир в драматической сцене, Ли Мэйлин, собирается появиться здесь, чтобы засвидетельствовать счастье своей дочери…”

Камера поймала тень ли Мэйлин, и Нин Цин хмыкнула, увидев ее.

Сяо Чжоу стал серьезным. - Нин Цин, то, что делает Сюй Цзюньси, дает нам крепкую пощечину. После вечеринки по случаю помолвки каждый хороший комментарий станет плохим. Они будут изображать вас как любовницу, которая украла своего шурин или интригующей женщиной, которая сенсационно ситуацию с другой славой.”

О чем бы ни думал Сяо Чжоу, Нин Цин уже давно думала об этом. Всего за одну короткую ночь Нин Яо позаботилась о Сюй Цзюньси и заставила его сделать ей предложение.

На самом деле, это не было странно. Нин Яо, скорее всего, устроил печальное шоу вместе с продажей своего тела. Такой нелепый человек, как Сюй Цзюньси, не мог устоять перед искушением.

Нин Цин ухмыльнулся и передал айпад Сяо Чжоу. Затем она вышла на улицу.

- Нин Цин, куда ты идешь?- Сяо Чжоу быстро последовал за ним.

- Кто-то уже объявил мне войну. Я сейчас же пойду им навстречу и разорву их на части!”

…

Отель Shengshi.

Нин Яо посмотрела на Сюй Цзюньси, которая медленно опустилась перед ней на колени, и почувствовала себя счастливой. Мужчина держал в руке бриллиантовое кольцо, похожее на голубиное яйцо в восемнадцать карат.

Когда он достал бриллиантовое кольцо, Нин Яо услышала, как все ахнули. Не поднимая глаз, она могла сказать, сколько из них ревновало к ней.

Ей надоело быть в центре внимания, куда бы она ни пошла. Ее нужно поддерживать, как принцессу.

- Яояо, я люблю тебя. Выходи за меня замуж, - нежно сказал ей Сюй Цзюньси.

- Мм, я обещаю.- Нин Яо сверкнула милой улыбкой. Затем она медленно подняла правую руку перед Сюй Цзюньси.

Кольцо с восемнадцатикаратовым бриллиантом медленно скользнуло на ее безымянный палец.

Но вдруг дверь распахнулась настежь. Кто-то вошел в холл.

Нин Яо подняла глаза и посмотрела. Это была Нин Цин!

Рука Сюй Цзюньси напряглась. Он никогда не думал, что у Нин Цин хватит мужества быть там. Он так долго был в развлекательном кругу. С тех пор как он увидел Сяо Чжоу прошлой ночью, он знал, что его использовали и одурачили. Поскольку она была такой вероломной и бессердечной, это предложение было самым тяжелым ударом, который он дал ей.

Он никогда не думал, что она осмелится появиться здесь.

Ли Мэйлин увидела это, и ее глаза вспыхнули. Чтобы предотвратить любой инцидент во время предложения, она организовала много телохранителей снаружи, но Нин Цин удалось войти.

Глядя на репортерский костюм и кепку Нин Цин, Ли Мэйлин знала, что большинство людей на месте преступления были репортерами, и Нин Цин нашел лазейку.

Ли Мэйлин быстро прошла вперед и схватила Нин Цин за руку. Она дружелюбно улыбнулась и сказала: “Цинцин, ты пришел? Сегодня счастливый день вашей сестры, вы должны быть здесь, чтобы дать ей свои благословения.”

Нин Цин улыбнулся, и Ли Мэйлин перехватил инициативу, нанеся первый удар. В тот момент, когда она толкнула дверь, чтобы войти, все прожектора были сосредоточены на ней, как она могла отрицать это перед публикой?

Поступок ли Мэйлин не оставил ей иного выбора, кроме как просто усмехнуться и смириться. Ее действия ограничивались “благословением".”

Нин Цин не возражала против этого. Напротив, она взяла ли Мэйлин за руку и, взявшись за руки, направилась к “счастливой” паре. - Тетя ли, вы совершенно правы, - с улыбкой проговорила она, неторопливо подойдя к ней. Моей сестре это было предложено. Я, конечно, здесь, чтобы дать свое благословение. У нас было недоразумение накануне вечером, и все было прояснено.”

Нин Цин активно заговорил о “прошлой ночи", и это сразу же вызвало интерес средств массовой информации. Были репортеры, которые сразу же спросили: "Мисс Нин, какое недоразумение было там накануне вечером?”

Нин Цин отвела назад руку, которую держала ли Мэйлин, и убрала волосы за уши “ " О, мой шурин пришел в мою комнату, чтобы взять сценарий пьесы, но вы случайно сфотографировали его. Моя сестра разозлилась, но я сразу же позвонил, чтобы объяснить ей это. Посмотрите на эту пару, они провели еще одну сладкую ночь вместе. а сегодня он сделал мне предложение. Это все мои усилия. Разве я не прав, Яояо?”

Глаза Нин Яо были широко открыты от недоверия. - Какой звонок? - Какое уточнение? Их сладкая ночь и предложение были все ее усилия? Как это связано с Нин Цин?!

Нин Цин лгала.

"Сестра, ты..." - хотела возразить Нин Яо.

- Яояо!- Ли Мэйлин быстро оборвала Нин Яо и улыбнулась, - посмотри, как сильно твоя сестра заботится о тебе.”

Нин Цин кивнула без всякой скромности. - Наши сестринские узы особенно сильны, поэтому вам лучше просто не делать репортаж, как “третий человек “или” коварная женщина " или что-нибудь в этом роде. Если бы вы применили их ко мне, мой зять и тетя ли были бы первыми, кто не дал бы вам сорваться с крючка.”

Журналисты издевались над ним. На самом деле “третий человек” и “интригующий человек” уже были в их новостном сценарии, и эти заголовки будут опубликованы, когда вечеринка закончится.

Разве это не очевидно? Нин Цин и Сюй Цзюньси были в сексуальном скандале накануне вечером, и Сюй Цзюньси внезапно обручился с Нин Яо на следующий день. Любой мог бы сказать, что Сюй Цзюньси бьет Нин Цин по лицу.

Репортеры никогда не ожидали, что это может быть сделано так легко с одной фразой.

- Мисс Нин, как мы посмели? Твои сестринские узы так сильны. Мы даже не похвалили его”, - последовал репортер.

Нин Цин удовлетворенно кивнула и сказала:”

Глаза Нин Яо были полны ненависти, в то время как Сюй Цзюньси пытался сохранить самообладание. Ли Мэйлин все еще выглядела дружелюбно, хотя ее скрытый взгляд был похож на ядовитую иглу, стреляющую в лицо Нин Цин.

Нин Цин подняла на нее брови, собираясь сказать: "пусть твоя дочь тоже улыбается и терпит". Ха.

Ли Мэйлин, “…”

Нин Цин помахал рукой, как дирижер на сцене. Она указала на мужчину, который стоял на коленях на земле: “шурин, поторопись и надень бриллиантовое кольцо на мою сестру. Все смотрят на нас.”

Это была романтическая сцена, но Нин Цин заставила ее звучать так, как будто это было шоу.

Сюй Цзюньси терпела махинации этой женщины и надела кольцо с восемнадцатикаратовым бриллиантом на безымянный палец Нин Яо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 73:Битва умов**

- Держись!” Когда ей уже надевали кольцо с бриллиантом, Нин Цин вдруг сказала: “как старшая сестра, я забыла сказать своему шуринку несколько вещей.”

“Что ты хочешь сказать?- Лицо Сюй Цзюньси было очень темным. Он не мог злиться перед прессой, но его чувства были подавлены, и он был чрезвычайно раздражителен.

“Я имею в виду, что скоро мне предстоит стать шурин, и ты должен быть добр к моей сестре в будущем. Хотя мы когда-то были помолвлены, помолвка уже расторгнута, поэтому вы должны дать Яояо вдвое больше счастья, чем я не получил.”

- Вау... - как только слова Нин Цин упали, вся площадка взорвалась.

- Мисс Нин, что вы сказали? Вы были помолвлены с президентом Сюем? А почему вы расстались? Почему президент Сюй сейчас с твоей сестрой?”…

Репортеры были взволнованы и возбуждены, а камеры “щелкали” одна за другой, когда они спешили задать вопросы.

- Цинцин... - ли Мэйлин тяжело и искренне вздохнула, притворяясь беспомощной. “Почему ты подняла все это на свадебном банкете своей сестры? Три года назад вы вошли в индустрию развлечений, и все знали, что с вами случилось. Что ты хочешь, чтобы Цзюньси сделала?”

Нин Цин не могла не восхищаться ли Мэйлин. Мало того, что ее слова заставили журналистов заподозрить, что она подняла эти старые вопросы с плохими намерениями, но она также напомнила журналистам о своем “невыносимом” опыте работы в индустрии развлечений за последние три года.

- Мисс Нин, вы все еще не можете избавиться от своих чувств к президенту Сюю, поэтому вы открыто желаете ему удачи сегодня, но тайно пытаетесь разрушить их отношения?”

- Мисс Нин, за последние три года вы были замешаны во многих скандалах, связанных с незаконной любовью, и ходят слухи, что вы сахарная крошка. Неужели президент Сюй порвал с тобой и ушел из-за этого?”

Злобная гордость вспыхнула в глазах Нин Яо, когда она услышала, как репортеры многозначительно напали на Нин Цин. Нин Цин все еще была слишком нежна, чтобы бороться против своей матери!

Нин Цин глубоко впилась ногтями в свои нежные ладони. Когда она подняла голову, ее прекрасные осенние глаза уже сверкали яркими и мягкими слезами.

Она смотрела на Ли Мэйлин медленно и очень недовольно. - Тетя ли, я уже была помолвлена с моим шуринком до того, как разразился скандал с незаконной любовью. Я знаю, что не могу сравниться с моей сестрой. Когда моя сестра вернулась домой, одно слово от моего скорого Шуринка сделало ее популярной, но когда мы были помолвлены, он проигнорировал меня. Он позволял мне изводить себя скандалами и позволял другим желать его невесту.- Нин Цин тяжело плакала и не могла продолжать.

Репортер внезапно понял, что время действительно было подозрительным.

Сюй Цзюньси и Нин Цин обручились еще до того, как Нин Цин вошел в индустрию развлечений. Казалось, что Сюй Цзюнси сначала влюбился в кого-то другого и что он был очень жесток и бессердечен к Нин Цин.

Репортеры молчали. Все смотрели на девушку, у которой дрожали плечи. Ее тело выглядело настолько слабым, что многие начали жалеть ее.

Насколько унизительно и болезненно было стоять здесь, улыбаясь и желая счастья ему и своей сестре после того, как ее бросил бывший жених?

Нин Цин шмыгнула носом и продолжала задыхаться: “а тетя ли, как ты можешь так говорить обо мне? Я играл ничтожные роли, висел на проволоке, играл роль нищего и получил пощечину. Как я могла бы жить в таком беспорядке, если бы эти незаконные любовные скандалы были правдой?”

Нин Цин выпрямила свою тонкую талию, когда она говорила, а затем упрямо и решительно посмотрела в камеру, сказав: "три года назад я была изгнана и находилась в таком ужасном состоянии, что у меня не было выбора, кроме как войти в индустрию развлечений. За эти три года мне никто не помог, и я ни на кого не напал пиявкой. Сегодня я, Нин Цин, объявлю здесь, что я невиновен! Если бы кто-нибудь сказал, что у меня были незаконные любовные связи или был сахарный папа в течение последних трех лет, разве человек, который осмеливается клеветать на меня, принес бы свои доказательства и столкнулся со мной лично! С этого момента я буду принимать законные меры, чтобы защитить себя от любого, кто хочет разрушить мою репутацию!”

Репортеры были в шоке. Хотя глаза девушки были красными, сила сияла сквозь ее слабость. Ее глаза были ясными и блестящими, как реки в горах, священными и неприкосновенными.

Да, если эти незаконные любовные скандалы были правдой, как она могла стать посмешищем всего города и прожить такую тяжелую жизнь?

Нин Цин была известна как самая падшая богатая светская львица города т. Когда она пришла в индустрию развлечений, многие люди, естественно, давали ей всевозможные неловкие ярлыки. Все ее оскорбляли, неправильно понимали и смеялись над ней.

Никто не ожидал, что правда сегодня будет такой шокирующей.

В этот момент Сюй Цзюньси почувствовала себя потерянной. Нин Цин обычно говорил, что она невиновна, но он никогда не верил ей, потому что вокруг нее всегда было много мужчин.

Но теперь он был поколеблен. Неужели она действительно невиновна после того, как проработала в индустрии развлечений эти три года?

Нет. Сюй Цзюньси покачал головой. Уголки его глаз стали алыми. Она больше не была невинной и чистой. Три года назад она уже сделала это.…

Только Нин Яо был ему предан. Сегодня утром на простынях была кровь. Нин Яо подарила ему свой первый раз!

Только Нин Яо заслужил его глубокую любовь.

Сяо Чжоу был в приподнятом настроении. Нин Цин была настолько умна, что воспользовалась возможностью прояснить все “плохие поступки” своего прошлого.

Сяо Чжоу подошел, обнял Нин Цин и сказал с облегчением: “Нин Цин, перестань плакать. Забудь это. Отпусти ситуацию. Президент Сюй и ваш союзный брак были, естественно, не так глубоки, как три года привязанности между президентом Сюем и вашей сестрой.”

Репортеры быстро уловили главное из слов Сяо Чжоу, и некоторые люди спросили: “Мисс Нин, ваша сестра встала между президентом Сюем и вами, когда вы все еще были помолвлены?”

Нин Яо уже была в ярости. Ее совершенно прекрасный банкет с предложением руки и сердца был испорчен этой сучкой Нин Цин, и Нин Цин стала центром внимания всего мероприятия.

Слова "встаньте между" теперь еще больше разъярили ее. Разве эта фраза не была подготовлена для Нин Цин? Почему же он упал ей на голову после нескольких фраз?

Нин Яо хотела что-то сказать, но кто-то схватил ее за маленькую ручку. Сюй Цзюньси встал и пробормотал: "Это не имеет никакого отношения к Яояо. Я был тем, кто перенес свою любовь на другого человека.”

- Ничего себе... - репортеры не ожидали, что Сюй Цзюньси будет так откровенен. Некоторые из них хотели задать вопросы, но когда они встретили его темные и мрачные глаза, все замолчали.

Нин Цин посмотрела на Сюй Цзюньси; она все еще боялась, что Сюй Цзюньси не заговорит!

“Ну, мой будущий шурин, мы ведь были помолвлены из-за Союзного брака, так что нельзя сказать, что ты перенесла свою любовь на другого человека. Мы уже отменили нашу помолвку, когда я вернула твой нефритовый браслет полмесяца назад. Я также благодарен Вам за то, что вы прилетели в Соединенные Штаты, чтобы заботиться о моей сестре в течение последних трех лет. До тех пор, пока моя сестра счастлива, это нормально для меня терпеть немного обиды.”

Те журналисты, которых Сюй Цзюньси напугал так, что они замолчали, снова начали шептаться между собой. Слова Нин Цин уже подтвердили, что Нин Яо встал между чьими-то отношениями.

И этот кто-то был ее сестрой!

Среди непрестанно указующих перстов толпы их взгляды, устремленные на Нин Цин, становились все более и более добрыми. Она пресмыкается в индустрии развлечений в течение трех лет, в то время как ее бывший жених был потискать его с сестрой.

Как она пережила эти три года?

Ли Мэйлин холодно взглянула на Нин Цин. Похоже, она действительно недооценила ее. Раньше она была очень глупа. Она расправляла крылья и защищала Нин ЯО, как свою сестру, когда та вела себя перед ней немного жалостливо.

Она не ожидала, что Нин Цин станет такой талантливой актрисой.

Ли Мэйлин бросил взгляд на помощника, прося его напомнить президенту Сюю, чтобы он продолжил церемонию предложения руки и сердца.

Сейчас самое главное-чтобы Нин Яо стала госпожой Сюй. Что касается Нин Цин, то у нее были свои собственные контрмеры против нее.

Ассистентка уже открыла рот, когда Нин Цин поспешила сказать: “я виновата, что упомянула эти печальные вещи в такой счастливый день. Мой скорошний шурин, ты должен надеть кольцо на Яояо.”

Для некоторых людей доброта человека - это просто глупая шутка в их глазах. Одного раза, когда ее обманули, было достаточно, чтобы она усвоила урок всей своей жизни. После этого она уже никогда не будет такой мягкосердечной!

Сюй Цзюньси посмотрел на Нин Цин и холодно спросил: "Что еще ты хочешь сказать? Почему бы тебе просто не сказать все это сразу, чтобы не прерывать мое предложение снова.”

Нин Цин притворилась, что не понимает иронии и враждебности в его словах. Она покорно и кротко кивнула с грустным лицом. - Ну да, у меня есть еще кое-что, что я хочу сказать. После того, как мой отец женился на тетушке ли три года назад, он выгнал меня и мою мать из дома. За эти три года, за исключением возвращения Яояо в Китай, когда тетя ли пригласила меня войти в ворота семьи Нин, чтобы отпраздновать возвращение Яои, они не позволили мне войти ни разу.

Слова Нин Цин были легкими и мягкими, но они прозвучали как громовые взрывы в ушах тех журналистов, когда они услышали это. Среди волн щелкающих камер и шумного шепота толпы, Нин Цин продолжала говорить, как будто она не слышала их.

“Поскольку сегодня я познакомилась с тетей ли, то хотела бы спросить, не является ли Яояо дочерью моего отца. Однако, похоже, ни мой будущий шурин, ни тетушка ли меня не приветствуют. В таком случае, я не буду задерживаться здесь назойливо. Я с вами попрощаюсь. Я желаю тебе счастья.

Нин Цин повернулся и пошел прочь после того, как она сказала это.

Когда Нин Цин вышла из вестибюля отеля, журналисты тут же бросились к ней и принялись лихорадочно расспрашивать.

- Мисс Нин, не могли бы вы объяснить, что вы только что сказали? Ты-дочь семьи Нин. Кто запрещает вам входить в ворота семьи Нин? Кроме того, Нин Яо-ваша биологическая сестра?”

Репортеры окружили Нин Цин, но она уже подготовилась заранее, так что репортеры были быстро заблокированы группой телохранителей у дверей отеля. Сяо Чжоу улыбнулась и помахала руками, глядя на репортеров, которые изо всех сил пытались протиснуться мимо телохранителей, когда она сказала: “Извините, Нин Цин не может ответить на все вопросы. Если вам нужны ответы, вы можете повернуться и спросить мадам ли.”

Поэтому толпа быстро повернулась и окружила ли Мэйлин.

- Мадам ли, вы были очень сдержанны последние несколько лет. Вы не только имеете хорошую репутацию в отрасли, но и часто принимаете участие в благотворительной деятельности. Но что касается того, что только что сказал Нин Цин, Как вы ответите?”

- Госпожа ли, вы не позволите Нин Цин войти в дом семьи Нин, но вы пригласили Нин Цин навестить вас, когда ваша дочь вернется из-за границы. Ты выставляешь напоказ свою гордость и успех перед теми, кто потерпел неудачу?”

- Мадам ли, ходили слухи, что вы были вовлечены в первоначальную пару Нин, но вы не ответили. Можете ли вы сказать нам сейчас, является Ли Нин Яо биологической сестрой Нин Цин или нет? Если так, то вы уже были третьей стороной 20 лет назад? Вы выгнали своего первого супруга и стали главной хозяйкой дома?”

…

Сяо Чжоу радостно рассмеялась, наблюдая, как ситуация взрывается внутри. - Нин Цин, ты слишком потрясающая, банкет с предложением руки и сердца Нин Яо превратился в фарс, и Ли Мэйлин будет так потрясена этим.”

Нин Цин улыбнулась. “Разве Нин Яо не чувствовал себя самодовольным, приглашая так много репортеров? Пусть она попробует свое собственное лекарство. Сяо Чжоу, мы не можем потерять бдительность. С Ли Мэйлингом не так просто иметь дело. Ли Мэйлин сейчас связана из-за банкета с предложением Нин ЯО, но я думаю, что она скоро даст отпор.”

“Отмеченный."Сяо Чжоу стерла улыбку с ее лица, когда она серьезно сказала:" я уже загрузила видео, на котором вы заявляете о своей невиновности в Weibo. Наша пиар-команда также опубликовала заявление адвоката. Все люди, которые раньше вас не понимали, теперь будут вас жалеть; нам остается только ждать отскока цепной реакции.”

Нин Цин кивнула. На самом деле, защита ее невиновности и разоблачение ли Мэйлин и ее дочери требовали мастерства; она всегда ждала такой возможности, как сегодня.

Почему она молчала все эти три года?

Во-первых, у нее не было кино-и телевизионных работ, а также ей не хватало фундамента и популярности в индустрии развлечений, поэтому никто не поверит тому, что она скажет. Во-вторых, ли Мэйлин была опытной актрисой, и идти против нее напрямую было бы подобно яйцу, пытающемуся раздавить камень. В-третьих, Нин Яо находилась в Соединенных Штатах уже три года, и у нее не было хорошей точки проникновения.

Она могла выбрать лишь молчание и терпение, когда была слаба, потому что знала: если она хочет отомстить, то должна сначала стать сильной, а затем ждать возможности дать отпор шаг за шагом.

Теперь же такая возможность представилась, и она ею воспользовалась. Она заставит Нин Яо пожалеть о возвращении домой.

"Сяо Чжоу, ты пойдешь и опубликуешь видео в Emperor Entertainment Tieba.”

- Тиба? Почему?”

- Хотя "император Энтертейнмент" был предприятием семьи Сюй, в компании есть три или четыре директора, которые не являются членами семьи Сюй. В последнее время они были недовольны Сюй Цзюньси. Теперь, когда Сюй Цзюньси играет с парой сестер и имеет неприличную частную жизнь, эти режиссеры наверняка будут держать это против него. Разве Сюй Цзюнси не хотела выйти замуж за Нин Яо? Хорошо, тогда я позволю ему заплатить цену женитьбы на Нин Яо! ”

Сяо Чжоу внимательно слушал и сказал: “Хорошо.”

“Кроме того, я дам вам адреса нескольких торговых центров и салонов красоты, где обычно любит делать покупки мать Сюй Цзюньси. Вы тратите немного денег и транслируете это видео на своих прокатных экранах. Я хочу, чтобы Нин Яо знал, что войти в семью Сюй трудно, и если мама Сюй достаточно поддерживает, Нин Яо всегда будет оставаться невестой!”

Нин Цин никогда не забудет горькое лицо мамочки Сюй, когда та лишилась благодати. Мама Сюй всегда хотела найти светскую львицу или кого-то сравнимого по статусу.

Она знала, что ли Мэйлин потратила много времени и усилий на маму Сюй за последние три года, поэтому она должна преподать ли Мэйлин урок того, как быстро мама Сюй могла выпасть и повернуться к ней спиной.

- Нин Цин, ты просто гений. Делая так много движений с видео, я бы никогда не подумал об этом."Сяо Чжоу был полон восхищения.

Нин Цин горько усмехнулся и пошутил: "Если бы ты упал на дно жизни в возрасте 18 лет, как я, ты бы тоже вырос за одну ночь. Однако я думаю, что все люди, которые уже выросли, хотят, чтобы они никогда не росли в своих сердцах.”

Сердце Сяо Чжоу болело за Нин Цин, когда она смотрела на ее красивый, но меланхоличный силуэт лица. Она знала Нин Цин уже три года. Она познакомила Нин Цин со своей первой незначительной ролью. Она лучше, чем кто-либо другой, знала, какой трудной была жизнь для Нин Цин в течение этих трех лет.

- Нин Цин, не грусти. По крайней мере, теперь нам это удалось.”

- Да, благодаря директору Вану, который дал мне шанс изменить свою судьбу.- Директор Ван был важным благотворителем в ее жизни, и Нин Цин всегда будет помнить его.

“Да.- Сяо Чжоу кивнул. - Нин Цин, давай сейчас же присоединимся к актерскому составу. Директор Ванг привел всех к Чаше в частном клубе.”

- Согласился Нин Цин. Прежде чем уйти, она опустила глаза и достала из сумки сотовый телефон.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 74:Президент Лу Находится Здесь**

- Согласился Нин Цин. Прежде чем уйти, она опустила глаза и достала из сумки телефон.

Она нашла знакомый номер телефона. С самого утра она несколько раз звонила Лу Шаомину, но его телефон был мертв. Она не знала, что это значит. Неужели он решил не беспокоиться о ней?

Нин Цин надула щеки от горя. Она ненавидела быть покинутой людьми, которых любила больше всего, и ненавидела молчаливое обращение.

Когда же съемки должны были закончиться? Она действительно хотела вернуться.

Вернись, чтобы увидеть ее маму, увидеть его.

…

Нин Цин и Сяо Чжоу пришли в роскошный частный клуб. Съемочные группы Street Walker играли в боулинг, и Нин Цин присоединилась к ним на несколько раундов, прежде чем режиссер Ван привел ее играть в карты.

В изысканно роскошной отдельной комнате находились большие шишки в развлекательном кругу. Около дюжины хорошо одетых людей в костюмах сидели там, скрестив ноги и покуривая. Нин Цин была с ними знакома. Это были одни из самых могущественных и влиятельных людей в городе Т, люди, о которых она всегда слышала или видела в новостях.

Они обсуждали дела, поглядывая на вошедшую Нин Цин.

Директор Ван представил Нин Цин нескольким другим известным режиссерам, и они улыбнулись и поприветствовали ее в ответ, хотя и не особенно страстно.

Нин Цин была самосознательна. Неважно, была ли это семья Нин или ее собственная слава, она не была на их радаре. Отдельная комната была настоящим местом для славы и наживы. Это был ее первый раз.

- Нин Цин, я привел тебя сюда только для того, чтобы показать себя. Мне нужно кое о чем с ними поговорить, а ты иди и поиграй в карты с женами. Это полезно для вас, чтобы знать их", - сказал ей директор Ван.

- Хорошо, - кивнула Нин Цин. Если бы это был не директор Вонг, Она, возможно, даже не смогла бы войти в дверь.

Там стояли три стола, за которыми люди играли в карты. Там была дружелюбная леди, которая смотрела рекламный ролик уличного бродяги, который был поклонником Нин Цин. - Мисс Нин, подойдите и поиграйте с нами.”

Нин Цин подняла голову. Кроме дамы, за столом сидели еще двое мужчин, они были известными продюсерами в киносценарии.

Почтение не может заменить послушания. Нин Цин подошел и сел.

Они играли в НГАУ. Там был один дилер и три игрока. Игроки сравнивают размер своих быков с дилером. Нин Цин была не слишком хороша в этой игре.

Но если она просто села, как она могла просто встать и уйти? Кроме того, Сяо Чжоу получил телефонный звонок директора Вана и отправил стопку наличных денег. Это позволит ей играть непринужденно.

У Нин Цин не было другого выбора, кроме как продолжать играть в эту игру.

Как только она получила свою карточку, она услышала, как кто-то позвал “CEO Xu”. Враги часто пересекают путь друг друга. Пришел Сюй Цзюньси.

Нин Цин это не показалось странным. Это было место, где собиралась элита города т. Учитывая положение семьи Сюй, Сюй Цзюньси определенно имеет здесь надлежащее место.

Она посмотрела в сторону, когда Сюй Цзюньси тоже посмотрел на нее. Он тут же нахмурился и сверкнул глазами. Казалось, он был удивлен ее присутствием, но также почувствовал презрение.

Нин Цин была в восторге. Она наблюдала, как ее лицо стало серьезным, как будто он был в невыгодном положении. А где же Нин Яо? Они помолвлены. Нин Яо, должно быть, мечтал прийти в такое место, где собираются эти могущественные и влиятельные люди.

Она передвинула только две шахматные фигуры, но ни одно движение не разочаровало ее.

Сюй Цзюньси сидел на диване и обсуждал дела с этими людьми. Нин Цин продолжала играть в карты. Ее прекрасное настроение мгновенно испортилось. Она проигрывала на каждом Пари.

- Ха-Ха, Мисс Нин. Это ваш первый раз, когда вы играете в Ngau? Не беспокойся. Относитесь к потере денег как к приобретению опыта, - утешил ее продюсер, сидевший рядом.

Нин Цин подумала про себя: "хех, это не твои деньги пропали. Конечно же, ты не расстроен.

Нин Цин почувствовала, как что-то коснулось ее ноги под столом. Сначала она ничего не заметила, но потом продюсер постоянно толкал ее ногой, что было довольно жутко.

Нин Цин сохраняла улыбку и двигалась в тишине. Продюсер извинился: "Мисс Нин, позвольте мне помочь вам увидеть ваши карты. Затем он открыто коснулся ее руки.

Нин Цин увернулась и притворилась: "как я могу показать тебе свои карты? - Садись!”

Продюсер не успел воспользоваться мелким преимуществом, поэтому он убрал свою руку назад.

Нин Цин спокойно разыгрывала свои карты. Ее глаза встретились с глазами Сюй Цзюньси, когда она играла. Место, где он сидел на диване, было совершенно противоположно ей, и он, очевидно, видел сцену, где ее преследовали. Ухмылка на его лице отдавала злорадством.

Нин Цин закатила глаза и встала. - Извините, мне нужно в туалет.”

…

Она умыла лицо холодной водой, прежде чем выйти.

Когда она вернулась в коридор, продюсер направился к ней.

Продюсер преградил ей путь и не отпускал.

Там никого не было, так что Нин Цин не нужно было притворяться. Ее брови слегка нахмурились, и она спросила:”

Продюсер смерил взглядом песочные часы Нин Цин, затем потер руки и сказал: "Нин Цин, уличный бродяга, в котором вы снимались, уже достиг славы. Имея это в виду, выбор хорошей последующей роли чрезвычайно важен. У меня есть отличный фильм на руках, я могу позволить вам быть главной женщиной.”

Нин Цин улыбнулась: "это же пирог в небе. Что тебе надо?”

Продюсер увидел, что Нин Цин была настолько прямолинейна, что он сделал шаг вперед и посмотрел на красивое лицо Нин Цин, когда он сказал: “Разве вы не можете сказать, чего я хочу? Я хочу тебя. ТСК-ТСК. Хотя ваша помолвка с генеральным директором Сюем была отменена, он, должно быть, очень весело провел время с вами. Женщины, которых обучает генеральный директор Сюй, должны быть великолепны. Пока ты готов служить мне в постели, я могу удовлетворить тебя любым другим способом.”

На ее лице промелькнула тень безразличия. Она усмехнулась и сказала: “Тебе почти пятьдесят. Половина твоего тела уже в земле, а ты все еще думаешь, как зверь. А ты не боишься, что рано умрешь? Я предлагаю вам пописать в лужу мочи и найти себя в отражении. Вы хотите, чтобы я служил вам? Вы действительно думаете, что вы подходите?”

- Это ты!- Презрительный взгляд и пренебрежительное замечание Нин Цин смутили продюсера. Его лицо помрачнело, когда он закричал: “Ты не знаешь зла и добра!”

Продюсер ушел, надутый от гнева.

Нин Цин не обращала на него внимания. Ее душевное состояние было достаточно сильным.

…

Она пошла вперед, но внезапно остановилась, когда достигла угла, так как кто-то стоял, прислонившись к стене: Сюй Цзюньси.

Нин Цин подняла брови и сверкнула улыбкой. - А что, разве генеральный директор Сюй недостаточно подглядывал за мной в отдельной комнате? А теперь ты подслушиваешь снаружи?”

Сюй Цзюньси выпрямилась и посмотрела на фирменную фальшивую улыбку Нин Цин. Улыбка была такой же, как и раньше, когда она имела дело с продюсером.

Он был расстроен, и его плотно сжатые губы внезапно презрительно ухмыльнулись: "даже если ты испортишь мое предложение, что с того? Вы улыбались за карточным столом, но вы имеете дело с сексуальным домогательством под столом. Вы должны называть меня CEO Xu, когда увидите меня. Ты думал, что победил, но ты всегда будешь чуть ниже меня.”

Нин Цин думала, что этот парень был немного тронутым в голове и нуждался в лечении. “Поскольку генеральный директор Сюй считает, что я на один ранг ниже, почему вы опускаете свое престижное " я " до моего уровня, чтобы преградить мне путь? Тот, кто его пьет, лучше знает, горячая это вода или холодная. У меня нет такой хорошей жизни, как у вас, но пока у меня есть чистая совесть, пока я счастлива, этого будет достаточно.”

Сюй Цзюньси холодно улыбнулась: "счастлива? - Ты счастлива? На самом деле, ты всего лишь актриса в глазах мужчин, играющая игрушка, которую можно обменять в любое время.”

Актриса? Играть в игрушки?

Выбор Сюй Цзюньси слов жестоко унизил ее, но Нин Цин больше не могла чувствовать боль. Она даже не была в трансе. Она бы не заподозрила, что этот человек перед ней-тот самый Сюй Цзюньси, с которым она росла восемнадцать лет. Она чувствовала себя безнадежно, к этому чувству она привыкла.

Ее глаза были кристально чистыми и холодными. - А? Актриса? Генеральный директор Сюй уверен, что вы не делаете выговор своей теще и невесте?”

- Яояо совсем другая, у нее есть я.”

- Ну и что? Генеральный директор Сюй стоит здесь, чтобы сказать мне, что я должен найти сильного и влиятельного человека, на которого можно положиться? Хорошо, спасибо за совет генерального директора Сюй. Я принял это к сведению. Если больше ничего нет, я уйду.”

Нин Цин ушел.

- Нин Цин, не отказывайся от тоста только ради того, чтобы тебя заставили выпить неустойку. Давай посмотрим, - прорычал мужчина позади нее.

…

Нин Цин вернулась в отдельную комнату, и она сразу же получила “штраф”Сюй Цзюньси.

Сюй Цзюньси как-то сошел с ума и пришел играть в карты за ее столом. Он сел напротив нее. Каждый раз, когда наступала ее очередь быть дилером, он увеличивал свои ставки на несколько фолдов или играл дополнительные руки. И каждый раз он выигрывал.

Не прошло и получаса, как Нин Цин потеряла половину своей наличности. Глядя на оставшиеся меньше чем десять пачек банкнот, Нин Цин выглядела озлобленной.

Отвратительный продюсер поднял еще больше шума “ " Мисс Нин, почему? У тебя что, совсем нет денег? А как насчет этого? Если вы снова проиграете, нам не нужны ваши деньги. Ты снимаешь свою одежду. Каждая часть одежды компенсировала бы пять пачек банкнот. Хаха.”

Нин Цин вздохнула и сказала с фальшивой улыбкой на лице: “ты выглядишь так, как будто у тебя достаточно опыта. Я думаю, что вы часто посещаете караоке-зал и смотрите, как певцы снимают свою одежду. Пятьсот долларов за кусок одежды. ТСК-ТСК, это не такой уж высокий класс.”

Продюсер внезапно потерял дар речи.

Сюй Цзюньси внезапно поднял голову “ " Мисс Нин, вы уже решили, хотите ли продолжить игру?”

Нин Цин должна была подумать об этом. Поскольку Сюй Цзюньси и продюсер намеренно усложнили ей задачу, она потеряла от пятидесяти до шестидесяти тысяч долларов. Она могла бы сказать, что эти двое пытались напасть на нее с деньгами. Однако она откровенно покачала головой и выплюнула: “я признаю свое поражение.”

У нее не было денег. Даже если бы у нее были деньги, она не сделала бы ничего глупого. Давай же, смейся. Это была просто карточная игра.

Она знала, когда нужно держаться в тени, а когда высоко держать голову.

Как и ожидалось, продюсер не упустил возможности, а вместо этого сделал саркастическое замечание. - А разве Мисс Нин не много зарабатывала у уличных бродяг? Почему ты чувствуешь боль в сердце после потери десяти тысяч? Может быть, Мисс Нин была только славной снаружи, но на самом деле, на самом деле находится в ужасной ситуации?”

Продюсер заговорил достаточно громко, чтобы его услышали соседние богатые жены, затем странным взглядом смерил Нин Цин с ног до головы. Несколько боссов заметили это и с презрением посмотрели на Нин Цин.

Было бы ложью, если бы Нин Цин сказала, что она не чувствует награды. Это было довольно неловко, так как она впервые приехала в такое место. Затем она стала объектом всеобщего насмешек.

Тем не менее, она элегантно встала и сохранила свою красивую улыбку: “оценивая качества людей с помощью денег, не слишком ли это поверхностно? Кроме того, в этой частной комнате так много богатых людей. Честно говоря, я единственный, кто беден. Эти двое мужчин здесь, пытаясь сравнить с девушкой... разве это не легкая победа?”

Нин Цин действительно добился успеха в этом возвращении. Она льстила всем боссам, одновременно унижая Сюй Цзюньси и продюсера. Она успешно разрешила свою непростую ситуацию.

Эти богатые жены видели ее элегантность, она не была ни высокомерной, ни скромной. Поэтому они одобрительно закивали головами. Хотя она была беднее, ее способность сохранять спокойствие в час опасности соответствовала тому, что можно было ожидать от светской львицы № 1 в городе Т.

Боссы сдержали свое презрение и не могли удержаться, чтобы не бросить несколько взглядов на Нин Цин. Этой девушке был всего двадцать один год.

Нин Цин попрощалась с богатыми женами, с которыми была знакома, и повернулась, чтобы взять свою сумку с дивана.

Однако дверь в отдельную комнату была распахнута, и оттуда дул легкий ветерок.

Нин Цин обернулась и посмотрела. Дверь открыл менеджер клуба, которого она однажды видела, и там же стояли два телохранителя.

Там было от трех до пяти мужчин, каждый в белой рубашке и черном костюме, который был официальным нарядом. Их было немного, но их торжественность выдавала внушительную элитную ауру.

Нин Цин не могла не вздохнуть. Так кого же действительно можно назвать могущественным и влиятельным? Конечно же, не просто кто-то, кто лежал на диване в непринужденной позе и скрестив ноги. Люди у дверей тогда были действительно могущественными и влиятельными людьми!

Нин Цин также заметила, что она была единственной, кто встал в отдельной комнате, но затем десятки боссов тоже встали. Насколько великим человеком он может быть для каждого босса, контролирующего город Т, чтобы встать, чтобы приветствовать его?

Нин Цин было любопытно.

Оттуда вышел президент клуба. Он слегка поклонился, протянул правую руку и сделал жест “пожалуйста”. Затем в поле зрения появился хорошо сшитый черный костюм, пара кожаных туфель ручной работы ступила на мерцающий мраморный пол. Пара длинных ног сделала каждый шаг и выпустила агрессивную ауру.

Зрачки Нин Цин сузились. Она не могла поверить, что это был мужчина, которого она не беспокоила целый день.

И он-большая шишка?!

Она не видела его уже полмесяца, и он стал еще красивее. Его похожие на лезвия брови, скульптурная линия подбородка, острый нос и тонкие губы были чрезвычайно сексуальны.

Лу Шаомин снял свой внешний слой и передал его своему секретарю Чжу Жуйю. Поверх светло-голубой рубашки на нем был серый жилет. Это был первый раз, когда Нин Цин увидела его в жилете. Его тело уже было мускулистым, и вместе с жилетом, его V-образный пресс был идеально очерчен. На его жилете есть брошь, это был простой платиновый дизайн.

Сердце Нин Цин внезапно забилось быстрее. Мужчина, сиявший под ретро-лампой в коридоре, был элегантен, и каждое его движение было наполнено мужественным обаянием зрелого мужчины.

- Генеральный директор Лу... - Нин Цин не знал, кто приветствует Лу Шаомина. Эти боссы подошли к двери, и она подсознательно отступила.

Она не хотела, чтобы он ее видел. Она была в затруднительном положении здесь, в то время как он был высоко на вершине пирамиды. Она чувствовала себя ... неполноценной.

Она никогда не чувствовала себя неполноценной, даже когда все смотрели на нее с презрением раньше. Но с тех пор, как она встретила его, ей было знакомо это чувство неполноценности.

Точно так же, как Нин Цин был глубоко задуман, Сюй Цзюньси больше не мог оставаться спокойным.

Он увидел Чжу жуя, человека, который однажды появился в больнице, где находилась мать Нин Цин!

Он искоса взглянул на Нин Цин, и она уже отступила в укромное место. Она опустила глаза, и на ее нежном лице появились розовые щеки, а руки застенчиво терлись друг о друга.

Сюй Цзюньси всегда подозревал, что у него плохо со зрением. Лицо, которое было хорошо сказано ранее, показало такое невинное выражение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 75:Отыграть Вдвое Больше Суммы Президент Сюй Выиграл**

С кем она была связана?

Чжу жуй, или молодой господин Лу?!

Глава клуба кратко представил Лу Шаомину нескольких высокопоставленных старейшин. Молодые люди вроде Сюй Цзюньси вообще не упоминались.

"Президент Лу, давайте войдем и поговорим.- Несколько официантов быстро разобрали комнату. Нин Цин обнаружила, что не только столовые приборы, такие как чайные чашки, изменились, но и диванные подушки были также изменены на элегантные цветочные печатные.

Высокопоставленные старейшины стояли по обе стороны от него, а Лу Шаомин в сопровождении президента клуба вошел с элегантностью и достоинством. Нин Цин украдкой взглянула на него, но мужчина не ответил на ее взгляд.

Нин Цин была немного смущена. Она знала, что у него есть сила, но не ожидала, что он так важен. Вспомнив наводящее на размышления сообщение, которое она послала вчера вечером, она почувствовала, что вела себя до крайности по-детски. С другой стороны, она чувствовала, что совершила богохульство в его глазах.

Она чувствовала себя слишком неловко, чтобы встречаться с другими людьми.

Что он о ней думает?

Лу Шаомин сидел в центре дивана, который оказался самым важным местом в комнате. Другие высокопоставленные старейшины бизнеса сели один за другим. Вместо того чтобы скрестить ноги, они сели прямо и чопорно.

Высокопоставленный старейшина передал сигару Лу Шаомину. Лу Шаомин взял его, и президент клуба лично зажег свою сигару голубой зажигалкой. Лу Шаомин слегка наклонился вперед, чтобы осветить его. Он слегка прищурил свои узкие черные глаза и затянулся. Затем он медленно выпустил дым из своих тонких губ и нахмурил острые брови. Он небрежно взглянул на Нин Цин своим глубоким пристальным взглядом.

Нин Цин не ожидала, что он посмотрит на нее. Когда он курил, то поднимал свой твердый подбородок, гладкий, как струящаяся вода. Легкая снисходительность подчеркивала его серьезное, холодное поведение.

Довольно высокомерно.

Маленькое личико Нин Цин пылало от жара. Она знала, что он все еще держал на нее обиду. Более того, она терпеть не могла его внешность. Угнетающее поведение этого человека было диким и очаровательным.

Нин Цин искоса взглянула на него и боковым зрением увидела, что он элегантно перекинул правую ногу через левую. Он отвечал тихим голосом и иногда смеялся, когда рядом с ним разговаривали высокопоставленные старейшины. Хотя низкие рокочущие звуки, исходящие из его груди, были так далеко, они уже сделали ноги Нин Цин слабыми.

Нин Цин хотела уйти. Она вспомнила о своей сумке и посмотрела на нее. О нет! Ее сумка стояла на круглом столике рядом с официантом, который случайно оказался позади дивана Лу Шаомина.

То есть, если она хочет получить свою сумку, она должна пойти к нему.

Нин Цин покачала головой. У нее не хватило смелости подойти к нему, и она не хотела выставлять себя дурой. Забудь об этом, в сумке не было ничего важного. Она вернется и заберет его после того, как они уедут. Помня об этом, Нин Цин развернулась и ушла.

Но после того, как он сделал несколько шагов, зазвучал мелодичный рингтон. В это время в комнате было тихо, если не считать приглушенного разговора, поэтому звонок прозвучал очень резко.

Шаги Нин Цин замедлились. Она в смятении закрыла глаза. Почему? Почему это должен быть ее мобильный телефон?

Кто осмелился позвонить ей в такое время?!

Разговор прекратился, и в воздухе раздался низкий, глубокий и манящий голос. С оттенком веселья в голосе он спросил: "Чей сотовый звонит, почему никто не отвечает на него?”

Это был голос Лу Шаомина.

Поскольку он уже говорил, высокопоставленные старейшины начали осматривать комнату. Какому же неосведомленному шуту принадлежал этот телефон?

Нин Цин была почти в слезах. Она просто не могла сейчас уйти. После того, как она сделала глубокий вдох, выровняла дыхание и ободрила себя. Она шагнула вперед со спокойной и извиняющейся улыбкой на губах. - Извини, у меня звонит телефон.”

“Тогда подойди и забери его.- Мягко сказал президент клуба.

Нин Цин уже горько плакала в своем сердце к этому времени. Под пристальными взглядами всех присутствующих она шаг за шагом подошла к мужчине, сидевшему на высоком стуле.

Когда она остановилась перед ним, мужчина открыл ей половину своего нежного и красивого лица. Он опустил глаза и указательным пальцем стряхнул пепел с сигары в пепельницу.

"...Президент Лу, моя сумка позади вас. Не могли бы вы передать его мне?- Тихо спросила Нин Цин с улыбкой на лице.

Лу Шаомин поднял голову. Он уставился на нее своими яркими глазами, похожими на обсидиановые камни. Морщинки в уголках его глаз затрепетали. Он улыбнулся и произнес три слова: “возьми сам.”

Маленькое личико Нин Цин покраснело. Он отказал ей на глазах у стольких людей и поставил ее в неловкое положение.

Какая досада!

Глаза высокопоставленных старейшин вспыхнули, немного удивленные. Такие люди, как президент Лу, всегда были терпимы и благородны с женщинами, когда же он ставил женщину в трудное положение?

Если только он не был родственником этой женщины.…

Аномалия-это демон; старейшины смотрели на Нин Цин один за другим и внимательно изучали ее.

Он отказался помочь, и совершенно неуместная мелодия звонка все еще висела на петле. Нин Цин подсознательно заправила за ухо тоненькими белокурыми ручками прядь шелковистых волос, свисавшую со щеки. Она подошла к нему, старательно избегая его длинных и сильных ног, и встала на край дивана, потянувшись за сумкой на столе.

Но ее руки были недостаточно длинными!

Нин Цин хотела умереть прямо сейчас.

Она не могла больше оставаться в таком состоянии. Нин Цин на мгновение задумалась и энергично подошла к нему, ее жемчужно-белые волосы прикусили нежную нижнюю губу. Она осторожно и робко опустилась левым коленом на диван, сокращая расстояние между собой и сумкой. Она протянула правую руку и ухитрилась достать свою сумку.

Нин Цин была в приподнятом настроении. Она уже хотела уйти со своей сумкой, когда сильная рука схватила ее за изящную талию, и с сильным рывком она упала в сильные и крепкие объятия мужчины.

- А!- Потрясенно воскликнула Нин Цин.

“Быть осторожным.- Нин Цин слышала, что сказал этот человек.

Что?

Почему она должна быть осторожна? Она не случайно упала в его объятия. Он притащил ее сюда. Как он мог исказить правду?

- Лу Шаомин, это Мисс Нин Цин, популярная актриса в Китае. Госпожа Нин, вероятно, уже давно восхищается президентом Лу. И так как у нее была возможность встретиться с президентом Лу сегодня, она должно быть хотела иметь больше взаимодействия с вами, ха-ха…”

- Да, госпожа Нин прекрасна, как цветок. Глядя на них сейчас, они выглядят как совершенная пара, союз, заключенный на небесах. Они заставляют других завидовать.”

Вокруг раздавались хвалебные вздохи, и Нин Цин была удивлена тем, как высокопоставленные старейшины, которые просто игнорировали ее, как муху на стене, начали хвалить ее и говорить, что она была единственной в своем роде.

Кроме того, неужели все ослепли? Он был тем, кто притянул ее к себе. Она же не бросилась ему на шею!

- Мисс Нин, это правда?"Глядя на прекрасное лицо девушки в его руках, Лу Шаомин спросил с улыбкой.

У него было лицо, чтобы спросить ее?

Конечно, это была неправда!

Нин Цин быстро отрицала это в своем сердце, но она не сказала этого вслух, потому что если бы она отрицала это перед всеми здесь, он потерял бы лицо и достоинство.

Мужское лицо и достоинство были очень важны перед посторонними!

Пара красивых осенних глаз Нин Цин мигала и искрилась. Он держал во рту сигару. Сигара ярко горела в темноте, и пепел вот-вот должен был осыпаться.

“Это ... ты ... - Нин Цин указала на его губы и прошептала, - Ты хочешь стряхнуть пепел? Это будет очень жарко, когда он падает на вас.”

Лу Шаомин не шелохнулся. Среди завитков дыма молчаливый и благородный взгляд этого человека был несколько непредсказуем. - Он посмотрел на нее. Два водоворота в его черных глазах привлекли Нин Цин, которая была невинна, как лист белой бумаги, заставляя ее быстро падать.

Маленькое личико Нин Цин краснело все сильнее и сильнее. Она не понимала, что он имел в виду и чего хотел.

Она ему не лгала. Пепел действительно собирался упасть на него.

Нин Цин прикусила губу и медленно протянула свою маленькую ручку, когда пепел уже почти упал. Она вся дрожала. Ее взгляд был заполнен его тонкими, розовыми и блестящими губами. Ее маленькая ручка поднялась и смело вынула сигару из его губ.

Перед ней стояла пепельница. Она стряхнула с него пепел, подняла глаза и снова поднесла сигару к его губам.

Вокруг них раздался взрыв дразнящего смеха. Лу Шаомин отпустил его, и Нин Цин поднялась с его рук.

Нин Цин чувствовала, что она выбрала путь к гибели. Она сделала что-то настолько смелое и двусмысленное с ним на публике. Ее Палец только что коснулся его губ. Она была тонкой, мягкой и упругой, с прохладой вечернего воздуха.

Она чувствовала онемение во всем теле.

Нин Цин подняла ноги и пошла вперед. В этот момент она почувствовала на себе мрачный и холодный взгляд. Сюй Цзюньси смотрел на нее сложным взглядом. Этот темный и угрожающий взгляд заставил ее почувствовать, что он хочет сделать несколько кровавых дырок в ее теле.

Нин Цин вдруг вспомнила, что когда Лу Шаомин обнимал ее, Сюй Цзюньси сидел всего в нескольких метрах от них, и он, должно быть, видел интимное взаимодействие между ними.

Она могла понять, почему он так себя чувствует. Он был расстроен, потому что думал, что она встречается с кем-то выше себя. Сердце этого человека было искажено, так что он не мог видеть, как у нее все хорошо.

Нин Цин одарила его ослепительной улыбкой. Цель этой улыбки была в том, чтобы вывести его из себя!

…

Нин Цин хотела уйти со своей сумкой, но несколько богатых жен притащили ее обратно. Все дружно прокричали "Мисс Нин" и усадили ее за карточный стол.

Ей все еще нужно было играть в карты?

Нин Цин действительно не хотела играть. У нее действительно не было достаточно денег, чтобы играть с ними. Но самым поразительным в ней было ее состояние, когда речь заходила об игре в карты; она всегда выигрывала.

Нин Цин предположила, что это может быть из-за Лу Шаомина. Она держала деньги в кармане, не чувствуя никакой вины. Во-первых, у всех богатых жен были деньги, и для них не было бы ничего страшного, если бы она выиграла часть их денег. Во-вторых, она была женой Лу Шаомина, и это было ее право наслаждаться славой своего мужа, чтобы выиграть все эти деньги.

Глядя на кучу выигранных счетов, Нин Цин была в восторге. Ее маленькие глазки то и дело поглядывали на толстую стопку бумаг. В конце концов она не выдержала и начала считать деньги, когда они отдыхали.

Она хотела посмотреть, удалось ли ей вернуть свой капитал. Она немедленно отступит, Как только восстановит свои потери. Она поклялась никогда больше не играть в азартные игры.

- Господин Лу ... - одна из богатых дам внезапно открыла рот и вскрикнула.

В середине подсчета выигрышей руки Нин Цин напряглись. Она была так взволнована, когда только что насчитала “580” и “590”, что даже не заметила, что рядом с ней кто-то стоит.

Она чувствовала присутствие этого человека очень близко от себя. Может быть, его деловой жилет случайно задел ее красное платье. Она ясно ощущала гладкую и холодную текстуру его делового жилета на своей красивой спине, и она заметила здоровый и очаровательный мужской запах.

Нин Цин выпрямилась и замерла.

Что он здесь делает вместо того, чтобы говорить о делах с другими?

Все высокопоставленные старейшины встали и последовали за ним. Все три богатые дамы уже встали из-за стола, и она сидела одна, держа в маленьких руках пачку бесчисленных счетов. Это было бы очень забавное зрелище.

Лу Шаомин, засунув руки в карманы брюк, посмотрел вниз на маленькую девочку, которая не смела поднять на него глаза, и сказал: “Почему ты перестала считать? Продолжать.”

Продолжайте?

Нин Цин не знала, что он на самом деле имел в виду, но все смотрели на нее, и у нее не было выбора, кроме как продолжать считать. Поэтому все влиятельные люди, контролировавшие город Т, смотрели на нее с усмешкой, пока она подсчитывала свой выигрыш.

Метод подсчета денег у девушки был довольно неуклюжим. Должно быть, она в первый раз делает что-то подобное. Образ совершенно новых купюр, перелистываемых ее маленькими белокурыми и гладкими ручками, был очень приятен.

Ее маленькое личико было раскрасневшимся и покрытым мягким слоем пуха, который испускал мягкое и блестящее свечение под светом.

Ее маленькая рука замерла, и перед ней оказалось семь полных стопок денег.

“Ты что, пришел в черном?- Возможно, он почувствовал, что она долго молчала после того, как закончила считать, поэтому спросил хриплым голосом.

Нин Цин медленно подняла глаза и посмотрела на него. Ее длинные ресницы трепетали, как крылья бабочки. - Ха-ха.- Она издала два резких смешка. Ее красивые лукавые губы изогнулись в очаровательной улыбке. “Это немного коротковато.”

” Ну... " - Лу Шаомин поднял брови и сказал: “Может ты хочешь пойти еще на один раунд?”

Его голос был чрезвычайно мягким, и когда он посмотрел на нее сверху вниз, то не смог скрыть своей любви и снисходительности к ней. Даже если он не двигался, Нин Цин чувствовала, что он медленно касается ее головы большой теплой рукой.

Нин Цин на мгновение забыла ответить.

Лу Шаомин поднял голову и пристально посмотрел на толпу, а затем перевел взгляд на Сюй Цзюньси. - Президент Сюй, вы не хотите сыграть со мной в карты?”

Сюй Цзюньси улыбнулась. Он не мог прочитать глубокий и острый взгляд, который был похож на орла во взгляде Лу Шаомина, но он определенно выбрал его из-за Нин Цин. Если это так, то лучше принять почтительно, чем вежливо отказаться.

Один из высокопоставленных старейшин снова послал свою жену играть, так что за карточным столом сидели двое мужчин и две женщины, а рядом с Нин Цин-Лу Шаомин.

Быстро вошел официант и убрал карточный столик. Карточная ткань была заменена, и профессиональный дилер сдал карты. Одна рука протянулась и забрала у Нин Цин семь стопок банкнот. Нин Цин была удивлена и поняла, что это был Чжу жуй, когда она посмотрела в сторону.

- Мисс Нин, не волнуйтесь, я сохраню их для вас.- Чжу жуй положила деньги на тарелку официанта позади нее и принесла тазик. - Мисс Нин, на этих деньгах очень много бактерий. Сначала вымойте руки.”

“Мне обязательно мыть руки? Но мне все равно придется играть позже.” Если бы она продолжала играть, это означало бы, что ей снова придется касаться денег.

Как раз когда Нин Цин сидела там в замешательстве, перед ней поставили парчовую шкатулку. Когда человек в черном открыл парчовую шкатулку, Нин Цин была почти ослеплена золотыми листьями, которые заполнили шкатулку.

Нин Цин, уставившись на него и не зная, что сказать, невольно вздохнула, что эти богатые люди действительно умеют играть. Она была ошеломлена тем, как они играли в эту игру.

Вымыв руки, Нин Цин села прямо, а тасовщик принялся тасовать карты. Лу Шаомин внезапно открыл рот и сказал: “продюсер ни, нам скучно просто играть в карты в одиночку. Как насчет того, чтобы станцевать для нас стриптиз?”

Продюсер ни понял, что что-то не так, и хотел выскользнуть за дверь, пока все были заняты наблюдением за картами. Однако слова Лу Шаомина остановили его на полпути.

Нин Цин внезапно подняла глаза и посмотрела на Лу Шаомина. Если она еще не поняла, о чем он думает, то теперь знала наверняка. Она была на 100% уверена, что этот человек пришел поддержать ее сегодня вечером.

Этот человек!

Может ли она быть более растроганной?

Когда продюсер вернулся, он не посмел выказать никакого нежелания. Он льстиво улыбнулся и сказал: “Конечно, пока мастер Лу счастлив, не имеет значения, какой танец я исполняю.”

Лу Шаомин даже не взглянул на продюсера. Он посмотрел в сторону, его глубокие и яркие черные глаза смотрели на девушку с умилением на ее лице. Он тихо засмеялся “ " отыграй назад вдвое больше, чем только что выиграл президент Сюй, хорошо?”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 76:Ждите Звонков И Определите, Насколько Сильно Вы Меня Любите**

Лу Шаомин даже не удосужился взглянуть на продюсера ни. Он посмотрел в сторону, остановил свои яркие черные глаза на "тронутом" лице девушки, и мягко сказал с улыбкой: “сколько генеральный директор Сюй выиграл у вас раньше? Удвойте мне выигрыш, а?”

Нин Цин посмотрела на его красивое лицо и уверенно кивнула. - МММ!”

Сюй Цзюньси наблюдала за их милым общением и видела, как вежливо Чжу жуй вел себя с Нин Цин. Он был уверен, что у Нин Цин и Лу Шаомина были глубокие отношения.

Хе, неудивительно, что она отвергла его и с такой готовностью подтолкнула к Нин Яо. Оказалось, что она нашла себе богатого мужчину.

Она действительно хорошо устроилась!

“В порядке. Хотя у меня нет и десятой доли богатства молодого господина Шао, пока госпожа Нин владеет мастерством, я все еще могу позволить себе проиграть.”

…

Крупье начал сдавать карты. Нин Цин накопила некоторый опыт из предыдущих игр этой ночью. Она была умной женщиной, и ей удалось выиграть немного денег у Сюй Цзюньси после нескольких раундов.

Нин Цин думала, что главной причиной ее успеха было то, что Лу Шаомин сидел рядом с ней. Его не было рядом с ней за квадратным столом, но их ноги соприкасались. Она отталкивала его, и он снова подходил ближе. В конце концов, он вытянул ноги прямо и завоевал ее пространство. Ее сердце бешено колотилось, и она решила просто положить свои ноги на его.

Краем глаза она заметила, как он поджал губы, а затем слегка приподнял ноги, так что ее ноги лениво повисли в воздухе.

Нин Цин придумала термин "рыцарь принцессы".

Он заставил ее почувствовать себя очень избалованной.

Эти двое мужчин делали большие ставки. Всякий раз, когда один из них был дилером, каждый из них увеличивал свою ставку. Карточная игра была похожа на пороховой бочонок у костра.

Лу Шаомин играл в карты так, что это отражало его характер. Его стратегия показала, что он был тверд и мудр. Каждый раз, когда он думал, что у него есть выигрышная рука, он увеличивал свою ставку в несколько раз и выигрывал по-крупному.

Он сказал, что она должна выиграть вдвое больше, чем проиграла до сих пор, но он уже отомстил за нее. Ей нужно было только быть рядом с ним, и она молча оставалась под его защитой.

Это было замечательное чувство.

Через полчаса Сюй Цзюньси опустошил половину своей коробки, в которой хранил наличные деньги. Он курил одну сигарету за другой и выглядел расстроенным.

Затем Чжу жуй прошел мимо Лу Шаомина и пробормотал: “президент, уже девять. Вы можете пропустить завтрашнюю встречу в Хуань я, если не отправитесь в аэропорт в ближайшее время.”

Нин Цин ясно слышала, что сказал Чжу жуй. Ее сердце сжалось. Он опять уезжает?

Лу Шаомин кивнул в знак согласия. Он посмотрел в сторону и увидел пристальный взгляд девушки; она выглядела очень оживленной и не хотела, чтобы он уходил. Она слегка надула щеки, пытаясь скрыть свою горечь. После того, как они расстались на полмесяца, этого времени им обоим было явно недостаточно.

Если бы только здесь не было посторонних, ему действительно хотелось ущипнуть ее за нежные щеки.

- Генеральный директор Сюй, почему бы вам не сыграть в последнюю игру? Посмотрим, у кого есть более высокие баллы. Мы оба делаем самую высокую ставку, и победитель забирает все", - предложил Лу Шаомин.

“Конечно."С плотно сдвинутыми бровями Сюй Цзюньси спросил:" Мне любопытно, какова самая высокая ставка, которую может предложить молодой господин Лу?”

“А как насчет компании "Гуан Цин"?”

В тот момент, когда он ответил, боссы ахнули, поскольку их лица изменились. Сюй Цзюньси был ошеломлен, и он нашел это невероятным.

Лу Шаомин ухмыльнулся и спокойно сказал: "Если я проиграю, я отдам тебе компанию Гуан Цин. Напротив, ставка генерального директора Xu должна быть ... Emperor Entertainment Group. Генеральный директор Сюй, ты смеешь?”

Развлекательная Группа "Император"?

Ученики Сюй Цзюньси сократились, это была собственность семьи Сюй.

Лу Шаомин лениво откинулся на спинку мягкого дивана и постучал пальцами по столу. - А что, генеральный директор Сюй уже принял решение?- Лу Шаомин кивнул крупье. “Давайте начнем.”

Крупье начал сдавать карты.

Боссы затаили дыхание каждый. Они никогда не думали, что простая карточная игра так быстро превратится в битву жизни и смерти бизнеса. Все украдкой посмотрели на Нин Цин. Все понимали, что эти двое мужчин дерутся из-за нее!

Компания Гуан Цин? Хе, Лу Шаомин сказал всем, что девушка стоит той цены, которую он заплатил в своем сердце.

Крупье сдал первую карту Лу Шаомину. Когда крупье сдавал карту Сюй Цзюньси, он махнул рукой и отказался: “Я ухожу.”

Повсюду раздавались слабые вздохи апатии.

Нин Цин поднял голову и увидел Сюй Цзюньси. Его красивые брови были туго сдвинуты,когда он в отчаянии курил. Он выглядел довольно декадентски.

Тогда Нин Цин могла понять его чувства. Как единственный сын семьи Сюй, его карьера шла гладко, и его уважали. В благородном кругу, азартной игре между ним и Лу Шаомином, никто не стал бы смеяться над ним, если бы он проиграл, но он не осмеливался играть.

Это было самое тихое и в то же время самое тяжелое унижение, которое когда-либо испытывал Лу Шаомин.

Сюй Цзюньси всегда был высокомерен. Это унижение было для него жизненно важным ударом.

“Может быть, у генерального директора Сюя кишка тонка, тогда давай забудем об этом. Послушайте, у меня есть еще кое-какие дела, и я сделаю первый шаг.”

Нин Цин еще не успела сдержать свой пристальный взгляд, и мужчина внезапно поднял ноги. Ее ноги потеряли равновесие, и пятки тяжело опустились на землю. Ей было очень больно.

Этот человек!

Нин Цин увидела Лу Шаомина, который уже встал. Он выглядел не очень хорошо.…

Может быть, он разозлился из-за того, что она посмотрела на Сюй Цзюньси раньше?

Боссы вежливо попрощались с Лу Шаомом, после чего Лу Шаомин уверенно вышел из отдельной комнаты. Нин Цин увидела, что Чжу жуй бросил на нее взгляд, прежде чем уйти, и ее сердце пропустило удар, прежде чем оно начало биться быстрее.

Она не знала, как попрощаться с богатыми женами. Лу Шаомин просто ушел, и она последовала за ним. МММ, все будут знать, куда она направлялась.

…

Нин Цин свернула в коридор и ускорила шаги, чтобы догнать Лу Шаомина, но внезапно остановилась. Потому что мужчина, за которым она охотилась, стоял сбоку, а рядом с ним была очень красивая женщина.

Нин Цин знала эту красивую женщину. Она была известной телеведущей.

Женщина была в черном облегающем мини-платье с V-образным вырезом. Ее соблазнительное декольте, тонкая талия и пара длинных ног... в отличие от любовного очарования ее тела, у нее был мягкий и тонкий голос, как у девушек из Цзяннани. Ее голос был намного приятнее, чем у Нин Яо.

Нин Цин эмоционально вздохнула. Она заслужила быть богиней, о которой мечтал весь отакус. Только ее тело и голос сами по себе могли вызвать порочный ум мужчины.

“Молодой господин Лу, я никогда не думал, что встречу вас здесь. Три года назад, во время церемонии открытия коммерческой выставки, я упал в толпу неподалеку отсюда. Вы сказали своему помощнику помочь мне, и я все еще не нашел возможности поблагодарить вас. Молодой господин Лу, вы можете дать мне свой номер? Я угощу вас едой, когда вы будете свободны.”

Хотя Нин Цин издалека видела только боковой профиль красивой телеведущей, она могла видеть, что телеведущая смотрела на Лу Шаомина в восхищении. В воздухе витала романтика.

Затем Нин Цин увидела, что Лу Шаомин держал одну руку в кармане и смотрел прямо на нее своими холодными, глубокими глазами.

Он не ответил, но, казалось, ждал ее ответа.

Нин Цин уставилась на него. Может быть, он просто добросердечен? Какое отношение к нему имеет ее падение?

Какая еще причина, кроме того, что она была хорошенькой!

Нин Цин пошла вперед. - Шаоминг!- Она приподняла уголки губ, держа мужчину за руку. Она не смотрела на красивую телеведущую, но спросила Лу Шаомина: "кто это?”

Лу Шаомин посмотрел вниз на маленькую девочку. У нее была пара глаз, которые могли говорить.

В ее глазах было четкое различие между Черным и белым. Ее кристально чистые глаза не были наполнены мирскими делами и желаниями, как у вашего генерала. Ее глаза были спокойны, как осенняя рябь, когда она молчала.

Любой, кто мог бы видеть ее такой, был бы так же удачлив, как Лу Шаомин. Она подняла свои тонкие брови с очаровательным соблазнением. Она была похожа на котенка, сжимающего когтями его сердце.

Довольно заманчиво.

Она была одета в красное кружевное платье, простой, но уравновешенный дизайн. Ярко-красный цвет оттенял ее белоснежную кожу и белые зубы. Только он знал, как великолепно было ее тело под этой достойной и сдержанной одеждой. В течение тридцати лет он не смотрел ни на одну женщину, но когда он внимательно посмотрел на телеведущую перед ним, она была такой обычной женщиной.

“Я ее совсем не знаю.- Адамово яблоко Лу Шаомина перекатилось, когда он ответил.

Нин Цин вздохнула с облегчением, поскольку она видела много сценариев, когда, когда муж и жена спорят, любая из сторон использует третье лицо, чтобы спровоцировать свою вторую половину. Это было по-детски и вредно для отношений.

К счастью, он этого не сделал.

Когда между ними возникали трения, она была готова сделать первый шаг во время конфронтации, в то время как он был готов пройти остальные девяносто девять.

- Шаоминг, пошли.- Нин Цин взяла Лу Шаомина за руку и развернула его лицом к себе.

Лу Шаомин последовал за Нин Цин. - Ну да.- Он вдруг что-то вспомнил, а потом изящно повернулся и холодно посмотрел на телеведущего. - у меня нет помощника, а есть только секретарша. Я плачу своей секретарше каждый час. Таким образом, такие вещи, как протягивание руки помощи другой женщине, не стоят времени, и это никогда не происходило. В будущем, не используйте такой нелепый предлог, чтобы завязать разговор. Это было бы легко разоблачить.”

Красивое лицо телеведущей стало бледным, как простыня. Она была ошеломлена и ошеломлена.

Нин Цин была рядом со своим мужчиной. Ее глаза тайно светились. Ей вдруг захотелось сказать, что этот человек не знает, как проявить сострадание, поскольку женщина выглядела так, будто вот-вот заплачет.

Но она этого не сказала. Она тоже была эгоисткой. Поэтому, какая бы женщина ни бросила свой жадный взгляд на своего мужчину, она полюбит его прямоту и холодность по отношению к ним.

- Шаомин, у секретаря Чжу такая высокая зарплата? Почему вы заставили секретаря Чжу остаться в больнице, чтобы заботиться о моей маме в течение всей недели?”

Лу Шаомин посмотрел на вывеску мужского туалета и забрал свою руку обратно. Он толкнул дверь и вошел. “А ты кто такой? У меня, Лу Шаомина, только одна жена.”

Это было так, как если бы сердце Нин Цин было покрыто медом. Она быстро последовала за ним. Когда мужчина встал у раковины, чтобы вымыть руку, она подошла к нему и кокетливо спросила: Я только мельком взглянула на Сюй Цзюньси. У меня нет к нему никаких чувств. Мы так долго играли в карты. Я не верю, что вы не можете сказать, что я уже отношусь к нему как к незнакомцу.”

Лу Шаомин выключил кран. Такие люди, как он, с первого взгляда могли понять, что между ними происходит. По ее глазам было ясно, что Сюй Цзюньси осталась в прошлом.

Он выпрямился и протянул правую руку, чтобы взять ее за подбородок. - Он притянул ее ближе. “Вы понимаете, что произошло сегодня вечером? Вы все еще хотите быть в скандале с Сюй Цзюньси?”

Он напряг силы, и Нин Цин почувствовала боль. - Она оттолкнула его руку. Затем она надулась и спросила: "Что ты хочешь, чтобы я поняла?”

Лу Шаомин обхватил ее талию, затем повернулся и положил Нин Цин на раковину.

Он наклонился ближе, и воздух наполнился освежающим мужским ароматом и слабым запахом табака. Нин Цин сжалась, и он положил одну из своих рук на стену, чтобы загнать ее в угол.

"Поймите, что я несу более высокую медийную ценность, чем он. Если вы хотите быть вовлечены в скандал, дайте мне вместо этого ваш номер комнаты. Я составлю тебе компанию”, - Лу Шаомин облизнул пересохшие губы и спокойно произнес:

Нин Цин покраснела. Этот человек убивал ее. Он говорил это так серьезно и монотонно, но каждое слово, которое он произносил, было диктаторским с небольшим ... двусмысленным значением.

Как раз в тот момент, когда она не знала, что делать, ее мягкая талия снова была поднята. Ее задорная попка была выдвинута вперед, и он понес ее в свои объятия.

“Когда ты сгребала свою сумку в отдельной комнате, разве ты не заметила, что на тебе было платье? Когда ты вот так поднимаешь свою задницу, кому ты пытаешься себя подставить? - А?- Он посмотрел на нее сверху вниз и поцеловал в красные губы.

Нин Цин быстро схватилась за его жилет, но ее правая рука случайно коснулась платиновой броши. Когда она была с ним, ей особенно нравились холодные жесткие вещи, которые он носил, такие как его часы, запонки, пуговицы, ремень... мужчины подходят для этих вещей. Они придавали им очарование.

Нин Цин думала, что она такая неудачница. Она вся ослабела от одного поцелуя.

“... Я не пыталась никому показать ... я надела под него защитные штаны, я бы не стала выставлять себя напоказ... - она свернулась калачиком в его объятиях, пытаясь объяснить.

На тазике горел яркий свет. Девушка, которая была в его объятиях, покраснела. Ее румяные щеки, ее красивое лицо, ее нежный прямой звук и ее губы, как вишни.

Он крепко обнял ее и задумался, теплый, как нефрит.

- Неужели? Покажи мне.”

Нин Цин все еще не понимала значения его ответа, и она почувствовала легкий ветерок на своих коленях, пока ее ладонь пробегала вверх по платью.

- Лу Шаомин!- Нин Цин была смущена и рассержена. Ее кружевные трусики были обнажены.

Лу Шаомин смотрел, как она стягивает с себя платье. Она моргнула, и мне показалось, что в уголках ее глаз появился слабый румянец. Когда они оба задыхались, он обхватил ее лицо ладонями “ " за эти полмесяца ты скучала по мне?”

Как она могла ответить?

Кто задает такой прямой вопрос?

Нин Цин держала рот на замке, она отказалась отвечать.

- Нин Цин, я скучаю по тебе. Последние полмесяца, когда я не работал и не составлял компанию маме, я тосковал по тебе. Вот почему, когда я услышал, что ты дал Сюй Цзюньси свой номер комнаты, я очень разозлился. Я перенес встречу на более раннее время и улетел обратно. В отдельной комнате, кто эти случайные люди? Как они смеют тебя запугивать? Я чувствовала такую душевную боль, что мне было жаль их за это.”

- Нин Цин, мне скоро надо уезжать. Осталось совсем немного времени. Прими посвящение, дай мне почувствовать, что ты тоже скучал по мне, хотя я уже чувствовал это. Поскольку я не отвечал на твои звонки вчера вечером, ты звонила мне двадцать один раз. Я очень счастлива. Хех, у меня был мой детский момент, когда я ждал ваших звонков, чтобы определить, как сильно вы меня любите.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 77:Спасибо, Женушка**

Мужчина тяжело дышал. Нин Цин протянула свою крошечную ручку и порывисто погладила его чистые бакенбарды. В ее глазах его плотно сдвинутые черные как смоль брови свидетельствовали о страдании и самоподавлении.

- МММ, подожди минутку... - когда его тонкие губы уже были готовы наброситься на нее, Нин Цин повернула голову набок и уклонилась от него. Она открыла сумочку, пока ее прекрасные руки шарили внутри.

“Что-то ищешь?- Нетерпеливо повторил он.

Все тело Нин Цин сотрясала дрожь. Агрессивные гормоны мужчины витали в воздухе, и ее лицо и уши покраснели, когда она почувствовала это. - Я...у меня помада на губах. Найдите листок бумаги, чтобы вытереть их начисто. МММ…”

Она держала свои красные губы плотно сжатыми.

Лу Шаомин открыл рот и на мгновение прикусил ее губы. - Пошутил он, полузакрыв глаза. “А сейчас они чистые?”

Длинные нефритовые ресницы Нин Цин отчаянно дрожали, и она больше не могла говорить ясно. - Помада нечиста, - пробормотала она, - ее нельзя есть.…”

Он был из тех, кто обеспечит комфорт своей женщине.

Лу Шаомин поискал тонкую, изящную талию девушки и дважды сжал ее своей большой рукой. Он закрыл глаза и нежно поцеловал девушку, чувствуя ее нежность и сладость. “Пока он на тебе, я бы хотел его съесть.”

Хотя Нин Цин сидела на туалетном столике, ей казалось, что она идет по облакам и вот-вот упадет. Ее тонкие руки обвились вокруг его шеи, когда она начала робко отвечать ему взаимностью.

Поцелуй. Поскольку она казалась невежественной и неопытной добычей, он был искусным охотником. Впервые он научил ее, что поцелуй-это такая долгая и красивая вещь.

Когда они поцеловались, Нин Цин почувствовала одышку и головокружение. Внезапно губы Лу Шаомина оторвались от ее губ. Нин Цин открыла глаза, когда мужчина "шикнул" на нее. Они слышали голоса двух мужчин, разговаривающих за дверью, и подходили все ближе.

Нин Цин вдруг поняла, что это мужской туалет!

Она чуть не подпрыгнула от неожиданности. Она слишком смущалась, чтобы продолжать жить, если кто-то увидит ее такой.

В следующую секунду все ее тело было в воздухе. Лу Шаомин отнес ее в маленькую гардеробную рядом со стойкой в ванной.

Раздевалка была слишком узкой. Вероятно, он был там для гостей, которые хотели переодеться в последнюю минуту. Они оба спрятались внутри; их тела были полностью прижаты друг к другу.

“А почему вы послали мне это наводящее на размышления сообщение Вчера вечером?- Он слегка опустил глаза, и теплый воздух из его красивого носа проник в ухо Нин Цин.

Нин Цин вздрогнула.

Нин Цин так нервничала, что не знала, куда девать руки. В конце концов она решила надеть их на его тонкую талию. Поскольку она боялась, что эти двое мужчин услышат ее, она прошептала: “потому что я знаю, что тебе это нравится. Но я не ожидал, что ты проигнорируешь меня и заставишь чувствовать себя неловко.”

- ...Цинцин, может быть, теперь мы наверстаем упущенное?- Лу Шаомин открыл рот и прикусил ее нежную маленькую мочку уха.

Нин Цин вот-вот поскользнется и упадет. К счастью, мужчина обнял ее сильной рукой и подтолкнул вперед своими длинными ногами, мягко прижав к двери.

У Нин Цин пересохло во рту, когда она медленно посмотрела на него.

Мужчина пристально посмотрел на нее. Его глубокие глаза больше не были ясными, но были затуманены желаниями, темными как ночь. Уголки его глаз были очень красными, как бокал ароматного и крепкого красного вина. Дьявольское обаяние и страсть пронзили их насквозь.

Нин Цин избегала его взгляда.

Перед ней стояло маленькое зеркало. Она увидела, как мужчина с наручными часами провел рукой по ее волосам. Несколько прядей волос, которые он ей выдрал, упали на ее нежные раскрасневшиеся щеки. Он не стал заставлять ее смотреть ему в лицо, а вместо этого начал целовать ее, начиная с маленького подбородка.

Их дыхание было неровным, а ладони покрылись испариной.

Нин Цин несколько раз сглотнула, закрыла глаза и снова открыла их. Ее маленькие ручки медленно поползли вверх по его шее, чувствуя, как бьются его вены.

- Шаоминг, я скучала по тебе последние две недели. Я действительно очень скучала по тебе!- Нин Цин поцеловала его тонкие губы.

…

Через полчаса из гардеробной вышла Нин Цин. С каждым шагом ей казалось, что она наступила на сахарную вату. Все казалось таким нереальным.

Она подошла к туалетному столику и увидела, что женщина в зеркале покраснела. Ее глаза были прекрасны и нежны, как красные розы, скрытые утренней росой.

Открыв кран, она вымыла руки.

Внезапно дверь в гримерку распахнулась. Лу Шаомин носил свой металлический пояс. Его черные брюки были немного помяты от того, что он прижимался к Нин Цин. Морщины демонстрировали совершенно другой вид случайной мужской сексуальности. Мятые брюки прекрасно смотрелись на его длинных ногах.

Лу Шаомин обнял Нин Цин сзади. Он держал ее маленькие руки в своих, когда мыл их для нее. Он нежно поцеловал ее волосы и сказал: "Спасибо, женушка.”

Нин Цин сжала свои красные губы вместе, искоса посмотрела на него и сказала нежным голосом: “это не должно повториться!”

- Хе, - не согласился Лу Шаомин. “Когда ты сможешь меня удовлетворить, я больше не буду этого повторять.”

Нин Цин лишилась дара речи. Она толкнула локтем его точеный живот и сладким голосом парировала: "Похоже, ты не благодарен, и все еще винишь меня?”

“А как ты догадался?- Низкий, глубокий голос Лу Шаомина был пронизан хрипотцой удовлетворения. - Он потерся своим красивым лицом о лицо Нин Цин. - ты слышал, как другие жены только что делали это, и как ты это сделал, а? До того, как мы поженились, мне даже не нужно было использовать свою руку в течение трех месяцев. Теперь, когда я замужем за тобой, я использую его усердно. Например, вчера вечером. Женушка, ты все еще непримирима?”

Прошлой ночью…

У него было такое лицо, чтобы сказать это!

Нин Цин надула свои красные губы и нарочито яростно проворчала: "если ты продолжишь говорить, то следующего раза не будет!”

Губы Лу Шаомина скривились, когда он рассмеялся. Он наклонился и снова поцеловал ее маленькое личико. Эта его маленькая жена была такой милой.

- Женушка, я уже ухожу. Мне может потребоваться четыре или пять дней, чтобы вернуться из этой поездки на конференцию Кавалье в Италии. Мать находится на попечении в больнице. Но не волнуйтесь, Чжу жуй все еще находится в стране. Вы можете обратиться к нему, если вам что-нибудь понадобится. Кроме того, я видел, что произошло между вами, ли Мэйлин и ее дочерью. Вы можете позвонить мне заранее, если у вас есть какие-либо идеи или вы хотите обдумать свои варианты. Я не буду вмешиваться в ваши дела, но у меня больше опыта и знаний, чем у вас, поэтому я могу дать вам хороший совет.”

“В порядке.- Нин Цин кивнула.

Его руки были очень теплыми. Ей казалось, что она греется на солнышке в его объятиях. Мужчина, который только что шептал ей ласковые слова, теперь успокаивал ее, как и ее ... отец.

Нин Цин не могла не съежиться при мысли о том, чтобы сравнить их!

Лу Шаомин отпустил ее и выпрямился. “Я уже ухожу.”

Ей вдруг стало холодно, когда он отстранился от нее и ушел.

Лу Шаомин сделал только один шаг вперед, когда почувствовал, как маленькая рука схватила его за жилет.

Лу Шаомин оглянулся назад, только чтобы заметить красивые осенние глаза Нин Цин, смотрящие на него жалобно и неохотно.

Мужчина рассмеялся, положил руку ей на затылок, притянул к себе и нежно погладил по волосам. - Ну и что же? Ты не можешь расстаться со мной?”

“Нет.- Нин Цин глубоко вдохнула его освежающий аромат и потерла свое маленькое личико под воротником его аккуратной рубашки.

Со вздохом удовлетворения Лу Шаомин сказал мягким голосом: "я могу быть занят, пока меня не будет. Штаб-квартира компании находится в Соединенных Штатах, но поскольку вы находитесь здесь, мы могли бы поселиться в T city на короткий период. У меня есть много дел, чтобы иметь дело с. Я проведу с тобой больше времени, когда все это будет улажено.”

- Ладно, я знаю. А ты иди и работай. Нин Цин кивнула и ослабила свою хватку на нем.

На самом деле она не склонна легко зависеть или полагаться на кого-то. С тех пор как она была ребенком, он был единственным человеком, от которого она зависела, кроме своей матери.

Ей не хотелось, чтобы он уходил.

“Глупая девчонка.- Лу Шаомин сделал шаг вперед, обхватил ее маленькое личико обеими руками и поцеловал.

Нин Цин нежно обняла его,и двое влюбленных оказались вплетенный.

После долгого, нежного поцелуя, Лу Шаомин мягко надавил на красные распухшие губы девушки своим грубым большим пальцем. Кожа в уголке ее губ была разорвана. Он нахмурился и сказал: “Я обещаю, что никогда больше не укушу тебя, как бы счастлив и возбужден я ни был.”

Нин Цин была шокирована, очевидно, не ожидая от него таких слов. Бесстыдно говорить такие вещи таким торжественным тоном!

- Уходите!- Печаль от расставания немного рассеялась. Нин Цин ударила его по плечу своим маленьким розовым кулачком.

“Я действительно сейчас уйду.- Лу Шаомин ущипнула себя за нежное лицо и отвернулась.

…

Когда красивая фигура исчезла, Нин Цин вышла из ванной.

В коридоре было не так уж много людей. Она прикрыла свои разбитые красные губы своей маленькой рукой и пошла искать Сяо Чжоу.

Но в конце коридора появилась Сюй Цзюньси.…

Нин Цин была раздражена тем, что ей пришлось увидеть здесь Сюй Цзюньси. Она редко была в настроении иметь с ним дело.

Сюй Цзюньси посмотрел на Нин Цин. Ее одежда была опрятной и аккуратной, но волосы были в беспорядке. Возможно, потому что она только что вспотела, несколько красивых прядей волос прилипли к ее светлой шее.

Нин Цин опустила руку, и он увидел ее раненые красные губы.

Мрачный холодный свет вырвался из его черных глаз. Его ладони, которые до этого висели вдоль тела, сжались в кулаки. Он уставился на нее, стиснув зубы, и спросил: “ты поцеловала Лу Шаомина?”

- Ну да!- Великодушно признала Нин Цин. Какое ему дело до того, что она поцеловала своего мужа?

- Отлично сработано, - грудь Сюй Цзюньси сильно дрогнула, и он заговорил гортанным голосом. “У меня нет никакого самоуважения. Как ты думаешь, Лу Шаомин действительно хочет тебя? Он просто играет с тобой. Он не женится на тебе. Ты никогда не будешь частью семьи Лу!”

Нин Цин очень хотелось сунуть ему в лицо свое свидетельство о браке и сказать, чтобы он открыл свои грязные глаза и внимательно посмотрел на него, но она решила не делать этого. Она холодно улыбнулась, а затем спросила: "как ты думаешь, Лу Шаомин похож на тебя? Мне очень жаль, но я могу очень ясно сказать вам, что Лю Шаомин - один из миллиона, и, к сожалению, поскольку я, Нин Цин, встретил этого замечательного человека, я никогда его не отпущу!”

После того, как она закончила говорить, Нин Цин ушла.

Сюй Цзюньси больше не мог подавить горечь в своем сердце. Почему он так расстроился? Ему казалось, что кто-то режет его сердце ножом.

- А!- Сюй Цзюньси издал низкий рев и ударил кулаком по стене.

По стене потекла кровь.

…

Нин Цин поспешно удалилась и случайно столкнулась с кем-то, поворачивая за угол.

- Прости! Ты ведь не ранен, правда?”

“Со мной все в порядке.”

Женщина поправила юбку и подняла голову.

Нин Цин была ошеломлена. Это был один из ее кумиров, Ся Сяофу!

Ся Сяофу был одет в элегантное белое платье. Ее каштановые волнистые волосы свисали до самой талии, несколько прядей рассыпались по изящным плечам.

У нее было очень стандартное овальное лицо. Нин Цин заметила, что она оглядывается по сторонам.

Нин Цин слышала, что у нее была двойная докторская степень по Китаеведению от лучшего университета в Китае. Как говорится “Тот, кто полон знания, всегда ведет себя элегантно". 16-летняя Ся Сяофу была выбрана для игры в китайской драме "боги и герои" из-за ее незапятнанного темперамента. С тех пор ее всегда превозносили как “сестру-богиню”.

- Здравствуйте, Мисс Ся. Я всегда очень тобой восхищался. Вы можете дать мне свой автограф?- Немного взволнованно спросила Нин Цин.

Ся Сяофу моргнула своими прекрасными глазами, когда услышала ее слова. Кристально чистая улыбка появилась на ее нежном маленьком личике. - Нин Цин, верно? Вы можете называть меня Сяофу. Сегодня я смотрела рекламный ролик фильма "пыль и ветер". Я очень уважаю твои актерские способности. По правде говоря, я уже давно наблюдал за ролью Мэн Яо. Когда вы взяли на себя эту роль, я некоторое время чувствовал себя довольно подавленным. Но, вы очень хорошо интерпретировали роль, и я откровенно признаю поражение.”

Нин Цин не ожидала, что богиня номер один благородного народа будет такой жизнерадостной и живой в частной жизни, но только актеры и актрисы, которые могли различать, кто они были на сцене и вне ее, могли действительно наслаждаться жизнью.

- Сяо...Фу, - осторожно начала Нин Цин, - спасибо тебе за похвалу.- Она порылась в своей сумке, достала ручку и протянула ее Ся Сяофу. “Не могли бы вы расписаться на обороте сумки вместо меня? Я хочу хранить эту сумку вечно.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 78:К ней летит пуля**

- Сяо ... Фу, - позвала Нин Цин. - Благодарю вас за комплимент.- Она достала из сумки ручку и протянула ее Ся Сяофу. “Вы можете расписаться на обороте моей сумки? Я буду им дорожить.”

“Конечно.- Ся Сяофу взяла ручку и подписалась своим именем.

Ее подпись была точно такой же, как и ее характер, элегантной и необузданной.

Ся Сяофу затем достала свой телефон и сказала: “Нин Цин, я буду следовать за тобой на Weibo! Давайте следовать друг за другом.”

Нин Цин искренне нравилась эта женщина. У нее была хорошая репутация, постоянно упоминаемая такими терминами, как " фея " и "богиня", но она была откровенной и открытой личностью.

- Ну да! Это больше, чем я мог бы пожелать."Нин Цин достала свой телефон, и они успешно следовали друг за другом на Weibo.

- Сяофу... - подошел мужчина.

Нин Цин подняла глаза и увидела красивого мужчину в костюме. За его спиной стояла секретарша. Он выглядел как лидер в деловом кругу.

- Зе, а зачем ты пришел? Разве я не говорил тебе, что вернусь сам?- Ся Сяофу нахмурила брови, когда увидела Оу Цзе.

ОУ Цзе подошел с хитрым выражением на лице. Он протянул руки, чтобы обнять ся Сяофу за плечи, и улыбнулся. “Я беспокоюсь, когда ты едешь домой одна, поэтому велела водителю развернуться и забрать тебя.”

Ся Сяофу не ответил, но повернулся и улыбнулся Нин Цин. - Нин Цин, это мой жених, Оу Цзе. Цзе, это моя лучшая подруга, которую я просто должна знать, Нин Цин.”

- Мистер Оу, привет!- Нин Цин кивнула и поприветствовала мужчину.

- Здравствуйте, Мисс Нин. ОУ Цзе взглянула на Нин Цин, а затем взяла Ся Сяофу за плечо и повела его вперед. “Давай вернемся. Это уже начало осени, почему ты только в платье? Разве тебе не холодно?- Спросила ОУ Цзе, когда он взял синюю шерстяную куртку и накинул ей на плечи.

Ся Сяофу извиняющимся жестом помахала на прощание Нин Цин, когда та повернулась в объятиях Оу Цзе.

Нин Цин смотрела, как они уходят. Шестое чувство женщины: она не любила Оу-Цзе. В его взгляде читалось презрение, а деловитый снобизм не скрывался.

Нин Цин смотрела им вслед, пока они не свернули в конце коридора. Внезапно в поле ее зрения появилась стройная фигура. Нин Цин была ошеломлена. ОУ Ло Си и Оу Цзе, обе их фамилии были Оу.

- Ло Си, какое совпадение.- ОУ Цзе остановилась с Ся Сяофу на руках.

“Старший брат.- ОУ Ло Си был в желтом ветровом пальто и темно-синих джинсах. На его тонком лице застыло холодное выражение. - Крикнул он, увидев Оу-Цзе.

- Мм, я приехал, чтобы забрать твою невестку. - Мы уезжаем.”

“Окей.”

Ся Сяофу с любопытством посмотрел через плечо Оу Цзе, чтобы еще раз взглянуть на хрупкого мужчину. Она была помолвлена с ОУ Цзе уже два года и видела Оу Ло Си лишь однажды в его доме. Этот человек дал ей ощущение, что с ним было нелегко ладить. Самым важным было то, что Оу Ло Си ни разу не посмотрел прямо на нее!

За всю жизнь Ся Сяофу никогда не случалось ничего подобного.

- Зе, а твой брат не поедет с тобой домой?”

ОУ Цзе откинула назад голову Ся Сяофу, чтобы перевести свой пристальный взгляд. “У него есть квартира на улице. Он привык быть одиноким рейнджером. Сяофу, я переночую сегодня у тебя...?”

Когда шум и суета в коридоре возобновились, Нин Цин пошла вперед, а Оу Ло Си остановился на месте. Длинная челка скрывала его прекрасные глаза; никто не мог сказать, о чем он думает.

“Ло Си, Почему ты здесь?”

ОУ Ло Си поднял непроницаемое лицо, открыв свои черные глаза, которые были похожи на темную ночь за ярким лунным светом, тихие и одинокие.

Нин Цин почувствовала, как ее сердце сжалось. Она впервые посмотрела на молодого человека с болью в сердце.

“Я слышал, что приехал брат. И вот я пришел сюда.”

- Братец? Ты имеешь в виду Ou Ze?"Нин Цин был смущен, потому что он назвал Оу Цзе “старшим братом”. Можно было бы подумать, что он разделит более близкие отношения с кем-то, кого он называл “братом”.

“Нет, я ищу брата Шаомина.”

Нин Цин: Что?

…

Нин Цин сидела на своем айпаде на заднем сиденье машины. Она понимала, что не является квалифицированной женой. Они были женаты так долго, но она ничего не знала о своем муже.

Она набрала "Guang Qing" в строке поиска и нажала кнопку поиска.

Но iPad в ее руке был забран Сяо Чжоу “ " Нин Цин, ты беспокоишь меня. Быстро, скажи мне. Какие у вас отношения с молодым мастером Лу? Ты просто смешон! По клубу ходят слухи, и я последний, кто знает, что у тебя есть роман с молодым господином Лу. Вам не нужно использовать поисковую систему в интернете, просто спросите меня, что вы хотели бы знать.”

Нин Цин увидела, что ее iPad был конфискован, поэтому у нее не было выбора, кроме как спросить: “я хотел бы знать, кто такой Лу Шаомин?”

Сяо Чжоу вытаращил глаза в шоке. Она вытянула палец и постучала по голове Нин Цин: "Нин Цин, ты женщина? Неужели вы невежественны? Разве вы не слышали о корпорации Лу?”

"Корпорация Лу занимается бизнесом, политикой, а также военными. Они являются крупнейшим магнатом на международном уровне. Они также являются самым горячим партнером Группы императора. Лу Шаомин является членом семьи Лу в девятом поколении, которая является самым выдающимся поколением семьи до сих пор. Его первая компания, Guang Qing, провела IPO в Лос-Анджелесе, когда ему было шестнадцать лет. Он известен как бизнес-гений.”

“Он не только знатного рода человек, но и личная жизнь его чрезвычайно чиста. Многие известные женщины и дочери из богатых и влиятельных семей делали ему предложения, но он никогда не был частью какого-либо сексуального скандала. Он-самый желанный холостяк для каждой женщины, единственный и неповторимый.”

Нин Цин была потрясена. Она знала, что он богат, но никогда не думала, что он будет настолько богат.

Что же ей теперь делать? Она чувствовала себя так, словно упала в яму с золотом.

- Сяо Чжоу, это он вкладывал деньги в уличного бродягу?”

“Да. Молодой мастер Лу является крупнейшим инвестором в Street Walker. Я также слышал, что молодой мастер Лу и директор Ван-очень близкие друзья.”

Тайна, над которой размышляла Нин Цин, внезапно прояснилась. Это все из-за него!

Это всегда был он!

Ей было интересно, почему в последнее время удача была на ее стороне. Она играла главную роль в фильме "уличный бродяга", и ее жизнь изменилась на триста шестьдесят. Оказалось, что именно он всегда помогал ей.

Она подумала и поняла, что он, должно быть, помогал ей еще до того, как они поженились. Но почему же? Она была всего лишь незнакомкой, с которой он встречался раз или два.

Может быть, он влюбился с первого взгляда, излил свое сердце во второй и решил жениться на ней в третий?

Нин Цин смутилась. Она была таким обычным человеком. Какая ее часть стоит его любви?

- Нин Цин, еще кое-что. Семья Ou и семья Zhou были друзьями на протяжении многих поколений. Молодой господин Лу и Оу Ло Си-близкие братья.”

Нин Цин уже догадалась об этом.

Этот человек так много сделал для нее в тишине. То, что можно было сделать, то, что нельзя было сделать... он даже тщательно обдумал главную мужскую роль в ее главной картине.

- Нин Цин, я рассказал тебе все, что знаю. А теперь твоя очередь. Поторопись и будь честен со мной. Какие у вас отношения с молодым мастером Лу?”

Нин Цин успокоилась и посмотрела Сяо Чжоу в ее глаза, когда она ответила: "Он мой муж... Мы женаты.”

Через минуту из задней части машины донесся пронзительный крик. “О Боже мой!”

…

К следующему утру число поклонников Weibo Нин Цин увеличилось с шести миллиардов до двадцати миллиардов. Она вошла в пятерку самых горячих тем на Байду.

В круге развлечений существовала общая тема, касающаяся “невинности Нин Цин”. Она превратилась из падшей светской дамы в честолюбивую богиню. Никто не осмеливался осудить ее или выдвинуть ложное обвинение против ее прошлого.

В то же время цифровые граждане спорили. Хотя Сюй Цзюньси насильно закрыл видео об их вечеринке по случаю помолвки к полудню, он не мог остановить общественный протест. Почти семьдесят процентов пользователей Сети объявили войну ли Мэйлингу. Они убеждали ее сделать пресс-релиз, чтобы объяснить, как она оказалась вовлечена в брак своей лучшей подруги.

Ли Мэйлин еще не ответил на этот вопрос.

Кроме того, появление Лу Шаомина в частном клубе было похоже на сон. Ни одна новость не была доведена до сведения общественности. Нин Цин знал, что он подходит ко всему эффективно и упорядоченно.

В то же самое время продюсер ни растворился в воздухе за одну ночь. Его выгнали из города т.

Нин Цин знала, что хотя он и ушел, все еще было много негодования.

Еще одна вещь, которую стоило поднять: Ся Сяофу поделился промо-видео Street Walker и” полюбил " его двенадцать раз. Дружба между двумя богинями тронула сердца цифровых граждан.

Нин Цин прошел через Weibo Ся Сяофу. Большинство людей, за которыми она следила и которые следовали за ней, были женщинами-знаменитостями, у которых было ноль скандалов, так же как и у нее. Она была популярна в индустрии и имела отличную репутацию.

Вспомнив Оу Цзе из прошлой ночи, Нин Цин сочла это очень жалким. Хотя она могла сказать, что Оу Цзе умирает, чтобы отдать свое сердце Ся Сяофу, она чувствовала, что они не были хорошей парой.

ОУ Цзе сказал, что переночует у Ся Сяофу этой ночью. Нин Цин вспомнила, что Ся Сяофу было всего двадцать два года, очень молодой возраст. Разве не было бы небрежно сожительствовать до свадьбы?

Нин Цин внезапно покраснела, когда эта мысль пришла ей в голову. Как она смеет плохо думать о других людях! Ей еще не исполнился двадцать один год, но он так сильно хотел этого!

Его чарующий аромат все еще оставался на ее губах, и красивое лицо возникло у нее в голове. Нин Цин горела от смущения.

Накануне вечером, когда они сидели в раздевалке, она отчетливо помнила, как он спросил ее, прижавшись губами к самому уху: “он маленький?”

… Не маленький.

Каждая часть его тела была такой выдающейся и сильной, подпитываемой мужскими гормонами. Он был совсем как тигр после охоты.

… Очень обаятельный.

Она не может думать о нем. Каждый раз, когда она думала о нем, ее охватывала дрожь.

…

Нин Цин прибыл в красный дом и столкнулся с Ся Сяофу.

- Нин Цин!- Ся Сяофу подбежал с улыбкой. - Наша команда здесь, чтобы снять сцену. Я не участвую в этой сцене, но я вспомнил, что вы здесь, поэтому я последовал за ними сюда, чтобы увидеть вас.”

- Сяофу, ты первый, кто пришел навестить меня на работе. Спасибо” - растрогалась Нин Цин.

“Не стоит благодарности. Теперь мы лучшие друзья. Лучшие сестры.”

“Мм.”

- Сяофу.- К нам подошел директор Ван. “У вас есть время навестить нас сегодня? Мы скоро начнем. Я попрошу кого-нибудь принести вам стул позже, вы можете посмотреть.”

“Окей. - Спасибо, директор Ван.- Ся Сяофу была одета в розовое платье, простое, но изысканное. Когда она улыбалась, то выглядела красивой и очаровательной.

Нин Цин попрощалась с Ся Сяофу и пошла читать свой сценарий. Кто-то принес ротанговое кресло, и помощник Сяо Сяофу, Сяо Ли, положил на него мягкую подушку, прежде чем она села.

Затем, за пределами съемочной студии была куча девушек, болтающих в волнении: "Вау, наконец-то можно увидеть Оу Ло Си в армейской одежде на сцене. Пожалуйста, не забудьте отправить меня в больницу, если я упаду в обморок позже.”…

Услышав пронзительный крик толпы девушек, Ся Сяофу оглянулся на шум. Там был и ОУ Ло Си.

ОУ Ло Си носил красивую армейскую одежду с темно-желтым поясом. Прочные армейские штаны обернулись вокруг его длинных ног.

Белый воротничок майки обернулся вокруг его гладкой шеи, соседствуя с хорошо отглаженным армейским воротником. Изначально гладкая челка на его лбу была зачесана назад с помощью геля для волос. Его лоб и длинные тонкие брови были выставлены напоказ. Каждый шаг, который он делал в своих черных кожаных сапогах, был резким. Он держался с большим достоинством.

- Я теряю сознание, теряю сознание... - воскликнула одна из девушек.

- Сестра Сяофу, Оу Ло Си выглядит очень хорошо в армейской форме, - не могла не сказать взволнованно ее помощница Сяо Ли.

Ся Сяофу не понимала, что ее глаза задержались на ОУ Ло Си в течение долгого времени, пока Сяо Ли не заговорил. Все мужчины-знаменитости, с которыми она сотрудничала, были идеальными мужчинами, но она никогда не проверяла их раньше.

Она не понимала, почему была так ошарашена раньше.

Ся Сяофу покраснела.

ОУ Ло Си случайно подошел в своих армейских ботинках. Может быть, он понял, что Сяо Ли говорил о нем раньше, поэтому Ся Сяофу, заметив его резкие шаги, внезапно замедлился.

Ся Сяофу решил, что он обязательно посмотрит в ту сторону. Ее ресницы, которые были похожи на Рогозный лист веером, раздвинулись и опустились. На ее прекрасном белокуром лице отразились тревога и возбуждение.

Она нервничала и боялась встретиться с ним взглядом.

Однако он даже не потрудился посмотреть на нее. В течение двадцати двух лет ее жизни скорость, с которой она получала второй взгляд, составляла двести процентов, и обычно они брали больше, чем два.

Молодой человек откровенно игнорировал ее существование. Ее высокомерие и достоинство заставили ее ждать в ожидании его взгляда.

Она с нетерпением ожидала увидеть удивление в его глазах.

Так она и думала, что все пойдет именно так.

Однако она слышала его шаги, когда он проходил мимо нее. ОУ Ло Си не смотрел на нее, но вместо этого прошел прямо мимо нее.

Ся Сяофу никогда еще не был так холоден. Он явно заметил, что она была там, когда замедлил шаг, но не обернулся. У него совсем не было манер!

Ты замедляешься, но не смотришь?!

Ся Сяофу схватила ее за платье и сердито хмыкнула. “Совсем не красиво смотрится!”

Она надула щеки, надула вишневые губки и пожаловалась с очаровательной наивностью.

Если бы это увидел обычный человек, они, вероятно, дважды ударили бы себя за то, что рассердили ее. Однако это оказался молодой человек, который не понимал чувств.

Нин Цин обернулась и вздохнула. Она оправдывала свою репутацию Национальной богини. Она хмурилась, улыбалась, ее гнев был наполнен аурой благоговения.

Нин Цин бросил еще один взгляд на нашего Ло Си. хрупкий молодой человек, как обычно, разговаривал с директором Ван. Ей это показалось странным. Теоретически, эти двое должны были быть родственниками жены, но это было странно.

…

Эта сцена была о начале войны. Сцена состояла из группы японских захватчиков, ворвавшихся в караоке-зал, за которым должны были последовать выстрелы и резня.

Директор Ван крикнул: "действуйте! Затем Нин Цин поставила микрофон на сцену и приготовилась петь. И вдруг-бах! Кто-то пинком распахнул дверь, и японец ворвался внутрь.

- Пиф-паф!” Раздались выстрелы, и все в караоке-зале бросились врассыпную.

Следуя сценарию, Нин Цин быстро сошла со сцены и приготовилась остановить драку. Однако Нин Цин услышала очень четкий выстрел, и ее зрачки сузились, когда она посмотрела вперед.

В нее полетела пуля!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 79:Какой приятный термин, называющий меня сестрой**

- Ах, Нин Цин!- Ся Сяофу могла ясно видеть все под своим углом зрения. Она встала с плетеного стула и закричала: “там внутри настоящие пули!”

Нин Цин чувствовала себя так, словно ее ноги были сделаны из свинца. Ее черно-белые глаза были так сосредоточены на быстро приближающейся пуле, что она забыла ответить.

Весь экипаж был в шоке. Эти пистолеты были фальшивыми. Звуки выстрелов были добавлены и отредактированы в пост-продакшн. Никто не ожидал, что здесь окажется настоящий пистолет.

Пуля летела со скоростью 856 метров в секунду.

Нин Цин был в 10 метрах от него. Это займет всего лишь долю секунды, прежде чем пуля попадет в нее.

Время замедлилось, когда в студии стало так тихо; можно было услышать падение булавки.

Следовательно, Ся Сяофу видел, что во всей этой комнате двигался только один человек. Фигура в армейской зеленой форме прыгнула прямо на круглый стол, вытянув вперед длинные ноги.

В этой хаотичной сцене было слишком много лишних актеров. Его черные военные сапоги так легко ступали по головам этих людей, что не было слышно ни единого крика боли. Он так быстро приблизился к Нин Цин, сбросив свою военную фуражку с головы, как холодное лезвие, и вытащив ее из ножен одной рукой.

Невесомая шапка действительно полетела навстречу пуле с сильным порывом ветра.

И подросток приземлился на землю правым коленом, поддерживая себя левой ладонью, тяжело дыша.

Нин Цин почувствовала, что ее сердце перестало биться, шапка, летящая в воздухе, была пробита пулей, но в то же время пуля была отклонена и просвистела через кончик ее волос.

С грохотом пуля прошла сквозь стену.

Она избежала смерти.

- Нин Цин!"Сяо Чжоу закричал и бросился вперед, чтобы помочь Нин Цин, которая была готова упасть.

Команда посмотрела на ОУ Луокси, который все еще стоял на полу на коленях, в шоке. Он имел опыт боевых искусств и был достаточно быстр, чтобы быть невидимым, и мог отражать пули голыми руками.

Однако в это время кровеносные сосуды Оу Луокси вздулись на его шее, его красивое лицо, столь же прекрасное, как скульптура, было напряжено. Юноша превратился в мужчину. В ярком свете его подбородок казался острым и твердым, как резьба. У него не было времени стереть холодный свет с глаз. Он был просто слишком красив вот так.

- Кто-то...кто-то помогите, они упали в обморок.- На этот раз маленькие девочки у входа в студию упали в обморок.

- Сестра Фу, с вами все в порядке?- Сяо Ли наклонился и спросил Ся Сяофу, когда она тяжело опустилась в ротанговое кресло позади нее. Она не очень хорошо ее расслышала. Она положила свою маленькую руку на сердце, которое сильно билось.

Она подняла глаза и тайком посмотрела на подростка,и она услышала звук цветущих цветов.

“А что случилось потом? Кто может объяснить мне, почему любое из этих ружей было бы заряжено? Команда реквизиторов... чем ты зарабатываешь на жизнь? Разве вы не проверили оружие тщательно перед съемками? Как такое могло случиться?- Прорычал директор Ван в дурном расположении духа.

Командир группы реквизита дрожал, когда он вышел вперед, полный страха. - Директор Ван, я действительно проверил реквизит. Я не знаю, откуда взялась пуля.”

Директор Ван уже собирался продолжить кричать, когда Нин Цин вышел вперед и сказал: “директор Ван, это вопрос, представляющий угрозу для жизни, руководитель группы никогда не будет играть в эту шутку, поэтому я думаю, что руководитель группы не имеет ничего общего с этим. Но все это было очень странно. Там слишком много лишних актеров и актрис на сцене, и это так лихорадочно, что было бы трудно проверить отпечатки пальцев на пистолете. Наша драма вот-вот закончится, и это не очень хорошо, чтобы иметь негативные новости о нас. Я предлагаю сдержать распространение этой новости, а затем сделать тайный доклад в полицию и собрать доказательства. Тогда мы сможем поймать настоящего преступника.”

Первое, что нужно сделать, столкнувшись с проблемой, - это спокойно проанализировать ее. Директор Ван окинул Нин Цин оценивающим взглядом.

Директор Ван посмотрел на ОУ Луоси, который шел к ним, и спросил: "Луоси, вы согласны с методом Нин Цин?”

ОУ Луоси все еще ничего не выражал, когда он кивнул и сказал: “Да.”

С согласия обеих сторон директор Ван приказал своим людям заняться этим делом.

…

После того, как утром были сняты еще две сцены., Нин Цин и Ся Сяофу согласились пообедать вместе, но Сяо Чжоу принес iPad, который содержал очень плохие новости.

- Нин Цин, с твоей матерью что-то случилось.”

Сердце Нин Цин сжалось, когда она быстро взяла iPad и посмотрела последние утренние новости.

- Нин Цин, это фотографии, тайно сделанные журналистами. Сегодня утром ли Мэйлин отправилась в больницу навестить твою мать. Твоя мать протянула ей руку и дала пощечину. Интернет яростно борется за это, независимо от того, на чьей стороне они стоят, ли Мэйлин, очевидно, преуспел в привлечении вашей матери в водоворот общественного мнения.”

Нин Цин просмотрела фотографии, на которых была изображена ли Мэйлин в слезах, которая вела себя жалко перед своей матерью, как маленькая невестка, которая много страдала от жестокого обращения.

И мамины глаза были полны решимости; та пощечина была полна гнева и силы.

Губы Нин Цин скривились в усмешке, и Ли Мэйлин наконец-то начала сопротивляться. По словам Сюй Цзюньси, какая актриса!

Но из всех вещей, которые ли Мэйлин не должен был делать. Ей не следовало впутывать в это дело свою мать. Она заставит ее пожалеть об этом!

"Нин Цин, я только что услышал, что ли Мэйлин объявила общественности, что она проведет пресс-конференцию в 4 часа дня сегодня днем, чтобы официально объяснить и прояснить все слухи.”

4 часа дня, похоже ли Мэйлин больше не может ждать.

Нин Цин достала свой телефон и позвонила Ся Сяофу. Она объяснила, что не может пойти с ней обедать, так как у нее что-то случилось. Ся Сяофу выразила свое понимание и сказала, что они просто встретятся в следующий раз.

Убрав телефон, Нин Цин подошла ближе. - Сяо Чжоу, закажи мне билет, я хочу долететь до города т.”

- Нин Цин, мы будем присутствовать на пресс-конференции ли Мэйлин?”

“Конечно. Разве ли Мэйлин не установил время в 4 часа вечера, чтобы я мог вернуться и посмотреть? Ну тогда я с удовольствием пойду. Я хотел бы посмотреть, как ее умный язык может смешивать правильное и неправильное.

…

Нин Цин прибыл в город т в 15: 30 вечера.

Нин Цин достала свой телефон и нашла номер Лу Шаомина после того, как вышла из аэропорта. Он велел ей позвонить ему, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

“Привет.- Ясный, богатый, нежный и приятный голос прозвучал на другом конце провода после того, как один раз зазвонил телефон.

- Привет, Шаомин, - грубо сказала Нин Цин, рассказывая ему о том, что произошло в больнице этим утром. - так что я сейчас пойду на пресс-конференцию ли Мэйлин. Я собираюсь разорвать ее на части.”

- Хорошо, - мягко сказал человек на другом конце провода, опустив брови. “Ты готова?”

“Конечно, я готова. Я на стороне справедливости; зло никогда не подавит справедливость.- Осенние зрачки Нин Цин сияли уверенностью и решимостью.

“Ты сказал, что мама дала пощечину ли Мэйлингу?”

- Да, характер у мамы очень мягкий. Ли Мэйлин, должно быть, сказала что-то очень уродливое, чтобы взволновать ее, а затем мама, должно быть, попала в ее ловушку и ударила ее, чтобы затем сфотографироваться с репортерами.”

На другом конце провода в течение трех секунд царила тишина. Он должен быть в очень тихом месте. Каждый слог, который он произносил, был пронизан нежностью, с которой он обычно обращался с ней, но также был достаточно силен, чтобы действительно ударить ее. - Мамину палату охраняют телохранители. Ли Мэйлин не может войти, поэтому мама, должно быть, отослала своих телохранителей и пошла на встречу с Ли Мэйлин в частном порядке.”

У Нин Цин было такое чувство, что за его словами кроется нечто большее. - Шаоминг, что ты хочешь сказать?”

“Я хочу сказать, что ли Мэйлин специально ездила в больницу, чтобы повидаться с мамой перед пресс-конференцией. Очевидно, она хотела вовлечь твою мать. Ли Мэйлин назначила пресс-конференцию на 4 часа, дав вам достаточно времени, чтобы долететь до города Т, чтобы разорвать ее. Ли Мэйлин думала, что у нее есть выигрышный билет. Поведение матери было немного ненормальным. Если я не ошибаюсь, между матерью и Ли Мэйлин есть тайна. Этот секрет-самый большой козырь ли Мэйлин.

Нин Цин была ошеломлена. Она никогда об этом не думала.

По ее мнению, мама всегда была такой нежной и добродетельной. Во всем была виновата только ли Мэйлин, и мать всегда была невинной пострадавшей стороной.

Она никогда не думала, что у ее матери могут быть так называемые секреты.

Выслушав ее короткие слова всего за такое короткое время, человек на другом конце провода объективно и спокойно проанализировал все происходящее и высказал самое мудрое и острое предположение.

Вот как этот человек мог заставить ее восхищаться им и доверять ему.

- Президент Лу, вам уже почти пора произносить свою речь... - неожиданно прозвучал приятный женский голос на другом конце провода.

Но женский голос резко оборвался, должно быть, ее отмахнулись в середине фразы.

Нин Цин почувствовала себя виноватой. - Шаоминг, ты на совещании? Извините, я звоню не в то время. А ты иди туда. Я позвоню тебе еще раз вечером.”

- Хорошо, - сказал мужчина, лениво и соблазнительно смеясь. “Разве ты не хотела быть независимой? Тогда идите на пресс-конференцию. В жизни будет много трудностей, мы должны научиться с ними справляться. Вот и все, пока.”

Мужчина повесил трубку.

Слушая деловитый гудок, Нин Цин прикусила свои вишнево-красные губы жемчужно-белыми зубами. Как он мог просто так повесить трубку?

По правде говоря, именно она попросила его повесить трубку.

- Разве ты не хотела быть независимой?- Именно это она и сказала ему, когда полмесяца летала в Шанхай на съемки драмы. Тогда он дал ей торжественное обещание, но сейчас в его голосе явно слышался легкий намек на неодобрение.

Он смеялся над ней!

Как он мог это сделать? Да, она была такой же наивной, как чистый лист бумаги перед ним, но ей было всего 21 год. Он должен был позволить ей медленно расти.

Нин Цин смущенно топнула ногой, но не смогла удержаться, чтобы уголки ее губ не поползли вверх.

Его слова всегда несли в себе прямолинейную решительность, которая была так привлекательна.

Главное, что его легкая улыбка была такой снисходительной, как будто она была его маленькой девочкой.

Упс, это чувство “отца” пришло снова.

Всхлипывает. Это так неловко.

…

Сначала Нин Цин отправилась в больницу, чтобы увидеть свою мать.

За дверью палаты находились телохранители, а внутри дежурили профессиональные медсестры. Они не виделись уже полмесяца. Доктор Ло сказал, что ее мать выздоравливает и скоро может быть выписана из больницы.

За время ее отсутствия Лу Шаомин оказала своей матери самый лучший уход.

Юэ Ваньцин стояла, прислонившись к кровати, глубоко задумавшись, когда Нин Цин толкнула дверь, открывая ее. Юэ Ваньцин выглядела хорошо, но она хмурилась, как будто ее сердце было тяжелым.

“Мама.- Вошла Нин Цин.

- Цинцин, ты вернулась?"Юэ Ваньцин была в восторге, когда она держала маленькую руку своей дочери.

Нин Цин села на кровать и обняла мать за плечи. - Мам, а что тебе сегодня сказал Ли Мэйлин? Почему ты ударил ее по лицу?”

“Она много чего говорила. Она сказала, что начала свой роман с твоим отцом 20 лет назад и сказала, что я была глупа, потому что всегда считала ее хорошей сестрой. Все было бы хорошо, если бы она просто поговорила обо мне. Она также ругала тебя за то, что ты ведешь себя так же, как и я, обращаешься с Нин ЯО как со своей сестрой и в конце концов теряешь жениха. Цинцин, почему ты не сказала маме, что вы с Сюй Цзюньси были помолвлены?”

“Мама.- Нин Цин положила голову на плечо матери и прошептала ей на ухо: - мужчине, который мог бы так себя вести, нет места в нашей семье. Я уже женат на Шаомине сейчас; зачем упоминать об этом Сюй Цзюньси.”

Юэ Ваньцин с облегчением увидела, что ее дочь действительно забыла о прошлом. Она с облегчением кивнула головой. - Шаомин действительно хороший мальчик. В этом месяце он почти каждый день болтал со мной. Я рассказала ему о твоем детстве. Каждое его выражение говорит мне, что ты ему нравишься.”

- Мама, - ответила Нин Цин с застенчивой и милой улыбкой на маленьком личике, как будто она намазала медом свое сердце. “Не говори с ним обо всем сразу. Когда я был ребенком, я ничего не знал. Он бы посмеялся надо мной, если бы ты сказала ему что-нибудь неловкое обо мне.”

“У тебя сердце мелкой девчонки. Шаоминг был очень доволен и всегда внимательно слушает. Не думай о нем плохо.”

Ну вот и все. Она не была здесь даже полмесяца, и сердце ее матери полностью склонилось в сторону ее зятя.

Однако речь и манеры 30-летнего мужчины были действительно милостивы, а его изящные культурные манеры, а также воспитание у знати были безупречно совершенны. Такие люди, как он, производят сильное впечатление на поколение ее матери.

Конечно, такой маленькой девочке, как она, это тоже нравится.

Но моя мать не знала, что этот человек был так плох, когда он был с ней.

Он будет запугивать ее, обхватив своими грубыми большими ладонями, чтобы не дать ей двигаться. Его непостижимые глаза смотрели на нее, очень злые, сексуальные и очаровательные, говоря ей своими глазами о его желаниях.

Она не знала, как отказать ему, когда он был таким вообще.

У мужчин его положения также были моменты, когда он пытался подавить свое тяжелое дыхание, кусая ее, бесконтрольно и извергая слова, которые заставляли ее краснеть…

Нин Цин покраснела и решительно выбросила этого человека из головы. Она спросила свою мать: "Мама, что еще Ли Мэйлин сказала тебе сегодня?”

Она не знала, как спросить о “секрете”, который предложил ей Лу Шаомин.

- Да, Ли Мэйлин сказала, что проведет пресс-конференцию сегодня в четыре часа дня. Цинцин, пожалуйста, возьми меня туда с собой, я хочу посмотреть, что она скажет.”

- Мама... - Нин Цин не хотела, чтобы ее мать слишком много в этом участвовала.

- Цинцин, мама имеет право знать об этом деле. Мой 25-летний брак с твоим отцом и 22-летний союз сестры с Ли Мэйлин сделали меня дураком, Но я хочу жить, не будучи в темноте на этот раз.”

…

Нин Цин повел Юэ Ваньцина на пресс-конференцию и открыл дверь. Репортеры заполнили комнату, и оба ли Мэйлин и Нин Яо были там.

Нин Цин огляделся и увидел, что Сюй Цзюньси отсутствует.

Глядя в пылающие глаза Нин Яо, Нин Цин знала, что она, должно быть, страдала от потерь и обид с семьей Сюй. В противном случае, как Сюй Цзюньси мог не прийти и не поддержать пару мать-дочь по такому важному поводу?

- Мисс Нин, тетя Нин, вот вы где. Пожалуйста, скажите несколько слов.- Увидев их, репортеры бросились к ним навстречу.

Но эти репортеры были заблокированы телохранителями, держа их на расстоянии метра. Чтобы обеспечить ее безопасность, Юэ Ваньцин сидела в инвалидном кресле, Сяо Чжоу толкал инвалидное кресло, а Нин Цин стояла рядом с матерью.

- Сестра, - сказала Ли Мэйлин со слезами радости и вины на лице, когда она подошла. - Сестра, наконец-то ты готова выслушать мои объяснения.”

- Хм. - Объяснение?

Нин Цин хотела что-то сказать.

Но ее тонкую руку потянула Юэ Ваньцин. Юэ Ваньцин безрадостно рассмеялась, когда она сказала. - Какой приятный термин-называть меня сестрой. Я здесь сегодня, чтобы позволить всем стать свидетелями нашей сестринской любви.”

"Женщины, которые пели оперы в 1990-е годы, также были самыми низкоранговыми женщинами в обществе в то время…”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 80:Битва слов на пресс-релизе (разоблачение ли Мэйлин впервые)**

- Женщина, певшая в китайской опере в девяностые годы, принадлежала к низшему классу общества. Когда я тебя знал, ты просто пел как клоун. Ты бы дрался с другими только за талон на еду. Твоя самая большая мечта была просто иметь достаточно еды и одежды.”

“Мне нравится слушать, как ты поешь, а ты такой милый собеседник. Ты всегда называл меня своей сестрой, всегда говорил мне, как сильно твой отец любит играть в азартные игры и как он оскорбляет тебя. В конце концов он тебя продал. Я пожалела тебя и официально приняла за свою сестру.”

“С тех пор я буду давать тебе по пять долларов в неделю. В девяностые годы пяти долларов хватало на ежемесячные расходы обычного человека. Вы спрашиваете себя, беспокоились ли вы когда-нибудь о еде и одежде, вас когда-нибудь запугивали после того, как я взял вас к себе?”

“Я улучшил твою материальную жизнь, а потом ты стал ходить вокруг да около и говорить мне, что многие мужчины преследуют тебя и хотят воспользоваться тобой. Не колеблясь, я сразу же сказал еще одному хорошему другу, чтобы продвинуть вас на главную роль. У вас есть свои навыки, и вы готовы упорно работать. Затем вы получили известность в течение года.”

- Позже ты любила приходить ко мне домой. Вы бы с восхищением сказали мне, что никогда не видели такого красивого дома. Поэтому я и познакомила вас с моим мужем.”

“Я никогда не подозревала вас с мужем. Иногда, вы должны были посетить социальную вечеринку до поздней ночи, и вы не могли найти поездку. Ты боялась идти домой одна. Я даже послала своего мужа забрать тебя домой. Прежде чем я это понял, он увез тебя домой на двадцать лет.”

- Вот уже двадцать два года, как мы называем друг друга сестрами. Когда ты была беременна Яояо, никто не был уверен в отцовстве. Я только что родила Цинцин, и у меня был период родов. Ты не могла выставить свою беременность напоказ, так как была знаменитостью. В течение десяти месяцев я позволяла своему мужу заботиться о тебе. Ты родила Яояо, и я относился к ней как к своей собственной, В то время как Цинцин тоже относилась к Яояо как к своей сестре. Но как же вы с нами обращались?”

- Ли Мэйлин, Бог следит за каждым твоим движением. Каждый раз, когда я думаю о тех грязных вещах, которые ты делал со мной все эти двадцать лет... а потом ты послал свою дочь угрожать мне! Я чувствую себя очень глупо. Последние сорок лет я жил напрасно. Мы играли в фермера и гадюку!”

Юэ Ваньцин пролила слезы, когда она была взвинчена. Вспоминая прошлое: она ненавидела бессердечие Нин Чжэнго, она ненавидела предательство ли Мэйлин, но больше всего она ненавидела свою глупость.

Она не понимала, как можно быть такой дурой. Вы делаете кровать, в которой лежите. Она так сильно ненавидела себя. Как она могла позволить себе жить такой жалкой жизнью?

Последние три года ее мучила болезнь, и она всегда хотела покончить с собой. Если бы не Цинцин, она бы вообще не захотела жить.

Репортеры на месте происшествия хранили молчание. Все жалели Юэ Ваньцин.

Ее лучшая подруга связалась с ее мужем, и это было скрыто от нее в течение двадцати лет. Она приняла дочь хозяйки как свою собственную. Затем, в конце концов, госпожа отбросила ее в сторону и заняла ее место. Если бы хоть одна из этих вещей случилась с какой-нибудь женщиной, они были бы убиты горем.

Нин Цин пристально смотрела на Ли Мэйлин, пока ее мама говорила.

В глазах ли Мэйлин не было вины. После всех этих лет, когда Ли Мэйлин услышала все это, на ее лице была только ревность.

Она удивлялась, почему она должна жить такой несчастной жизнью, в то время как другие могли бы выйти замуж в богатую и влиятельную семью. В конце концов, все они были женщинами.

Она не будет жить за счет благотворительности всю свою жизнь. Она хотела быть кем-то с высоким статусом.

“Сестра."Хотя все присутствующие на сцене склонялись к Юэ Ваньцин, ли Мэйлин сказала со слезами на глазах:" сестра, Я всегда помнила, как хорошо ты со мной обращалась. Я был беден с юности и принял твою помощь и милостыню. Я не могу опровергнуть это.…”

“Хех, а что ты хочешь опровергнуть?- Нин Цин прервала ее с улыбкой. - Тетя ли, на месте происшествия так много репортеров. Мы дадим вам время все опровергнуть. Просветить меня. Двадцать лет назад, разве ты не принял деньги моей мамы? Или моя мама не тратила деньги, чтобы помочь тебе обрести славу? Или ты пытаешься сказать, что не имеешь никакого отношения к моему отцу?”

Если ли Мэйлин хочет шутить и валять дурака перед Нин Цин, ей лучше принести ей игру.

Ли Мэйлин оказалась в невыгодном положении. Поначалу она хотела воспользоваться общим отвращением богатых, но никогда не думала, что Нин Цин будет так откровенна и станет возражать ей подобным образом.

- Тетя ли, как вы не могли опровергнуть, тогда объясните, почему моя мама так хорошо относилась к вам, но вы отказались позволить мне войти в дом семьи Нин после того, как стали Миссис Нин? Когда ты был беден, моя мама давала тебе пять долларов каждую неделю но когда моей маме нужны были деньги на пересадку печени, ты даже не хотел нам ничего давать?”

Репортеры начали переговариваться между собой. То, как они смотрели на Ли Мэйлин, испортилось с каждой секундой.

Ли Мэйлин была спокойна, когда она посмотрела на Юэ Ваньцин. - Сестра, ты помнишь, почему Чжэнго настаивал на разводе?”

“А я и не знал! Я не сталкивал маму с лестницы!- Сказала Юэ Ваньцин.

Один камень поднимает тысячу волн. Репортеры были шокированы, и то, как они смотрели на Юэ Ваньцина, также испортилось.

Нин Цин была ошеломлена. Она посмотрела вниз на свою маму. Она знала, что бабушка упала с лестницы, но не знала, что это ее толкнула мама.

- Сестра, тогда были свидетели и вещественные доказательства. Две служанки увидели, что ты ругаешься с мамой, и ты столкнула ее с лестницы. Вы столкнули с лестницы шестидесятипятилетнюю даму, и она навсегда лишилась сил. Чжэнго был очень почтителен и решил развестись с тобой из-за того, что случилось.”

- Мама не была в стабильном состоянии в течение последних нескольких лет, и она была бы взволнована, если бы увидела тебя и Цинцин. Мы не могли впустить Цинцин. Чжэнго запрещает мне связываться с вами обоими. Все эти годы я служила маме дома, не делая ни шагу назад. У меня не было возможности помочь тебе.”

Нин Цин презрительно ухмыльнулся. Ложь, это была ложь!

У мамы и бабушки были хорошие отношения, совсем как у мамы и дочки. Мама никогда бы не столкнула бабушку с лестницы.

Без ее ведома, ее мама была очень обижена.

Никто ей не сказал.

- Тетя Нин, могу я спросить, действительно ли вы столкнули старую Миссис Нин с лестницы? Она-шестидесятипятилетняя леди. В чем же причина такой жестокости?- Спросил репортер.

"Я..." - Юэ Ваньцин покачала головой и хотела объяснить.

Нин Цин сделала шаг вперед и встала перед матерью. Она спокойно сказала репортеру: "моя мама никогда бы не столкнула мою бабушку с лестницы. Мы подадим заявление в полицию. Если бы здесь был кто-то, кто сказал, что это моя мама толкнула мою бабушку, я бы точно пригласил тебя в суд. Пожалуйста, примите на себя ответственность за свои слова и поступки.”

Речь Нин Цина прозвучала предупреждением, и репортер быстро забрал микрофон и перестал спрашивать об этом.

Ли Мэйлин была вне себя от злости. Она изначально думала, что может осудить нравственность Юэ Ваньцин перед публикой. Тем не менее, Нин Цин не паниковал, а держался крепко. Она не была легкой мишенью.

Нин Цин медленно повернулась и посмотрела на Ли Мэйлин. - Она улыбнулась. - Тетя ли, вы говорили о причине, по которой мои родители развелись, вы говорили о бабушке, скатившейся с лестницы. Хватит ходить вокруг да около. Почему бы вместо этого не поговорить о том, как ты вышла замуж за моего отца?”

- Цинцин, тогда твоя бабушка скатилась с лестницы; шестидесятипятилетняя женщина внезапно потеряла способность заботиться о себе, и она била и кусала всех, как сумасшедшая. Твоей бабушке нужен был кто-то, чтобы заботиться о ней. Твой отец был расстроен и даже не заходил в офис. Он пил свое горе до тех пор, пока семья Нин была в руинах. Он нуждается в женском руководстве.”

В устах ли Мэйлин это звучало логично и разумно. Репортер кивнул: - Учитель ли, посылать уголь в снежную погоду труднее всего. Истинные чувства раскрываются во времена кризиса. Ты такой великодушный.”

Ли Мэйлин скромно улыбнулась. “Я всего лишь ... …”

- Хм, - прервала ее Нин Цин.

Ли Мэйлин внезапно расстроилась.

Нин Цин медленно шел впереди репортера, который хвалил ли Мэйлин. С острым взглядом и голосом громким и ясным, она спросила: "Что вы имеете в виду, посылая уголь в снежную погоду? Моя мать посылала ей уголь в снежную погоду в течение двадцати лет. В конце концов, мою маму выгнали из дома. Кому она должна была посылать уголь в такую снежную погоду?”

- Их сестринство продолжалось двадцать два года, и все же она верила в однобокое заявление служанки, а не моей матери. Почему она не могла послать уголь моей маме в снежную погоду, но она могла послать его человеку моей матери? В отношениях между моей мамой и ее мужчиной были трещины. Почему бы ей не помочь ему стать посредником и не выйти за него замуж немедленно? Бабушка нуждалась в ком-то, кто бы заботился о ней. Неужели у семьи Нин нет горничной дома? Мой отец выпил свою печаль, значит ли это также, что он плохо себя вел?”

“Она воспользовалась разводом своей лучшей подруги, чтобы быстро вступить в брак с другой. Что ей было нужно-сердце моего отца или его деньги? В какой момент за эти двадцать лет она положила на него глаз? Неужели она ждала этой возможности? Кивая в знак одобрения такому позорному поступку, я думаю, что вы сошли с ума!”

- Ну да!"Сяо Чжоу быстро похлопал по речи Нин Цин," настойчивость этой лжи объясняется тем, что люди того же самого низкого уровня готовы поверить в нее.”

Лицо репортера побледнело, потом он смущенно покраснел. Он был чрезвычайно смущен упреком Нин Цин.

Другие репортеры все поняли и быстро спросили: "Учитель ли, кажется, тогда у вас были смешанные мотивы. Могу я спросить, когда вы начали свои отношения с Нин Чжэнго?”

"Учитель ли, пожалуйста, вернитесь к основной теме пресс-релиза. Это дочь Мисс Нин Яо Нин Чжэнго?”…

Если Нин Яо и был там, то никаких объяснений не требовалось. Ли Мэйлин была третьим человеком в их браке.

Нин Яо увидела, что Нин Цин захватила контроль над всем пресс-релизом, и она сдерживала свой гнев. Однако от этого вопроса глаза Нин Яо засияли. Хм, Нин Цин, ты слишком наивна!

- Сестра ... - слезы ли Мэйлин текли по ее щекам. Она расстроилась и поперхнулась своими словами. “Ты помнишь, что случилось на дороге Янь НАН двадцать лет назад?”

Дорога Янь НАН?

Это был первый раз, когда Нин Цин услышала об этом.

Она заметила, что тело ее матери напряглось. Она посмотрела вниз, и лицо ее матери побледнело. То, как она смотрела на Ли Мэйлин, было исполнено вины.

У Нин Цин упало сердце. Похоже, Лу Шаомин был прав. У ее мамы действительно был секрет.

"Учитель ли, что случилось на дороге Янь НАН двадцать лет назад? Не могли бы вы прояснить ситуацию?”

Ли Мэйлин вздрогнул всем телом: “двадцать лет назад, была эта ночь... моя сестра и я шли по дороге Янь НАН. Затем внезапно появилась кучка гангстеров, и они хотели изнасиловать нас. Тогда я хотел позволить своей сестре сбежать, поэтому схватил лидера кольца и пообещал, что я... я буду служить им должным образом. Они обещали отпустить мою сестру, но я ... …”

- Ух ты... - это вызвало большой переполох.

Это было абсурдно. Невероятно.

Ли Мэйлин спасет мою маму, рискуя собственной жизнью? Если Солнце встанет с Запада!

- Тетя Нин, правда ли то, что сказал Учитель ли? Неужели двадцать лет назад она действительно пожертвовала собой, чтобы спасти тебя?- Спросил репортер.

Слезы Юэ Ваньцин тоже текли по ее щекам. “То, что она сказала, было правдой... в ту ночь там было от пяти до шести мужчин. Они держали в руках ножи, они хотели изнасиловать меня. Позже ли Мэйлин сдерживал их ... у меня даже не было сил скрутить курицу. Я не смог спасти свою жизнь, поэтому побежал. Я бежал и звал на помощь. Но, Но я заблудился по дороге…”

“Мне очень жаль, что так получилось. Я был обязан ей до конца своей жизни ... на самом деле, когда я думал об этом позже, я понял, что был слишком слаб. Если бы я был достаточно храбрым, я бы остался позади и взял его вместе с собой.…”

- Услышала Нин Цин и нахмурила брови. Она не верила в это, но у нее не было никаких доказательств. Поэтому она могла только слушать то, что говорил ли Мэйлин.

Ее мама была слишком добра. Она смело говорила о своей” слабости". Но то, что ее мама не знала, что это был пресс-релиз, и то, что она сказала, помогло ли Мэйлингу.

"Сестра, мой статус был низким и унизительным тогда, но я не принял бы скрытое правило и не работал бы действительно тяжело. Я сделал это только для того, чтобы защитить свою невиновность. Я не был связан обязательствами, но я не повернул назад, чтобы спасти вас, но я не жаловался и не сожалел. Ты мне ничего не должен. После этого вы компенсировали мне материальную помощь... но вы не должны были подозревать нашу сестринскую общину.”

Затем Нин Цин осознал силу ли Мэйлин. Слово "компенсация" перевернуло всю доброту ее матери к ней за эти годы.

Даже жалобы, которые ее мама держала против нее, не имели большого веса, когда это стало ясно.

- Сестра, я была настоящей для тебя в течение последних двадцати лет, Чжэнго и я были невинны, но я была очень разочарована, когда ты столкнула маму с лестницы. Я был тронут Чжэнго, когда он расстроился. Он был таким великим человеком. Почему ты не ценил его? Почему ты разрушил его дом?”

- Сестра, мне пришлось растить дочь одной. Чжэнго не бросил меня ради этого. Ему было все равно, что я был когда-то ... он обращался с Яояо как со своим собственным. Чжэнго и я были жалкими людьми, которые были глубоко ранены. Мы собрались вместе, чтобы просто спокойно прожить остаток жизни.”

Затем Ли Мэйлин внезапно подбежал и опустился на колени перед Юэ Ваньцином. - Сестра, пожалуйста, перестань! Я же хозяйка, понятно? Перестань мучить Чжэнго и перестань мучить мою дочь.”

Глаза Нин Цин были налиты кровью. Это оказалась действительно яркая и приятно звучащая речь. Ли Мэйлин так хорошо умел ставить факты себе на голову.

Ли Мэйлин сжала мамину руку. Нин Цин увидела, что запястье ее мамы покраснело, и она наклонилась, чтобы схватить ли Мэйлин за руку: “тетя ли, это записывается. Подумай дважды, прежде чем говорить. Неужели Нин Яо действительно дочь тех гангстеров?”

Нин Яо внезапно подбежал и толкнул Нин Цин. Затем она взяла ли Мэйлин в свои объятия “ " сестра, перестань заставлять мою маму. Моя мама сделала достаточно для твоей мамы. Я-дочь своего отца. Я всегда буду дочерью Нин Чжэнго.”

- Яояо, мне так жаль. Я заставила тебя страдать от такого унижения” " ли Мэйлин обняла Нин Яо и заплакала. Вся эта сцена была чрезвычайно горькой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 81:Битва умов 2 (полностью дискредитирована)**

Нин Цин встала прямо после того, как ее оттолкнули назад. В это время камеры продолжали мигать, поскольку ставни щелкали без остановки, и средства массовой информации бомбардировали их вопросами, один за другим.

- Мисс Нин, Мисс Ли и Нин Яо достаточно жалки. Почему ты такой несимпатичный? Твоя мать отдавалась другим людям из чувства вины, а ты уже много лет являешься старшей дочерью семьи Нин. Ты и твоя мать должны стараться быть внимательными к другим.”

- Госпожа Нин, именно бунт вашей матери разрушил ее счастье, заставив столкнуть свекровь с лестницы. Теперь три человека в семье Нин вместе проходят через опасности и препятствия. Давайте благословим их вместе, хорошо?”

- Госпожа Нин, теперь мне стала ясна вся правда. Госпожа Ли пожертвовала собой ради справедливости и годами терпела унижения, что действительно достойно восхищения.”

Эти журналисты были возбуждены и взволнованы. Если бы не телохранители, Нин Цин, вероятно, была бы окружена ими.

Сейчас ситуация кардинально изменилась, и она была повсеместно осуждена. Она проиграла битву.

Она действительно проиграла.

“Не запугивайте мою дочь, не запугивайте Цинцин... " - Юэ Ваньцин хотела пойти вперед, чтобы объяснить, увидев, что Нин Цин был допрошен, но она внезапно почувствовала боль в своем сердце.

- Что случилось, тетушка?- Нервно спросил Сяо Чжоу.

Услышав это, Нин Цин быстро оглянулась. Она увидела, что мать положила одну руку ей на грудь и больно потерла ее. - Мам, ты в порядке? Сяо Чжоу, возвращайся в больницу.”

Они хотели развернуться и уйти, но группа репортеров бросилась к ним за дверь, преграждая им путь.

Место становилось все более и более хаотичным. Хотя у Нин Цин была группа телохранителей, защищающих ее, они легко могли быть растоптаны, если патовая ситуация сохранится.

Нин Цин начала тревожно потеть. Теперь она была в море людей, но не могла ничего сделать.

В это время “ " все будьте спокойны.- Ясный и нежный голос раздался в комнате.

В доме воцарилась тишина. Вошла группа хорошо обученных людей в черной одежде и быстро расступилась в середине толпы. Нин Цин оглянулась и поняла, что это Чжу жуй.

Глаза Нин Цин ярко вспыхнули, и ее беспокойное сердце мгновенно успокоилось.

Чжу жуй подошел к Нин Цин и медленно посмотрел на пару мать-дочь, которая все еще сидела на земле. Он сказал: "госпожа Ли, 20 лет назад вас действительно изнасиловали на дороге Янь НАН? Тебя кто-нибудь спас?”

Вся толпа была ошеломлена, и Нин Цин не была исключением.

Что же хотел выразить Чжу жуй?

В голове у нее промелькнула какая-то мысль, но она была слишком быстрой, чтобы уловить ее.

Ли Мэйлин и Нин Яо медленно поднялись. У Ли Мэйлин все еще было грустное выражение лица и слезы на нем. “А ты кто такой?” Ты что, со стороны Цинцин? Прошу вас, не задавайте больше никаких вопросов. Это все моя вина. Пожалуйста, оставьте мне немного достоинства.”

Репортеры на месте происшествия снова зашевелились из-за этого замечания.

Чжу жуй протянул левую руку, и телохранитель вручил ему документ. - Мисс ли, это потому, что я хотел оставить вас с некоторым достоинством, поэтому я даю вам шанс признаться. Я послал кое-кого, чтобы это расследовать. 20 лет назад, кто-то в жилом доме недалеко от дороги Янь НАН стал свидетелем всего процесса этого вечера. Я слышал, что частный автомобиль припарковался там на целый час, и что-то случилось в машине. Кто-то даже сделал несколько снимков.”

В это мгновение Нин Цин поняла все.

Какая коварная женщина, сука!

Бесстыдно и грязно до крайности.

Лицо ли Мейлинга резко изменилось. Ее взгляд был прикован к документу, который держал в руке Чжу жуй. “Я не понимаю, о чем ты говоришь.” Она никогда бы в этом не призналась.

Прошло уже 20 лет, и она не верит, что найдутся какие-то доказательства.

Нин Цин взяла документ в руки Чжу жуя. Она перевернула страницу, и ее зрачки сильно сжались. Закрыв документы, она подошла к ли Мэйлингу и с силой ударила его по лицу.

Эта хрустящая и громкая пощечина потрясла публику. Все еще не знали, что произошло. Когда кто-то хотел спросить, Нин Цин указала на кончик носа ли Мэйлин и отругала ее.

- Какая прекрасная оперная певица, госпожа ли, вы нас почти обманули! Мне вдруг пришло в голову, что моя мать, благородная дама, никогда не выйдет из дому ночью. Почему в ту ночь она отправилась в такое отдаленное место, как дорога Янь НАН, и случайно встретила там группу гангстеров? Даже если бы вы, ребята, столкнулись с группой гангстеров, после 20 лет славы от ваших театральных начинаний, эти гангстеры определенно захотели бы изнасиловать вас в первую очередь. Почему они схватили мою мать, но дали тебе возможность пожертвовать собой ради нее?”

“Цинцин.- Когда Чжу жуй приехал, он привел с собой врача. После того, как доктор ввел лекарство в Юэ Ваньцин, она почувствовала себя намного лучше. Она протянула дрожащую руку и с тревогой спросила: Мама ничего не понимает.”

Этот вопрос всегда был психологической тенью для Юэ Ваньцина в течение последних 20 лет. Она не могла понять слов Нин Цин. Она очень нервничала.

- Мама, неужели ты не понимаешь? В ту ночь Мисс ли была той, кто намеренно привел вас на дорогу Янь НАН. Гангстеры были устроены ею заранее. Самым важным было то, что произошло в конце концов, после того, как отец спас ее. Они преодолели последний барьер и не могли удержаться, чтобы не заняться сексом в машине в течение часа.”

- Чт... Что? Юэ Ваньцин уставилась на него и отрицательно покачала головой.

Это потрясение заставило всех на месте происшествия ахнуть.

“Все совсем не так. Не клевещите на меня!- Ли Мэйлин выглядела немного взволнованной, но все еще хитрой.

- О, клевета?- Нин Цин поднесла документ, который держала в руке, к груди и повернула его лицом в ту сторону, где больше всего было сфокусировано внимание прессы. Она спокойно улыбнулась ли Мэйлингу. “Я хотел сохранить хоть какое-то лицо для тебя, для моего отца, даже для Нин Яо и семьи Сюй. Но так как вы сдадитесь только при виде виселицы, я сейчас выставлю фотографии секса в машине. Я покажу людям по всей стране, что их мадам ли была такой распутной 20 лет назад, что она сделает что-то такое бесстыдное и коварное! - Пригрозила Нин Цин и открыла документ.

- Нет!- Ли Мэйлин бросилась вперед, крепко сжимая документ в руке Нин Цин.

Она абсолютно не могла допустить, чтобы секс-фотографии автомобиля были выставлены. Если бы их разоблачили, не только Нин Чжэнго потеряла бы лицо, но и семья Сюй больше не захотела бы Яо Яо; вся ее тяжелая работа была бы напрасной.

- Я признаю, что именно Чжэнго спас меня. Нин Яо-биологическая дочь Чжэнго, но я не организовывал присутствие там гангстеров.”

“Вау.- Все журналисты ахнули, когда камеры безостановочно щелкнули.

Сяо Чжоу сердито крикнул: "Мисс ли, вы уже достаточно наврали сегодня. Как ты думаешь, кто-нибудь еще тебе поверит? Поскольку эти бандиты не были организованы вами, пожалуйста, ответьте на предыдущие вопросы Нин Цин.”

- Я... - наконец ли Мэйлин потеряла дар речи.

Тогда к ней бросились журналисты.

- Мисс ли, вы так бесстыдно обманули меня. Почему ты так много замышляешь?”

- Мадам ли, вы устроили шоу с гангстерами, чтобы манипулировать тетушкой Нин, соблазнить Нин Чжэнго, родить Нин Яо и даже пойти так далеко, чтобы использовать это 20 лет спустя в качестве причины для полного подрыва вашего бесстыдного статуса третьей стороны. Мы видели много богатых семейных драк, но это первый раз, когда мы видели кого-то вроде вас, кто-то убил четырех зайцев одним выстрелом!”

- Нет, моя мать не такой человек, Нин Цин, не говори глупостей.- Нин Яо не знал, как сложилась такая ситуация. Они были так близки к победе.

Откуда взялся этот человек? Почему он помог Нин Цин?

Почему?

Нин Цин ждала, когда Нин Яо откроет рот. Как только Нин Яо открыла рот, сверкающие слезы в ее глазах упали вниз. “Яояо, я не ожидал, что ты и твоя мать будете такими. Все эти годы я относился к тебе как к своей дорогой сестре. Помнишь, какими хорошими были наши отношения, когда мы были молоды?- Спросила Нин Цин, бросив взгляд на Сяо Чжоу.

Сяо Чжоу быстро подошел к сцене. Через несколько мгновений на большом экране сцены появилось много фотографий.

Это были фотографии Нин Цин и Нин Яо за 18 лет, что они росли вместе.

"Яояо, эта фотография была сделана, когда нам было 4 года. Когда ты впервые пришел ко мне домой. Посмотри на одежду, которая была на тебе. Они были грязные, рваные и дырявые. После этого я выкопала каждую красивую юбку и пару туфель, которые у меня были, чтобы поделиться с тобой.

"ЯО Яо, эта фотография была сделана на моем 10-летии. Тогда ты сказала, что тебе понравилось мое платье принцессы и корона. Я отдал тебе все это без колебаний. Очевидно, это была моя вечеринка, но ты была одета как принцесса.

“ЯО Яо, мои одноклассники и друзья не могли принять тебя, но я привел тебя с собой на весь день. Однажды мой хороший друг немного пожурил тебя. Вы сразу же подняли камень и разбили его о голову этого друга. В конце концов, это я пошел извиняться."Нин Цин разоблачила всю эту историю со слезами, катящимися по ее щекам, заставляя Нин Яо получать презрение и насмешки всей аудитории.

- Посмотри на Нин Яо, который ест чужую еду, носит чужую одежду, высасывает чужую кровь. Самое главное, что это показывает, что у нее всегда было черное сердце. Сколько ей было лет, когда она разбила голову этого человека до крови?”

- Да, я думаю, что история Нин Цин и Нин Яо похожа на историю их матерей. Это выглядит как повторение фермера и змеи.”

Лицо Нин Яо побледнело от ярости.

Нин Цин увидела, что желаемый эффект достигнут, и медленно сдержала слезы. - Ребята, мы с мамой так много страдали, потому что все эти годы не знали, как видеть этих людей насквозь. Мы это заслужили. Я просто умоляю вас всех; вы можете писать о тете ли, как вам угодно, но больше не привлекайте мою мать. У нее не очень хорошее здоровье, и она недавно перенесла операцию.”

- Мисс Нин, не волнуйтесь, сегодня мы увидели и поняли характер Ли Мэйлин. Пресса даст вам справедливость, а мы также дадим тете Нин мирную жизнь”, - кричал репортер.

Нин Цин благодарно кивнула, пошла за Юэ Ваньцин и толкнула ее инвалидное кресло. - Мам, пойдем отсюда.”

Нин Цин сделала шаг вперед. - Подождите минутку, - вмешался ли Мэйлин. “Все кончено. Пожалуйста, верните мне фотографии.”

- Ладно, раз уж ты так хочешь, я тебе его отдам.- Нин Цин согласилась очень весело, без колебаний. Она протянула папку ли Мэйлингу.

Ли Мэйлин взяла его и открыла папку.

Время, казалось, остановилось. Ли Мэйлин посмотрела на чистый лист бумаги, и ее голова взорвалась с оглушительным грохотом.

Она попалась на их уловку!

“Ха, На самом деле у меня нет никаких доказательств. В чем ты только что чувствовала себя виноватой?- Нин Цин легонько рассмеялась и с важным видом удалилась с группой людей.

- Ли Мэйлин, что еще ты можешь сказать?” Как только Нин Цин и остальные ушли, репортеры быстро окружили ли Мэйлин, и теперь все обращались к ней по-другому.

- Мама!- Закричал Нин Яо. Ли Мэйлин была так рассержена, что потеряла сознание на месте.

…

В роскошном бизнес-автомобиле Нин Цин, который был на заднем сиденье, посмотрел на Чжу жуя на переднем пассажире и спросил: “секретарь Чжу, почему вы здесь?”

- Это был президент, который позвонил мне. Хотя председатель находился на совещании, он следил за ходом конференции. Когда Ли Мэйлин заговорил о дороге Янь Нань, президент догадался почти обо всем и велел мне ее исследовать. К сожалению, нелегко найти то, что произошло 20 лет назад за такое короткое время. Мы могли только узнать от очевидца, что частная машина была припаркована на обочине дороги в ту ночь.”

Нин Цин кивнула. На конференции ли Мэйлин внезапно упомянула о том, что произошло 20 лет назад, что заставило ее быть взволнованной. Никто не ожидал, что ли Мэйлин будет иметь такую большую козырную карту.

Она почти проиграла.

Учитывая, что Чжу Рую потребовалось всего 20 минут, чтобы прибыть на место, Человек, который имел возможность обнаружить, что есть частная машина в течение 20 минут, вероятно, будет Лу Шаомин.

Разве он не был занят своими встречами?

И он все еще беспокоился о ее делах, хотя и был занят!

"Президент сказал мне принести сюда чистый документ, сказав, что мадам поймет. Мадам, вы проделали очень хорошую работу.- Похвалил Чжу жуй.

У них не было никаких доказательств в руках, но Нин Цин был очень умен и вел психологическую битву с Ли Мэйлингом. Поскольку она собиралась обнародовать документы в СМИ, это была борьба за победу или смерть. Это требовало невероятного мужества. Нин Цин проделала очень хорошую работу.

Нин Цин почувствовала себя немного неловко после того, как ее похвалила секретарша. “Я почти проиграл. К счастью, секретарь Чжу пришел на помощь. Секретарь Чжу, благодарю вас.”

Чжу жуй скромно рассмеялся. “Я не могу принять благодарность мадам. Если вы хотите сказать спасибо, вам лучше пойти и сказать это президенту.”

Лицо Нин Цин слегка покраснело.

Юэ Ваньцин взяла маленькую руку дочери и сказала с облегчением и сожалением: “Цинцин, это все мамина вина. Если бы не Шаоминг, мама бы тебя затащила вниз.”

После этого Юэ Ваньцин всегда хвалила своего зятя.

- Мама, я же твоя дочь. Меня никто не тянет вниз. Мне просто грустно. Почему ты не рассказал мне об инциденте 20-летней давности, и о бабушке?- Спросила Нин Цин.

Выражение лица Юэ Ваньцин было полно боли. - Цинцин, дело не в том, что мама не хотела этого говорить, а в том, что она не посмела. Этот период был самым трусливым и эгоистичным временем в моей жизни. Я не осмеливаюсь взглянуть в лицо этой версии себя, не говоря уже о том, чтобы рассказать вам о ней. Но Цинцин, мама действительно не столкнула твою бабушку с лестницы. В возрасте 8 лет твоя бабушка вернула меня из приюта, чтобы я была ребенком-невестой для семьи Нин. Мы с твоей бабушкой-как мать и дочь. Даже под угрозой смерти я не совершу такого богохульства.”

- Да, мама, я тебе верю, - с облегчением сказала Нин Цин, обнимая мать за дрожащие плечи. “Не волнуйтесь. Я разберусь с этим. Я обязательно найду настоящего преступника, который столкнул бабушку с лестницы, и верну твою невиновность.”

Юэ Ваньцин взяла салфетки, протянутые Сяо Чжоу, и вытерла слезы. - Цинцин, как ты думаешь, твой отец знает о том, что ли Мэйлин нанял этих гангстеров 20 лет назад? А твой отец знал, что его обманули?”

Нин Цин напряглась и медленно посмотрела в нежные глаза своей матери. - Мама, вопросы, которые ты сейчас задаешь, бессмысленны. Даже если ли Мэйлин манипулировала папой в ту ночь, никто не заставлял его заниматься сексом с Ли Мэйлин…”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 82:Лу Шаомин, Что Вы Смотрите?**

Нин Цин напряглась и посмотрела в нежные глаза своей мамы: "Мам, вопрос, который ты задавала, бессмыслен. Даже если папа был обманут ли Мэйлин той ночью, кто заставил его иметь сексуальные отношения с Ли Мэйлингом? Почему он сделал это во второй раз? Почему он скрывал правду о Нин Яо? Почему он развелся с тобой?”

Юэ Ваньцин опустила взгляд, и слезы потекли по ее некогда прекрасным щекам.

- Мам, забудь про папу. У меня нет никакой надежды на него. Он уже женился на Ли Мэйлин и мы начали новую жизнь, хорошо?”

” Мм", - кивнула Юэ Ваньцин. - Цинцин, мама вошла в семью Нин в восемь лет. У меня слишком много привязанности и воспоминаний с твоим отцом, но твой отец был слишком жесток к нам. Я больше не буду надеяться, что все можно исправить снова. Я только надеюсь, что ты всегда будешь жить хорошо. Остальное не имеет значения.”

Глаза Нин Цин наполнились слезами. Ее мама была классической старомодной женщиной. Последние тридцать пять лет она содержала своего мужа и воспитывала детей. Она без сожаления отдала всю свою молодость и жизнь семье Нин.

Моя мама не искала многого в своей жизни. Она просто играла свою роль жены, рассматривая Нин Чжэнго как небо. Затем ее небо рухнуло, и всю оставшуюся жизнь она могла полагаться только на свою дочь.

Но сколько же лет она сможет прожить после пересадки печени?

Судьба всегда была несправедлива к этой женщине. Ее мама была одновременно в агонии и горе.

…

Юэ Ваньцин спал после ужина. Нин Цин вернулась в маленькую комнату, чтобы принять душ.

Она переоделась в новую одежду после душа, а затем достала телефон, чтобы позвонить.

Дзынь-дзынь. После нескольких гудков она услышала знакомый мужской голос на другом конце провода. “Привет.”

“Привет.- Нин Цин внезапно смутилась. Она уже собралась поблагодарить его, но, услышав его низкий голос, внезапно растерялась.

Разговор еще не начался, и Наступило неловкое молчание. В конце концов, первым заговорил Лу Шаомин. - Нин Цин, давай сделаем видеовызов?”

- А? Видеозвонок?”

И вдруг-тук-тук. В дверь постучали.

Нин Цин пошла открывать дверь. Там была медсестра, и она держала очень тонкий блокнот в руке. - Мадам, это президент.…”

Это было быстро.

Нин Цин повесила трубку и взяла ноутбук. Затем она закрыла за собой дверь.

В комнате не было письменного стола, поэтому она поставила его на журнальный столик. Она опустилась на колени перед мягким ковром и включила его.

На экране высокой четкости она заметила черный письменный стол, Настоящее кожаное кресло и книжную полку из розового сандалового дерева. На полке было аккуратно разложено море книг, напечатанных на разных языках.

На столе горела классическая европейская настольная лампа, роскошная и в то же время простая. Нин Цин сразу поняла, что это место было элегантно минималистским.

На стуле из натуральной кожи сидел мужчина. На нем была белая рубашка и черные брюки. Первые две пуговицы на его рубашке были расстегнуты, и он увидел здоровую, загорелую кожу мужчины и сексуальные ключицы. У него были густые бакенбарды и выступающий подбородок. Его элегантность хорошо сочеталась с фоном. Изображение было похоже на старинный портрет английского аристократа.

Он лениво откинулся на спинку настоящего кожаного кресла. На столе лежала стопка документов, а рядом с ней-ручка. Похоже, он просто работал.

Нин Цин никогда не думала, что она увидит его прямо, когда она включила ноутбук. Она лениво подпирала голову рукой о кофейный столик, как сонная кошка.

Она вдруг села поудобнее и выпрямила спину.

Мужчина несколько раз взглянул на нее и нахмурился. “Почему у тебя такой грязный вид? Ты только что принял душ?”

Нин Цин смутилась еще больше. Она захлопала своими бабочкиными крылышками, похожими на ресницы. Она хотела сказать что-нибудь, чтобы сгладить неловкость, но поняла, что вода с ее мокрых волос капает на Блокнот.

Вздох!

Он мог выглядеть щеголевато при любой встрече, но только с минутным уведомлением, в то время как она выглядела как девушка из деревни.

“Хе-хе, - сухо рассмеялась Нин Цин, беря мягкое полотенце, чтобы вытереть капли воды с записной книжки. Затем, делая вид, что вытирает волосы “ " мм, только что принял душ. Шаоминг, спасибо тебе за сегодняшний день.”

Лу Шаомин наблюдал за действиями миниатюрной девушки. Он не разоблачал ее, но в его ярких черных глазах была нежная любовь. “Это хороший урок, который ты сегодня усвоил. Вы будете уверены в успехе, когда узнаете своего врага и самого себя.”

- МММ ... - Нин Цин покорно приняла его совет. Ее прекрасные глаза смотрели на своего мужчину, когда она сверкнула сладкой улыбкой. “Но как ты мог быть так уверен, что я узнаю?”

Если бы она не знала, что Чжу жуй имел в виду в пресс-релизе, шоу не могло бы продолжаться.

Лу Шаомин ухмыльнулся и восхищенно сказал: "Конечно, я бы поверил в ту жену, которую выбрал. Моя жена всегда была умна, и я знал, что ты отлично справишься.”

Неужели он делает ей комплимент?

Ее сердце было наполнено радостью.

И вдруг-тук-тук. Кто-то открыл дверь, и вошла женщина-врач.

Женщина-врач подумала, что Нин Цин играет с ее блокнотом, и не обратила на это особого внимания. Она положила розовое белье на кровать Нин Цин “ " малышка Нин, моя подруга привезла несколько пар бюстгальтеров из-за океана. Я думаю, что это довольно мило, поэтому я взял один, который был бы вашего размера. Тебе 32С?”

Нин Цин смущенно покраснела. Как они могли обсуждать перед ним такую грешную тему?

- Сестрица Мэй, не надо. Я…”

“А почему ты говоришь, что тебе это не нужно? Я уже принес его для тебя.- Сестрица Мэй была родом с северо-востока страны, где они славились своей прямолинейностью. Она измерила Нин Цин вверх и вниз, а затем сказала: “32C, это определенно подходит. Тебе еще нет и двадцати одного года, а ты уже заполнила анкету.”

- Сестрица Мэй... - Нин Цин хотела прервать ее.

- Малышка Нин, почему ты такая застенчивая? Когда вы выходите замуж и у вас есть муж, ваш размер бюста будет расти, не говоря уже о том, что после рождения ребенка и кормления грудью…”

- Сестрица Мэй!- Нин Цин была на грани потери контроля.

За дверью кто-то позвал врача: “малыш Нин, я зайду за тобой позже. У меня есть работа, чтобы сделать.- А потом сестрица Мэй поспешно ушла.

Нин Цин облегченно вздохнула. Если бы сестрица Мэй продолжала оставаться, кто знает, куда бы мог завести этот разговор. Это было слишком неловко.

Нин Цин посмотрела на Лу Шаомина, и ей захотелось сменить тему разговора. Тем не менее, мужчина с другой стороны смотрел на два комка на ее груди.

Нин Цин испытала шок, и она быстро скрестила руки на груди. Затем она сделала ему выговор “ " Эй, Лу Шаомин, на что ты смотришь?”

Длинные тонкие глаза Лу Шаомина были глубокими и темными. Его голос звучал немного хрипло, а ответ был коротким: "сиськи!”

- Это ты!- Нин Цин никогда не думала, что Лу Шаомин, который всегда был джентльменом, скажет такое слово. Она покраснела и пробормотала, заикаясь: “Ты, Ты... бесстыдница!”

- Хех, - Лу Шаомин откинулся на спинку кожаного дивана, достал сигарету, скрестил ноги и закурил. Он выглядел непринужденно. “Я взглянул на твою грудь и понял, что мне нечего стыдиться? Моя дорогая жена, где твое свидетельство о браке?”

Нин Цин не находила слов.

Казалось, что на самом деле он был самым разумным человеком.

Она была его женой. Ее сердце и тело принадлежали ему!

Но…

Она была застенчива. - Она закрыла руками грудь. Она не могла их убрать и не должна была продолжать скрещивать руки на груди. Короче говоря, она не могла просто так открыто показать ему это.

Затем она услышала женский голос с другой стороны экрана. "Президент Лу, вы хотите принять душ прямо сейчас? Может мне наполнить ванну теплой водой для тебя?”

Нин Цин нашла этот голос очень знакомым. Затем она вспомнила, что это был тот же самый женский голос, который напомнил ему, что он должен пойти на встречу во второй половине дня.

Почему женский голос следует за ним из конференц-зала в его личное жилище? Она даже приготовила ему воду для душа?!!

Нин Цин подняла глаза. Мужчина, который курил, почти ничего не сказал о голосе женщины и даже не поднял головы. Он махнул левой рукой и поманил человека к выходу. Потом снова стало тихо.

Нин Цин забеспокоилась. Она улыбнулась и неторопливо спросила: "Шаоминг, кто эта женщина?”

Лу Шаомин поднес сигарету к губам и глубоко вздохнул. - Он поднял брови, и его тонкие черные глаза выдали отчетливый цветущий взгляд. Он взглянул на нее и надменно сказал: “друг подарил мне ее, голубоглазую белокурую красавицу.”

Что? Белокурая красавица?

- Шаоминг,а почему тебе дали такую красивую женщину?- Наивно и невинно спросила Нин Цин.

Лу Шаомин сел и протянул правую руку, чтобы стряхнуть пепел с сигареты в пепельницу на столе. Девушка умела притворяться. Ее прекрасные глаза были полны невинности, и она выглядела как студентка, которая внимательно слушает в классе.

Он не мог до нее дотянуться. В противном случае он бы снял с нее штаны и дал ей крепкую пощечину. Она была первой, кто попытался действовать перед ним.

“А что же еще? Жена, разве ты не видела это по моему лицу? Неисполненное желание.”

Голова Нин Цин онемела. Его надменный взгляд выдавал необузданную первобытную натуру мужчины. Говоря это, он нагло смотрел на нее.

- ...Нин Цин притворилась, что не понимает.

- Нин Цин, я слышал, что сегодня на студии произошел несчастный случай. Ты не ушибся?- Лу Шаомин посмотрел на девушку с розовыми щеками и спросил.

“Нет, но я заметил, что у меня на плече красное пятно. Я думаю, что это было от пули.- Нин Цин коснулась ее левого плеча.

- Голос мужчины был глубоким. “Это серьезно? Дайте-ка подумать.”

- МММ. - Нин Цин надела черную майку после того, как приняла душ. Поверх него она надела белую рубашку. Поэтому она сбросила рубашку и потянула вниз один ремень. Она наклонилась вбок и двинулась своим гладким плечом к экрану. Она показала пальцем и сказала: “Это здесь. Я в порядке, но это просто немного больно. Я только что принял лекарство.”

- И куда же? Я ничего не вижу, - сказал человек с другой стороны.

Как же он мог ничего не видеть? Нин Цин придвинулся еще ближе к экрану: “это здесь.”

Она искоса взглянула на него, но была ошеломлена увиденным.

Он пристально смотрел на нее.

Она внимательно посмотрела ему в глаза. Она даже не заметила, как потянула вниз свой ремень раньше. Больше половины ее груди было открыто.

У нее была привычка не носить много слоев одежды после душа. Следовательно, не было ничего синглета.

Нин Цин была ошеломлена, и ее кровь закипела. Она никогда никому не показывала свое тело, даже будучи взрослой. Она не может показать это мужчине.

Он заставил ее думать, что хочет увидеть ее рану, но хотел лишь воспользоваться ее слабостью.

Ее обманули.

Лу Шаомин увидел, что красивые глаза девушки были похожи на рябь воды осенью, покрытую ярким туманом. Она была похожа на раненого оленя, смотрящего на него смущенно и беспомощно.

“Почему, почему ты так расстроена?- Лу Шаомин вдруг осознал, что голос у него хриплый, а губы сухие. Он облизнул губы и нахмурился.

Как могла эта двадцатиоднолетняя девушка быть такой невинной? Она краснела, когда они делали что-нибудь интимное. Затем он только взглянул на нее, и это было так, как будто он сделал что-то плохое.

Нин Цин не хотела с ним разговаривать. Она кусала губы своими белыми зубами, пока не начала кровоточить.

- Нин Цин, прекрати это. Разве ты не понимаешь, что причиняешь себе боль?- Сердито сказал Лу Шаомин. Его Адамово яблоко энергично закрутилось, поскольку девушка не знала, насколько очаровательным был ее невинный взгляд.

Было бы лучше, если бы он промолчал. Как только он заговорил, слезы хлынули из глаз Нин Цин и потекли по ее щекам. Ублюдок, он смотрел на нее и имел наглость ругать ее!

К людям, которые ее запугивали, она могла относиться мудро и спокойно. Но она была молодой леди и никогда не была в такой ситуации. Она имела дело с ним, и это было так неловко.

Она не знала, стоит ли ей поднимать свою одежду. Ее грудь была обнажена, и она могла прикрыть ее только рукой.

Ее слезы тихо текли вниз.

Лу Шаомин увидел, что она действительно плачет, и на его лице промелькнула тревога. Он говорил мягко, так как не знал, как утешить девушку. Его голос звучал напряженно, когда он сказал: “Жена, прости. Я почти ничего не видел. Я забуду об этом, ладно?”

Нин Цин фыркнула и надула губы. Ее нежный голос возразил: "лжец, ты уже видел.”

Лу Шаомин увидел ее руку и почувствовал себя очень неуютно.

В его голове возник какой-то образ. Ключица у нее была очень красивая. Она была мягкой и нежной, и там была небольшая яма. Ремешок скользнул вниз с ее плеча, и перед ним открылась гладкая молочно-белая кожа. У нее была красота юной девы.

Она была действительно потрясающей.

Так красиво, что было душно.

Тот, кто был искусен в дебатах, внезапно потерял дар речи. Он увидел, что девушка медленно оделась и перестала плакать. “Я показал тебе то, что ты хочешь увидеть. Итак, вы не можете смотреть на белокурую красоту.- Она казалась очень несчастной.

Лу Шаомин немного помолчал и вдруг истерически расхохотался. Его молодая жена была похожа на книгу, которую никогда не закончишь. Она постоянно преподносила ему сюрпризы.

- Да, жена.- Лу Шаомин быстро сменила тему, чтобы не чувствовать себя неловко. “А кто, по-вашему,оставил там пистолет? Кто хотел причинить тебе боль? А что ты собираешься делать?”

- Мм, я уверен, что это был ли Мэйлин. Между покушением на мою жизнь и пресс-релизом позже, она была бы в состоянии убрать нас обоих одним махом. Жаль, что в киностудии было так людно. Мы подали заявление в полицию, но они еще не нашли никаких улик. Уличный ходок скоро закончится, и мы все заняты. Следовательно, мы могли только отложить этот вопрос на время.”

"В сегодняшнем пресс-релизе ли Мэйлин была полностью дискредитирована. Теперь она не сможет причинить ему никаких неприятностей. Пока я не закончу с уличным ходоком, я буду заботиться о Нин Яо. Эти две матери и дочь причинили мне зло; они увидят справедливость, один за другим.”

- Угу, - кивнул Лу Шаомин. - Подожди, пока я вернусь. Я тебя поддержу.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 83:Осмелитесь ли Вы присутствовать в качестве Миссис Лу?**

Его "поддержка" заставляла Нин Цин чувствовать себя теплой и пушистой внутри. На самом деле, когда он не запугивал ее, он был очень добр к ней.

- Шаомин, это все благодаря Ло Си, который спас меня сегодня в театре. Я слышал, что у вас с Ло Си хорошие отношения. Он очень искусен в боевых искусствах. Где он этому научился?”

Лу Шаомин потушил окурок в пепельнице и ответил: “Ло Си-незаконнорожденный сын семьи Оу. Мать родила его и умерла от обширного кровотечения. В это время акушерка положила его в реку и позволила ему плыть по течению в маленькой бочке. Наконец, он был спасен выдающимся монахом в храме и вырос в храме.”

“Но когда ему было восемь лет, храм был уничтожен группой грабителей. Он видел, как монах, который был его учителем и относился к нему как к отцу, умер в луже крови. С тех пор он больше никогда не заговаривал. Он был захвачен торговцами людьми и в конце концов убежал и спрятался глубоко в горах. Он жил с волком в течение целых 10 лет в возрасте от восьми до 18 лет и только присоединился к семье Ou в возрасте 19 лет.

Нин Цин была шокирована тем, что такой сюжет, который появится только на телевидении, на самом деле появится у человека, Оу Ло Си…

“В возрасте 19 лет Ло Си узнал о жизни и культуре человека только после присоединения к семье Оу. На первый взгляд кажется, что с ним очень трудно ужиться. Но на самом деле, это просто то, что он не знает, как ладить с другими и не смеет ладить с другими. Он чище, проще и добрее всех людей на свете. Если вы относитесь к нему искренне, он будет относиться к вам хорошо.”

Нин Цин все это время молчала. Она не могла себе представить, как Оу Ло Си выжил за все эти годы. Его жизнь была слишком несчастной и странной. Он был обречен быть изгоем, и вряд ли его примет мир.

У вас в семье незаконнорожденный сын?

Внезапно Нин Цин вспомнила о у цзе. ОУ Цзе был старшим братом Оу Ло Си и молодым хозяином семьи Оу; вероятно, он был ее прямым потомком.

Было сказано, что Оу Ло Си вошел в индустрию развлечений в возрасте 19 лет, но он только что присоединился к семье ОУ в возрасте 19 лет. Так что его отправили сразу же, как только он вошел в семью Оу. Нин Цин могла только представить себе открытые и тайные бои между богатыми семьями.

Бедный Оу Ло Си!

- Нин Цин, - Лу Шаомин взглянул на часы. “Я должна выйти позже, так что давай больше не будем это обсуждать. Ты можешь лечь спать раньше меня.”

“О.- Нин Цин была возвращена в настоящее. Она посмотрела на мужчину, чье лицо было настолько красивым, что казалось, будто его изваял какой-то гениальный скульптор. Она не могла позволить ему уйти. - Шаоминг, когда ты вернешься?”

“А что, ты скучаешь по мне?- Лу Шаомин слегка улыбнулся.

Длинные ресницы Нин Цин затрепетали пару раз, когда она энергично кивнула и сказала: “Ага!”

Теплый и нежный свет мгновенно полился из черных глаз Лу Шаомина. Он протянул правую руку и ткнул в нее пальцем. - Подойди и Поцелуй меня.”

Как она могла так целовать его?

Но Нин Цин все еще держала свое лицо перед экраном, и он тоже придвинулся ближе. Отделенная очень тонким экраном, Нин Цин могла даже слышать его мягкое и мощное дыхание.

Она могла представить себе здоровый и очаровательный мужской аромат на нем.

Она слегка прикрыла глаза и не осмелилась посмотреть на его совершенно угловатое лицо. Она услышала, как мужчина смеется на другом конце провода: “через три дня Гуан Цин устроит званый обед. Тогда я и вернусь. Может быть, вы осмелитесь присутствовать в качестве госпожи Лу, жены президента Гуан Цин?”

Его голос был мягким и нежным, стуча в сердце Нин Цин и заставляя ее дрожать. Она интуитивно покачала головой “ " Нет! Мне все еще нужно больше времени.”

Ей нужно было время, чтобы принять его недостижимый статус.

“МММ, - лениво и сексуально проворчал мужчина. "Хорошо, я подожду тебя, но Цинцин, твоему мужу уже 30 лет, и некоторые вещи не могут ждать. Не двигайтесь вперед, как ползучая улитка, и не заставляйте его ждать слишком долго. Он любит тебя, жаждет иметь с тобой близкий контакт и хочет сделать тебя своей.”

Маленькое личико Нин Цин горело. У него всегда были причины, и он всегда мог сказать что-то вроде “принимая” так серьезно и торжественно, что она не могла отказаться.

Она вспомнила его плотно сдвинутые брови в тот день в раздевалке, его болезненное выражение лица, когда он пытался подавить себя. Наконец он наклонился к ней и нежно поцеловал. Было ясно, что он счастлив, но ее тело таяло в воде в его грубых ладонях. Когда он дрожал, она дрожала вместе с ним.

“В порядке.- Нин Цин кивнула. Ее вишнево-красные губы сморщились в миллиметре от экрана, целясь в его красивые тонкие губы с оглушительным "Муах". - Шаоминг, я подожду, пока ты вернешься.”

…

Нин Цин закончил видеовызов и вернул записную книжку Чжу Жуйю. Возвращаясь в свою комнату, она прошла мимо палаты. Случилось так, что дверь палаты была приоткрыта, и она увидела ли Мэйлин.

Ли Мэйлин упала в обморок на пресс-конференции и была доставлена в эту больницу. Она лежала на кровати с бледным лицом. Нин Яо стоял рядом с ней, и Нин Чжэнго тихо спросил: “Скажи мне, что здесь происходит. Вы все спланировали на дороге Янь НАН 20 лет назад?”

Нин Чжэнго спрашивал о том, что случилось более 20 лет назад, когда он был женат на Юэ Ваньцин всего два или три года. Юэ Ваньцин был красивым и имел отличную личность. Она была нежна и внимательна к нему. Самой примечательной частью всего этого было то, что Юэ Ваньцин вошла в семью Нин в возрасте восьми лет; она была его сестрой, а также любовницей мечты его юности. После свадьбы они были полны привязанности и любви друг к другу.

Юэ Ваньцин любила смотреть оперные спектакли и позже привела ли Мэйлин домой вместе с ней. По правде говоря, в тот момент он не заметил ли Мэйлин. С точки зрения внешнего вида или поведения, ли Мэйлин не мог сравниться с Юэ Ваньцин.

Позже ли Мэйлин стал популярен. Мужчины в деловом мире любят поговорить о популярных актрисах. Его друзья говорили, что ли Мэйлин никогда не принимает мужские цветы и приглашения на ужин. Она была отстраненной богиней.

После того, как они часто слышали эти замечания, они произвели свое впечатление. Он вспомнил, что Юэ Ваньцин часто просила его отвезти ли Мэйлин домой. Ли Мэйлин был нежен, как овца перед ним. Она тоже смотрела на него парой красивых и нежных глаз, Маня и соблазняя его.

Он знал, что нравится ли Мэйлингу. И его самоуважение было очень удовлетворено. Богиня, которая была недостижима для других людей, любила его!

Хаха.

Но он даже не пошевелился. Во-первых, после всех этих лет, у него были чувства к Юэ Ваньцин. Во-вторых, его мать принимала решения в семье Нин. Его мать относилась к Юэ Ваньцин как к собственной дочери, и он был очень сыновним.

Но потом что-то случилось на дороге Янь Нань.

Дорога Янь НАН была кратчайшим путем, по которому он ехал бы домой каждый день. В тот вечер он тоже выпил немного вина. Когда он приехал туда, то увидел пятерых или шестерых мужчин, насилующих женщину.

Он услышал голос ли Мэйлин, звавшей на помощь, и вышел из машины, чтобы остановить ее. Мужчины бросились бежать, как только увидели его. Ли Мэйлин бросилась к нему в объятия и горько заплакала.

Они сели в машину. Ли Мэйлин держала его в тускло освещенной машине. Он был в восторге от трения ее тела о его. Ее одежда была сильно порвана. Ее светлая кожа была роковой точкой притяжения для него. Они скатились вместе и прорвались сквозь последний барьер приличия между ними.

Он видел ее кровь после их совокупления; она дала ему свой первый раз. Он чувствовал себя виноватым, но разводиться не собирался. Он мог дать ей только деньги в качестве компенсации.

Но она отказалась и плакала, когда призналась ему, что полюбила его с первого взгляда и что она не разрушит его семьи, пока он хочет быть с ней.

Все мужчины любят обманывать и побеждать, но она также была богиней их поколения. Хотя Юэ Ваньцин была очень хороша, она была слишком застенчива в постели. Это была его великая обида, и Ли Мэйлин утолил ее неутолимую жажду. Никто не знал, насколько распутной была эта отчужденная богиня в постели; она могла служить ему с комфортом от начала и до конца.

Именно так он погрузился в ее нежность и наслаждался ею в течение 20 лет.

- Чжэнго, в ту ночь я действительно готовил заговор, но никому не причинил вреда. Ты мне просто понравился. Когда я впервые увидел вашу красивую и великолепную фигуру, я глубоко влюбился в вас. Я никак не мог освободиться. Я просто хотел тебя забрать. Ты забыла, сколько мужчин преследовало меня в то время, но я просто хотела быть твоей женщиной, - рыдала ли Мэйлин.

Нин Цин стояла у двери. Она увидела, что выражение лица Нин Чжэнго быстро успокоилось. - Усмехнулась она. Ли Мэйлин действительно понимал Нин Чжэнго. Каждая фраза очень удовлетворяла его эго.

Нин Чжэнго, вероятно, считал своей величайшей гордостью то, что богиня одного поколения так усердно трудилась, чтобы переспать с ним.

“Но Мейлинг, ты не можешь обмануть меня. Я смотрел видео с сегодняшней конференции. В течение последних двадцати лет ты говорил, что не разрушишь мою семью, что будешь просто молча оставаться со мной. Вы обманули меня и Ваньцин с самого начала?”

Выражение лица ли Мэйлин сменилось шоком. Она отрицательно покачала головой и воскликнула: "Чжэнго, другие могут так говорить обо мне, но как ты можешь не понимать меня? Неужели ты не чувствуешь любовь, которую я испытываю к тебе после всех этих лет?”

“За все то время, что я провела с тобой, разве я когда-нибудь мечтала о титуле? Как бы Яо-Яо ни хотела называть тебя отцом, я не позволю ей этого сделать. Я сопровождал вас, чтобы развлечь клиентов и помог вам с компанией и разделил ваши заботы. Я дал тебе лучшие годы, которые может предложить женщина. Если бы сестра не столкнула бабушку с лестницы три года назад, ты бы не развелся с ней и не женился на мне. Как же теперь я могу быть виноват?”

Нин Чжэнго не мог ничего возразить.

Теперь Нин Цин все поняла; если бы бабушка не скатилась с лестницы три года назад, ее “отец”, вероятно, все еще хотел бы обладать и семьей, и красотой. Он хотел выиграть Большой шлем жизни.

К сожалению, когда мужчины получают удовольствие от обмана, ни одна красавица не захочет вечно прятаться в темном углу. В конце концов они захотят узурпировать его жену.

В это время Нин Яо заметила стоящую у двери Нин Цин. Она крикнула: "сестра!…”

Нин Цин не стала прятаться после того, как ее обнаружили. Она великодушно открыла дверь и появилась перед тремя людьми.

Когда Ли Мэйлин увидела Нин Цин, она быстро сказала: "Чжэнго, я знаю, что это была моя вина 20 лет назад, но Цинцин была слишком безжалостна на сегодняшней пресс-конференции. Она заставила тебя потерять столько лица.”

Взгляд Нин Чжэнго, устремленный на Нин Цин, мгновенно стал недружелюбным.

Нин Цин лениво прислонилась к двери. Все ее тело было залито светом из коридора и казалось немного холодным. - Ах, лицо? А где же твое лицо?”

- Нин Цин!- Нин Чжэнго был взбешен тем, что его дочь издевается над ним.

Легкая улыбка появилась в уголках губ Нин Цин, когда она скрестила свои тонкие руки на груди. Она равнодушно пожала плечами.

Она не всегда была в настроении играть с другими. С тех пор как Нин Чжэнго месяц назад толкнул ее на этого извращенца, он был ничем в ее глазах.

- Чжэнго, посмотри на ее отношение... - ли Мэйлин воспользовалась этой возможностью, чтобы подлить масла в огонь.

- Довольно! Всем прекратить болтать!- Нин Чжэнго прервал ли Мэйлинга.

Ли Мэйлин заткнулся.

Нин Чжэнго снова посмотрел на Нин Цин и недружелюбно спросил: “Почему ты здесь?”

“О, вы забыли, что моя мать перенесла здесь операцию по замене почки. Моя мать была госпитализирована. Я здесь, чтобы сопровождать ее.”

Нин Чжэнго был очень недоволен тем, что Нин Цин” ты забыл“, но когда он услышал” операцию по замене почки", Эхо вины и нежности вспыхнуло на его лице, но это исчезло через долю секунды. - Операция твоей матери-это урок от Бога. Твоя бабушка обращалась с ней как с собственной дочерью. Как она могла так жестоко столкнуть ее с лестницы?”

Спустя три года Нин Чжэнго все еще сжимал кулаки, когда говорил на эту тему.

Нин Цин никак не отреагировала. - Моя мать пыталась занять у вас денег на свою операцию, но вы ей ничего не дали, - рассмеялась она, начиная двигаться. Несмотря на это, операция прошла гладко. Разве это не знак свыше, что моя мать не столкнула бабушку с лестницы?”

- Это ты!- Нин Чжэнго молчал. Выражение его лица изменилось, и он спросил: “почему тот человек, которого я представил Вам в прошлом месяце, исчез? Этот человек-мой деловой партнер. Хотя он был женат два раза, он богат и имеет хороший характер. Ты была бы молодой госпожой, если бы вышла за него замуж. Почему ты не попытался поладить с ним?”

Нин Цин очень хотелось рассмеяться, и она рассмеялась. “Ха, А ты разве не знаешь? После того, как вы ответили на звонок и ушли в тот день, ваш партнер по бизнесу попытался изнасиловать меня. Сейчас он в тюрьме.”

- Ну и что же?- Нин Чжэнго был шокирован. Он ничего об этом не знал. Он повернулся и посмотрел на Ли Мэйлин. - Расскажи мне, что случилось. Разве вы не ручались за характер этого человека?”

Ли Мэйлин не ожидал, что Нин Цин разоблачит все. Этот человек тоже был бесполезен. Он даже не мог изнасиловать 21-летнюю девушку, это бесполезная трата времени!

- Чжэнго, почему ты снова обвиняешь меня? Вы сами встречались с ним и тоже его одобрили.- Ли Мэйлин вел себя невинно.

Нин Чжэнго поджал губы. В тот вечер ли Мэйлин изо всех сил старалась услужить ему. Он был пьян и у него кружилась голова, так что он не мог по-настоящему судить этого человека. Тем не менее, он был небрежен.

Затем подошла секретарша Нин Чжэнго и сказала: “босс, Гуан Цин только что прислала вам приглашение посетить званый обед Гуан Цина через три дня.”

- Гуан Цин?- И у Нин Чжэнго, и у Ли Мэйлин сияли глаза.

- Чжэнго, это что, Гуан Цин? The Guang Qing listed in the United States by Lu Shaoming, the ninth generation direct grandson of the Lu family, when he was 16-year-old? Господи, с чего бы ему посылать тебе приглашение? Мне придется пойти с тобой.”

- Мама, папа, вы говорите о корпорации Лу, самой большой имперской группе в мире? И самый ценный золотой Холостяк в мире, Лу Шаомин? Я слышал, что он великолепный человек, богатый, как целая страна. Я тоже пойду.”

Нин Цин посмотрела на семью, которая была пьяна от жадности. Если бы они узнали, что она вышла замуж за Лу Шаомина, что бы они подумали?

- Тетя ли, вы все еще осмеливаетесь появляться на улице? Я предлагаю вам взглянуть на новости и Weibo; интернет призывает вас выйти из индустрии развлечений и покинуть эту землю. Я боюсь, что они будут бросать в тебя камни и тухлые яйца, как только увидят тебя. На твоем месте я бы носил саван на лице и никогда его не снимал.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 84:Сохраните Свой Первый Танец Сегодня Вечером Для Меня**

- Сказала Нин Цин, и все три лица в палате мгновенно посерьезнели.

Нин Чжэнго посмотрел на Ли Мэйлин. Все эти годы он был совершенно без ума от нее. Дело было не только в том, что она хорошо служила ему, но и в том, что она была гладкой и ловкой, когда сопровождала его, чтобы увидеть его клиентов.

Нин Яо топала ногой в гневе, как всегда гордилась ею. Затем она поняла, что ее мама упала, и у нее больше не было этого надежного краеугольного камня в ее жизни.

Ли Мэйлин заметила пристальный взгляд мужа и дочери, и сердце ее упало до самой глубины груди.

Она посвятила им обоим полжизни, но они так легко ее покинули.

Нин Цин увидела это и заправила волосы за уши. Она посмотрела на Нин Чжэнго и улыбнулась. “Если ты не хочешь, чтобы к тебе пристала публика и это повлияло на твой личный имидж и репутацию твоей компании, тебе лучше держать тетю ли дома до конца ее дней. Она больше не сможет посещать светские сборища рядом с тобой. Поторопитесь и попросите свою пиар-команду выбрать другую красотку, чтобы заменить ее. Этот человек мог бы поехать с тобой в командировку и разделить твою ношу.”

- Нин Цин намеренно казалась несимпатичной.

Нин Цин прищурилась и холодно посмотрела на нее. Затем она изящно развернулась и вышла.

- Папа, посмотри, что только что сказала сестра” - Нин Яо быстро пожаловалась на несправедливость от имени Ли Мэйлин.

- Заткнись!- Нин Чжэнго был взволнован и заорал на Нин Яо, - ты тоже. Тебе лучше пока помолчать. Даже не думай пытаться что-то сделать с молодым мастером Лу. Он не тот, с кем ты можешь общаться. Не доставляй мне больше хлопот. Я так давно не видела Сюй Цзюньси. Ты даже не можешь позаботиться об одном человеке! Так бесполезно.”

Прежде чем покинуть палату, Нин Чжэнго сказал: “Мама дома, и ей нужен кто-то, чтобы заботиться о ней. - Я иду домой.”

Нин Чжэнго ушел.

…

Нин Цин направилась к своей комнате. Она столкнулась с человеком, который только что вышел из лифта, Сюй Цзюньси.

Сюй Цзюньси пришел в спешке. Она могла бы сказать, что он был там, чтобы навестить ли Мэйлин и Нин Яо.

- Генеральный директор Сюй... - Нин Цин встретила его саркастической улыбкой.

Сюй Цзюньси увидел ее простодушную улыбку, и его лицо потускнело. Он никогда не думал, что она может быть такой ненавистной.

- Хм!- Он ушел.

Нин Цин не могла с ним возиться. Пресс-релиз в тот день мог бы занять их четверых на довольно долгое время. Она могла просто ждать и наблюдать, как развиваются все эти шутки и сплетни.

Нин Чжэнго ушел бессердечно. К этому моменту Ли Мэйлин действительно проливала слезы от гнева. Нин Яо тоже была расстроена, потому что последняя фраза Нин Чжэнго задела ее рану.

Недавно мама Сюй Цзюньси намеренно усложнила ей жизнь. Его мама запретила Сюй Цзюньси ходить с ней на свидания, она не позволяла Сюй Цзюньси приводить ее на какие-либо общественные мероприятия, и она откровенно разговаривала с ней в недоброй манере.

Сюй Цзюньси была дочерью. Он был в трудном положении, застряв между своей мамой и Нин Яо. Он подсознательно отдалился от нее. Она должна была справиться с эмоциями его матери, одновременно терпя его холодное обращение.

Когда мать и дочь сидели там в полном отчаянии, дверь распахнулась настежь. - Тетя, Яояо.”

Нин Яо увидела, как вошла Сюй Цзюньси, и сразу оживилась. Она подбежала к Сюй Цзюньси и упала в его объятия. - Цзюньси, наконец-то ты здесь, - мягко воскликнула она. Я думал, что ты будешь такой же, как и все остальные. Насмехается надо мной, холодно обнимает. Я думал, что ты больше не хочешь меня.”

Сюй Цзюньси нежно погладила волосы Нин Яо и сказала: “глупая девочка. Ты же моя невеста. С чего бы мне тебя бросать?”

Счастливая улыбка внезапно появилась на лице Нин Яо.

- Цзюньси, я в порядке. Спасибо, что пришли. Все плохие вещи, сказанные в пресс-релизе, были из-за ошибок, которые я совершил, когда был молод. Я была так опрометчива, потому что слишком сильно люблю Чжэнго. Однако все это не имело никакого отношения к Яояо. Она невиновна. Ее привязанность к тебе может быть подтверждена Богом. Ты должен защитить ее.”

- Угу, - серьезно кивнул Сюй Цзюньси и пообещал: - тетя, не волнуйся. Я не позволю тому, что произошло сегодня, повлиять на Яояо. Я приведу Яояо на некоторые благотворительные мероприятия в течение следующих нескольких дней, чтобы способствовать положительному образу ее.”

Ли Мэйлин слушал и чувствовал себя непринужденно. Она бросила на Нин Яо быстрый взгляд. “Яояо, разве ты раньше не говорил о Цзюньси? Он сейчас здесь, давай, проведем немного времени вместе.”

Нин Яо покраснела. Затем она взяла Сюй Цзюньси за руку и вышла.

…

Они вдвоем пошли по коридору. Сюй Цзюньси обняла Нин Цин за плечи, а Нин Яо прижалась к нему: "Цзюньси, твоя мама все еще сердится на меня? Если твоя мама все еще сердится, тебе лучше не приходить ко мне, хотя я буду очень скучать по тебе.”

“И я знаю, что твоей маме не нравится мое происхождение, но я не могла выбрать обстоятельства своего рождения. Даже если моя мама поступила неправильно, она любит меня; она хорошая мать. Я буду любить тебя все больше и больше, и я приму меры, чтобы завоевать признание и одобрение твоей мамы.”

Сюй Цзюньси поцеловала Нин ЯО в лицо. Он чувствовал вину и душевную боль. - Яояо, ты такая понимающая девочка. Моя мама не знала в тебе ничего хорошего. Пока я буду настаивать, ты ей понравишься.”

Нин Яо улыбнулся. Именно, независимо от того, как сильно его мама не любит ее, она может прожить до тех пор, пока крепко держится за этого мужчину.

"Цзюньси, я слышал, как мой отец сказал, что президент Лу из Гуанцина прислал приглашение. Они обедают через три дня. Жаль, что я не смогла поехать. Мой отец не позволяет моей матери и мне выходить из дома.”

Сюй Цзюньси услышал имя "Президент Лу", и его тело напряглось. В его голове возник образ того, как Лу Шаомин и Нин Цин становятся близки той ночью, и губы Нин Цин тоже были разорваны. В его глазах была тьма и зависть.

“А кто сказал, что ты не поедешь? Ты будешь моим кавалером.”

- Неужели?- Нин Яо остановился и обхватил ладонями лицо Сюй Цзюньси. Затем она поцеловала его.

С тех пор как пришла Нин Яо, он почти не прикасался к другим женщинам. Кроме того, он уже много дней не делал ничего интимного с Нин Яо. Поэтому в тот момент, когда она поцеловала его, его тело быстро отреагировало.

Он закрыл глаза и держал затылок Нин Яо, пока углублял поцелуй.

Нин Яо обняла его, когда ее сердце забилось быстрее, и она покраснела. Внезапно в коридоре кто-то появился. Она толкнула его в грудь и застенчиво сказала: "Цзюньси, вокруг есть люди.”

Сюй Цзюнси, естественно, понял, что она имела в виду. Она хотела найти более уединенное место.

Он вдруг вспомнил, что когда он столкнулся с Нин Цин ранее, он увидел, что Нин Цин входит в одну из определенных комнат. Его дыхание участилось. Он взял Нин Яо за руку и повел ее в комнату, соседнюю с комнатой Нин Цин.

Комната была не заперта.

…

Нин Цин крепко спала, когда внезапно услышала громкое движение в соседней комнате. Она слышала, как кровать качается вместе с женским стоном.

"Цзюньси, мягче…”

Нин Цин услышала этот голос. Серьезно, это Нин Яо.

То, что она постоянно натыкалась на них, было вопросом судьбы. Даже когда они были заняты, это случилось рядом с ее комнатой.

Они все шли и шли по соседству, и вежливости у них не было никакой. Нин Цин беспомощно села и постучала по стене: "Нин Яо, пошуми еще немного, и я запишу это для публикации в интернете. Я сделаю тебя "леди", о которой каждый мужчина будет думать.”

Нин Яо, казалось, была в опасности, и она перестала шуметь, но Нин Цин все еще могла слышать скрип кровати.

Нин Цин больше не могла этого выносить и сделала ей выговор: "Сюй Цзюньси, ты извращенец!”

Человек внезапно хмыкнул, и тишина, наконец, возобновилась.

Нин Цин кое-что поняла. Сюй Цзюньси спровоцировал ее так, что он мог слышать, как она говорит. То, как она произнесла его имя, должно быть, взволновало его. Затем он достиг своей кульминации.

Пффф!

Нин Цин умирала от желания плюнуть на него. Этот человек вполне может быть болен в своей голове.

…

Три дня спустя, ужин Гуан Цин

Прежде чем войти в банкетный зал, Нин Цин отправила сообщение Лу Шаомину: [когда ты будешь здесь?]

- "Только что сошел с самолета. Примерно через полчаса.] Ответил Лу Шаомин.

Нин Цин приподняла уголки губ: "я буду ждать тебя.]

Это было тихо в течение трех секунд: [сохраните свой первый танец для меня.]

Нин Цин покраснела. С тех пор как они впервые узнали друг друга, они никогда не танцевали вместе. Она представила себе его красивую фигуру на сцене в рубашке и брюках. Такой элегантный человек, как он, должно быть, так очарователен, когда танцует.

[Мм!] Нин Цин согласился.

Нин Цин оставила свой телефон и вышла из машины. Затем она вошла в банкетный зал.

Нин Цин была одета в белое вечернее платье, простой, но элегантный дизайн. На ее вечернем платье сзади было глубокое V-образное кружево. Ее красивая белокурая спина была едва видна.

На ней было русалочье платье. Длинный хвост ее платья был украшен белыми цветами ручной работы и инкрустирован блестящей платиной. Это было просто, но изысканно.

Нин Цин появилась неторопливо и завладела вниманием всего банкетного зала.

- Мисс Нин, Мисс Нин здесь... - журналисты быстро сфотографировали ее.

За последние три дня Street Walker вступил в последнюю стадию своего завершения. Режиссер Ван принес Нин Цин по всей стране, чтобы продвигать фильм. Ее элегантное поведение и стиль разговора на пресс-релизах завоевали всеобщую похвалу. Она снова заработала свою репутацию светской львицы № 1 в городе Т и отбросила “падший” дескриптор.

В то же время трейлеры уличных бродяг были загружены, и ее выдающиеся актерские способности завоевали всеобщую благосклонность. Кроме того, ее победа в пресс-релизе ли Мэйлин привела ее на передовую линию развлекательного круга; люди аплодировали ее жесткому отношению и вдохновляющей истории.

Ее число поклонников Weibo и поисков Baidu продолжали увеличиваться. Она возглавляла совет далеко впереди четырех самых известных женских знаменитостей и стала последней и самой горячей женской знаменитостью.

Нин Цин великодушно позировала и позволила журналистам сфотографировать ее.

- Нин Цин.- Ся Сяофу подбежал ко мне.

Ся Сяофу был одет в фиолетовое длинное платье. Ее длинные волнистые волосы, доходившие до пояса, были перевязаны лентой. У нее не было других украшений, но была безупречно чистая аура феи.

Она не была затенена, когда стояла рядом с Нин Цин.

- Сяофу!- Нин Цин счастливо держала Ся Сяофу за руку.

- Мисс Ся, Мисс Нин, редко можно увидеть двух богинь вместе. Пожалуйста, встаньте вместе и позвольте нам сделать еще несколько фотографий”, - попросил репортер.

- Конечно, - великодушно ответили они оба. Их действия не могли скрыть их сестринство.

Затем: "генеральный директор Сюй, Мисс Нин…”

Сюй Цзюньси привел с собой Нин Яо.

Хотя ли Мэйлин была известна своими поступками, ее благотворительная деятельность в течение последних двадцати лет была разоблачена. Она пожертвовала в общей сложности шесть миллионов на строительство более сотни начальных школ. Эта новость вызвала волнение в круге развлечений.

Ли Мэйлин заявила журналистам, что совершила ошибку из-за романтики. Она поступила неправильно и не просила прощения. Однако ей хотелось, чтобы все закончилось, как только она выйдет на пенсию. Она не хотела, чтобы еще кто-то пострадал, и не хотела, чтобы скандал свалил Нин Яо на землю. Нин Яо был невиновен.

Ли Мэйлин успешно остановила его от ухудшения состояния. В то же время, Сюй Цзюньси объединил усилия со многими компаниями онлайн-маркетинга, чтобы вымыть имя Нин Яо.

Нин Яо не сильно пострадал от этого инцидента. Напротив, рыцарская защита Сюй Цзюньси Нин Яо на публике получила похвалу и лесть.

Когда они вдвоем появились, многие репортеры пошли вперед, чтобы сделать фотографии. Этот инцидент показал Сюй Цзюньси, что друг в беде-это действительно друг. Эти двое тоже были в центре внимания.

- Сестра... - Нин Яо увидела Нин Цин, и она быстро подошла поприветствовать ее.

Сюй Цзюньси тоже посмотрел в сторону Нин Цин. Он казался потрясенным. Он знал ее двадцать лет и впервые увидел в таком красивом платье. Ее изящное лицо было покрыто легким макияжем, а красивые гладкие волосы зачесаны набок. Она выглядела чрезвычайно очаровательно.

Его глаза быстро потускнели. В тот вечер это был банкет Гуан Цин. Кого она пыталась соблазнить, так красиво одеваясь?

Нин Цин не могла не чувствовать, что Нин Яо просто бесстыдна. Три дня назад на пресс-конференции она разорвала их отношения. Как она смеет продолжать устраивать шоу?

Нин Яо хотел взять ее за руку. Как только Нин Цин приготовилась молча уклониться от этого жеста, пурпурная фигура слегка повернулась и преградила ей путь.

- Мисс Нин, как вы называете свою сестру?- Спокойно спросил ся Сяофу.

Нин Яо уже давно хотел познакомиться с Национальной богиней. Она ревновала, что богиня была близко к Нин Цин, но затем ся Сяофу взял инициативу на себя и заговорил с ней. - Сестра Ся, это действительно Вы? - заикаясь, спросила она. Я…”

- Мисс Нин, я не заслуживаю, чтобы вы называли меня сестрой, - без колебаний оборвала ее Ся Сяофу. “И, пожалуйста, держись подальше от Нин Цин, если у тебя есть чувство чести. Вы уже спустились от прекрасного лебедя к гадкому утенку. Кого ты пытаешься пристыдить? Пожалуйста, прекрати свои интриги. Это не привлекает людей с утонченными вкусами!”

“Нин Цин, пошли” - сказала Ся Сяофу и потащила Нин Цин за собой.

Лицо Нин Яо горело. Ся Сяофу оскорбил ее на глазах у стольких представителей СМИ.

Сюй Цзюньси вышел вперед и взял Нин Яо за плечо. Нин Яо тут же посмотрела на него своими заплаканными глазами и жалобно сказала “ " Цзюньси, сестра Ся, она ... …”

Лицо Сюй Цзюньси помрачнело. Ся Сяофу не дал никакого лица Нин Яо, что означало, что он также не получил никакого лица.

- Генеральный директор Сюй, Мисс Нин, наша богиня Ся всегда была холодной и элегантной. Она говорит то, что думает, без особого размышления.”

Холодно и элегантно?

Она холодна и элегантна, но все же она защищала Нин Цин.

Нин Яо наблюдал за Ся Сяофу, когда она привела Нин Цин к группе красивых женщин-знаменитостей. Они весело болтали. Нин Яо мог их узнать. Среди них были четыре лучшие женщины-знаменитости страны.

Нин Яо чувствовал себя не очень хорошо.

Сюй Цзюньси с несчастным видом посмотрел на Нин Цин. Все ее друзья были элегантными красавицами, как Ся Сяофу. Она казалась очень популярной среди знаменитых женщин.

Он видел одно из ее интервью. То, как она могла вести беседу, было весьма эффективным способом. Она давала журналистам то, что они хотели, но своей спокойной элегантностью тоже не позорила себя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 85:Она Дала Свой Первый Танец Оу Ло Си**

Сюй Цзюньси пришлось признать, что она была чрезвычайно умной женщиной.

Разве он не был элегантен и начитан?

Слова ся Сяофу эхом отозвались в ушах Сюй Цзюньси.

На самом деле, эта фраза, наконец, дала ему способ описать это чувство. Он уже давно чувствовал разницу между двумя сестрами, но не мог сказать, какая именно.

Ся Сяофу был прав. Нин Цин была похожа на элегантную и романтичную фиалку, со своим собственным источником света, любимым другими и уважаемым в то же время.

Нин Яо был другим. Она была мелочной. Он дал ей так много помощи и защиты. Но когда он увидел льстивый смех репортера, то понял, что она получила от других.

Нин Яо никогда не сможет быть так хорош, как Нин Цин.

…

Нин Цин болтала с четырьмя другими популярными актрисами по рекомендации Ся Сяофу. Одна популярная актриса пошутила, когда она спросила Ся Сяофу. - Сяофу, почему твой президент Оу еще не прибыл? Танец вот-вот начнется.”

“А при чем тут танцы? Разве я не могу танцевать с другими мужчинами, кроме Оу-Цзе?-На нежном овальном лице Ся Сяофу появилась остроумная улыбка.

- Да ладно тебе, кто же не знает, что твой президент-ревнивый человек? Неужели ты посмеешь вырвать хоть волосок из головы тигра?”

Ся Сяофу больше ничего не говорил. Она выглянула в банкетный зал. Вошла стройная, красивая фигура.

Насколько она могла судить, этот человек всегда любил носить одежду вроде черных ветровок и джинсов. Она впервые видела его в белой рубашке и черном костюме. Этот костюм он носил не так, как другие. Его светлая кожа была очень чистой и чистой, а сам он был элегантен и грациозен.

ОУ Ло Си.

Ся Сяофу без всякой причины покраснела.

- Нин Цин, давай угадаем. Давайте угадаем, с кем сегодня будет первый танец президента Лу Гуан Цин. Все люди, собравшиеся здесь сегодня вечером, - это сановники города т. Смотри. Они все привезли своих дочерей. Это все равно что император выбирает наложницу. Давайте угадаем, какой президент Лу выберет!- популярная актриса засмеялась и сказала.

Только после их напоминания Нин Цин заметила, сколько благородных дам пришло в этот зал. Все они были в самом расцвете сил и вели себя сдержанно за спиной своих матерей.

Неужели они все пришли за Лу Шаомом?

Нин Цин непроизвольно сжала губы. Она была не слишком счастлива, что так много женщин смотрели на ее мужчину.

Император выбирает наложниц?

У него хватило бы наглости сделать такое!

Однако она немного нервничала. Она понятия не имела, что первый танец Лу Шаомина вызовет такой переполох. Она уже договорилась с ним, что сохранит для него свой первый танец.

Но танцевать с ним было все равно что рассказывать всему миру об их отношениях, и она не знала его позиции по этому вопросу.

Когда ее настроение начало ухудшаться, в дверях послышался шум. Пришел Лу Шаомин.

Когда его красивая и холодная фигура появилась в дверях, зал затих, и толпа автоматически расступилась, оставив ему дорогу, вымощенную красным ковром.

Проходя через дверь, он небрежно протянул Чжу жуй свое шерстяное пальто. Он был одет в свою обычную белую рубашку и черный костюм. Он не носил галстука. У него был бант на шее рубашки. Кроме того, в кармане его пиджака лежал белый квадратный носовой платок, который был безупречен и изящен.

Его длинные, мощные ноги ступали по красному ковру, каждый шаг излучал впечатляющую и властную ауру. Его взгляд был безжизненным, когда он обвел взглядом комнату. Его спокойное поведение было глубоким и сдержанным.

Мало кто ловил его взгляд. Лидеры делового мира Т-Сити один за другим кивали головами в знак уважения к нему.

В этот момент его поразил яркий свет в холле. Его подбородок был острым, как у скульптуры. Элегантная и очаровательная аура, исходившая от его костюма, заставляла женщин ахать, а мужчин завидовать ему.

Это было обаяние зрелого мужчины.

Сдержанный и роскошный.

Нин Цин не могла отвести от него глаз. Она смотрела на него из моря тысяч людей. Внезапно она почувствовала на себе его пристальный взгляд. Это казалось ненамеренным, но взгляд, который он бросил на нее, был медленным и тяжелым.

Как пара толстых широких ладоней, ласкающих ее талию.

Сердце Нин Цин заколотилось, как барабан.

Но его взгляд задержался лишь на пару секунд. Председательствующий на трибуне попросил его выступить. Она смотрела, как он подошел и положил руку на трибуну. Его сексуальные красные губы спокойно произносили слова " Спасибо, что пришли.”

Он говорил очень мало, но последовал шквал аплодисментов. Нин Цин взглянула на благородных дам, и все они смотрели на него с восхищением.

…

После того, как Лу Шаомин закончил говорить, он вышел в зал и поговорил с группой людей. Чжу жуй последовал за ним и налил себе красного вина. - Он сунул одну руку в карман брюк. Глядя на его высокое и красивое тело, она заметила небольшую усталость и лень от своей деловой поездки. Он склонил голову набок и осушил бокал красного вина, посмотрев вниз и слегка посмеиваясь. Это было социальное взаимодействие между мужчинами.

Нин Цин оглянулась, а потом заиграла музыка и вот-вот должен был начаться танец.

Она издалека увидела, что Сюй Цзюньси по-джентльменски протянул руку Нин Яо. Нин Яо улыбнулась как принцесса и вложила свою руку в его. Они вышли на танцпол, чтобы потанцевать.

Лу Шаомин только начал говорить, и было подсчитано, что он не сможет быстро подойти. Нин Цин решила пойти отдохнуть и подождать его.

- Сяофу, президент Оу еще не прибыл? Давайте пойдем и сядем, пока мы ждем.- Предположила Нин Цин.

Ся Сяофу опустил глаза и ничего не ответил.

Нин Цин была несколько удивлена, но именно тогда она увидела, как Оу Ло Си направился к ним, успешно отклонив приглашение группы девушек потанцевать.

С кем бы Оу Ло Си хотел потанцевать?

Белокурые руки ся Сяофу крепко сжимали ее юбку, а белоснежные зубы впивались в вишневый рот, похожий на цветок лотоса. Она немного нервничала.

Только что, когда зазвучала музыка, вокруг него возбужденно столпилось множество девушек. Она сразу же заметила, как он обернулся. Их глаза неожиданно встретились в этом людском море.

Он приближался; Ся Сяофу и Нин Цин были единственными, кто был там. Кого бы выбрал Оу Ло Си?

Черные кожаные туфли ручной работы остановились, и Оу Ло Си медленно протянул руку. - Нин Цин, может, потанцуем?”

Сердце ся Сяофу, которое подпрыгнуло к ее горлу, мгновенно упало. Он только что ясно видел ее. Она была единственной в его чистых и красивых глазах!

Но он выбрал Нин Цин.

Нин Цин тоже была удивлена. Она не ожидала, что Оу Ло Си пригласит ее на танец. Она рассмеялась извиняющимся тоном и сказала: “Ло Си, у меня уже есть свидание, так почему бы и нет.- Нин Цин посмотрела на Ся Сяофу. “Твой старший брат еще не пришел. Ты должна сначала потанцевать с Сяофу.”

Ся Сяофу подняла глаза, которые были похожи на горные ручьи, и храбро посмотрела на подростка. На ее лице появилась соблазнительная улыбка. - У Нин Цин уже есть свидание, ты можешь потанцевать со мной, я танцую очень хорошо.”

ОУ Ло Си взглянул на нее, медленно убирая руку и засовывая ее в карман брюк.

He had refused!

Нин Цин напряглась, и блестящий туман быстро накрыл прекрасные глаза Ся Сяофу. Она посмотрела на молодого человека, который был на голову выше ее, с пронзительными глазами.

Но Оу Ло Си повернул голову и отвернулся с холодным и безразличным видом.

- Хм!- Ся Сяофу развернулась и ушла, слегка пошевелив рукавами.

- Сяофу... - Нин Цин последовала за ней.

Ся Сяофу обернулась слишком быстро, и она врезалась прямо в мужчину позади нее. Красное вино в руке мужчины выплеснулось на него.

“Мне очень жаль... - быстро извинилась Ся Сяофу.

- А извинения будут полезны? Моя одежда уже грязная.- Голос мужчины был диким, а поза-варварской, но как только он поднял глаза, то увидел овальное лицо Ся Сяофу, которое было таким же красивым, как цветок в лунном свете. Он быстро рассмеялся и сказал: “О, это богиня Ся. Все в порядке, пока богиня Ся вытирает мое тело чистым бумажным полотенцем.”

Мужчина двусмысленно прижался к Ся Сяофу.

Ся Сяофу не ожидал, что столкнется с хулиганом. Она уже была в плохом настроении, поэтому схватила красное вино со стола и выплеснула его на лицо мужчины.

- Это ты!- Мужчина быстро поднял руку и попытался ударить Ся Сяофу.

Нин Цин была рядом с этим человеком. Она хотела пнуть его в пах, но тут в поле ее зрения появилась темная тень. ОУ Ло Си уже стоял рядом с Ся Сяофу.

Нин Цин облегченно вздохнула. Она была рада, что Оу Ло Си защитил Ся Сяофу.

Он проигнорировал достоинство Сяофу и отказался от ее приглашений, заставив ее разрыдаться от гнева ранее. Но теперь он стал героем и спас ее, когда она была в опасности. Нин Цин не могла понять, как думает Оу Ло Си.

- Прекрати это!- ОУ Ло Си не сделал ни одного движения, потому что поднятая рука мужчины была перехвачена сзади, и Оу Цзе подошел.

ОУ-Цзе перехватил его руку и слегка повернул ее, сопровождаемый хрустом кости, лицо Оу-Цзе помрачнело, когда он заговорил. “Ты смеешь прикасаться к моей женщине, ты ищешь смерти!”

Человек издал вопль, похожий на вой умирающей свиньи, и люди в зале посмотрели друг на друга.

Нин Цин подсознательно посмотрела в сторону Лу Шаомина. На его глазах толпа автоматически расступилась перед ним. Она увидела, что он стоит прямо, с прищуренными глазами. Выражение его лица почти не изменилось. С бокалом красного вина в одной руке, он сказал богатым и ленивым тоном: "что здесь делает случайный человек? Тащи его отсюда.”

- Да, сэр.- Чжу жуй кивнул, вызвал охрану, накрыл ему рот ладонью и аккуратно вытащил наружу.

Лу Шаомин поднял свой бокал красного вина и посмотрел на ОУ Цзе. "Президент Оу…”

ОУ Цзе позвал: "президент Лу", и они кивнули в знак приветствия.

Нин Цин почувствовала на себе глубокий взгляд. Белокурыми ручонками она заправила свои прекрасные волосы за ухо, и ее маленькое личико покраснело.

Она стояла боком, и кружевное отверстие V позади нее было достаточно глубоким, чтобы достать до нижней части ее тонкой талии. Должно быть, он ее видел.

…

- Сяофу, с тобой все в порядке?- ОУ Цзе подошел ближе, положил руку на плечо Ся Сяофу и обнял ее.

Ся Сяофу покачала головой. “Со мной все в порядке.- Она протянула руку и оттолкнула его в сторону, увеличивая расстояние между ними. Ее изящное овальное лицо было немного бледным. - Зе, я хочу уйти.”

ОУ Цзе рассмеялась. “А почему ты хочешь уйти? Я только что приехал. Пойдем, пойдем танцевать” - сказал он, взяв ся Сяофу за маленькую ручку и ведя ее на танцпол.

Пока он шел, ему кое-что пришло в голову. Он остановился и посмотрел на ОУ Ло Си. его голос был немного громким. “Ло Си, Почему ты не танцуешь? О, ты, наверное, еще не умеешь танцевать. Вы можете найти девушку, чтобы научить вас.”

Ou Ze слова были услышаны людьми вокруг него. Некоторые люди смотрели на ОУ Ло Си со странным взглядом и шептали: “ОУ Ло Си не может танцевать, правда?”

“Может быть, и так. ОУ Ло Си-незаконнорожденный сын семьи Оу. Я слышал, что он присоединился к семье Ou только в возрасте 19 лет. Старый мистер Оу нашел ему учителя, учительницу начальной школы.”

- Учительница начальных классов? Боже мой!”…

Это был первый раз, когда Ся Сяофу услышал это. Она вдруг подняла голову. Ее взгляд был смущенным, беспомощным и обиженным, когда она посмотрела на ОУ Ло Си.

Нин Цин была в ярости. Чего же хочет этот Ou Ze? Пристыдить Оу Ло Си публично?

- Ло Си. - Нин Цин обняла рукой Оу Ло Си и рассмеялась, когда она сказала: - Разве ты не приглашал меня танцевать только что? Пойдем.”

…

Нин Цин и Оу Ло Си танцевали вместе. Они выбрали угол с более тусклым освещением. Нин Цин терпеливо учила его: "Следуй за моим шагом. Да, это очень хорошо.”

ОУ Ло Си действительно не умел танцевать, но он быстро учился и вскоре научился танцевать. Хотя он и наступал ей на ноги пару раз, но после небольшой практики танцевал хорошо.

Нин Цин повела Оу Ло Си в центр танцпола. Она прошептала: "Ло Си, ты учишься у человека рядом с тобой. Толкни свою руку, и тогда я повернусь.”

“ОК.- ОУ Ло Си взяла руку, которая была положена ей на плечо вниз, а другую руку, которая держала ее, вытолкнула наружу. Нин Цин крутилась на земле в своих туфлях на высоких каблуках.

Низ ее Белого вечернего платья напоминал хвост русалки. Когда она повернулась, платиновое инкрустированное платье качнулось в круге радианов, делая ее похожей на русалку, что шокировало публику.

“Вау.- Ахнула группа людей, восхищаясь ею.

Нин Цин игриво подмигнул Оу Цзе и Ся Сяофу. Они были совсем рядом с ОУ Цзе и Ся Сяофу. Ее пристальный взгляд говорил: "Видишь, я отомстила за тебя.

ОУ Ло Си скрестил руки на груди и заключил ее в объятия. Его губы медленно изогнулись, глаза тоже, и улыбка, которой он одарил ее, была более чистой и очаровательной, чем у ребенка.

Нин Цин была ошеломлена, это был первый раз, когда она увидела, что он улыбается ей.

Глаза ОУ Цзе светились туманным светом, а его невеста, Ся Сяофу, смотрела на ОУ Ло Си. ее лицо было бледным и меланхоличным.

Повернувшись, Оу Цзе преградил путь фигуре Оу Ло Си, положил руку на ее тонкую талию и притянул фею прямо к себе.

“Что ты там делаешь?- Его движения были немного неожиданными. Ся Сяофу остановилась и положила руки ему на грудь, пытаясь оттолкнуть его.

- Сяофу, мы помолвлены уже два года. Ты не позволяешь мне прикасаться к тебе. Даже то, сколько раз я держал тебя за руку, можно пересчитать по пальцам. Как ты можешь так поступать со мной?- сказал он, понизив голос и наклонившись к ее уху.

Ся Сяофу не могла смириться с его интимным поведением. Она крепко нахмурила брови и сказала несчастным голосом: "Ой Цзе, ты делаешь мне больно, отпусти меня.”

Ее “причиняющий мне боль " вызвал все подавленные желания Оу Цзе. Он схватил ее за затылок одной рукой и наклонился, чтобы поцеловать в губы Ся Сяофу.

Ся Сяофу был напуган. Она тут же наступила Оу Цзе на ногу.

ОУ-Цзе отпустила ее с болью. Ся Сяофу прикрыла рот рукой и побежала, как ветер.

ОУ-Цзе хотел было догнать ее, но в этот момент к нему подошли несколько деловых партнеров. ОУ-Цзе посмотрел, как прекрасная фигура исчезла за дверью, заставил себя отступить назад и поприветствовать немногочисленных людей.

“Ло Си, Сяофу, кажется, сбежал. Да что с ней такое? Давай прекратим танцевать. Я собираюсь найти ее.- Обеспокоенно спросила Нин Цин.

“ОК. ОУ Ло Си посмотрел в ту сторону, где исчез Ся Сяофу, и остановился.

…

Нин Цин хотела выйти, чтобы найти Ся Сяофу, но затем она услышала, как несколько дам взволнованно зашептали: “быстро, Президент Лу собирается танцевать, давайте быстро пойдем.”

Нин Цин напряглась, О нет!

Свой первый танец она отдала Оу Ло Си.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 86:Молодой Мастер Лу, Могу Я Пригласить Вас На Танец?**

Нин Цин была ошеломлена. С-Х-И-Т!

Свой первый танец она отдала Оу Ло Си.

Нин Цин обернулась и посмотрела. Вокруг Лу Шаомина стояло много людей. Большинство из них были отцами, которые разговаривали с Лу Шаомин. Затем они указали на своих дочерей, застенчивых и сдержанных, стоявших позади них.

Лу Шаомин взглянул на них, и они подняли глаза, когда их лица вспыхнули сладкой нежной улыбкой.

Это было похоже на сцену, где император выбирал себе наложниц.

Пока Нин Цин наблюдала, Чжу жуй, стоявший за спиной Лу Шаомина, неожиданно взглянул на нее. Чжу жуй нахмурился и сделал ей знак быстро подойти.

Нин Цин все поняла; Лу Шаомин был зол.

Мужчина ждал, что она начнет его уговаривать. В противном случае, он действительно мог бы выбрать кого-то.

Нин Цин в отчаянии топала ногой. Как она могла быть такой жалкой? Она хотела сказать Оу Ло Си, чтобы он искал Ся Сяофу для нее, но не могла найти, где находится Оу Ло Си.

У Нин Цин не было другого выбора, кроме как попросить другую женщину-знаменитость искать Ся Сяофу, когда она сделала огромный шаг в сторону Лу Шаомина.

Когда она подошла к нему, Нин Цин показалось это странным. Большинство из этих женщин были привезены своими отцами и представились Лу Шаомину застенчиво. Однако она была совсем одна.

Но ей было все равно. Если она не пойдет к нему, а он не захочет подойти. Неужели она действительно хочет, чтобы он пошел за этими женщинами?

Но он же ее муж!

Нин Цин закрыла глаза и прошла весь путь до начала толпы. Впереди было немного людно. Ее хрупкое тело казалось довольно забавным, когда она пробиралась сквозь толпу. - Извините, позвольте мне пройти... - она тяжело дышала, протискиваясь вперед.

Наконец, она увидела пару черных блестящих кожаных туфель и пару гладких брюк перед собой.…

Она подняла глаза, и перед ней предстало серьезное Скульптурное лицо мужчины. Он действительно выглядел сердитым. Она не могла видеть сквозь его тонкие глаза, и они были просто непостижимы.

- Мисс, о чем вы хотите поговорить с молодым господином Лу?- Кучка людей позади нее уговаривала ее поторопиться. Они все были там, чтобы выдать за него замуж своих дочерей. Что же она пытается сделать? Она была такой раздражающей.

В пылу страсти Нин Цин не знала, что сказать. Она уже вышла вперед, как мог такой джентльмен, как он, не пригласить ее на танец?

Нин Цин моргнула своими прекрасными ясными глазами и продолжила стрелять взглядами в Лу Шаомина.

- Мисс, если там ничего нет, я сделаю первый шаг.- Лу Шаомин стоял величественно, но он уже собирался повернуться, чтобы уйти, когда этот человек заговорил.

- Мисс??”

Нин Цин собиралась сплюнуть кровь. Разве он не придавал этому большого значения?

- Эй, подожди минутку, - Нин Цин быстро протянула обе руки и преградила ему путь. Она не могла быть обеспокоена этим, и все окружающие ахнули. “Тогда, молодой господин Лу, могу я пригласить вас на танец?”

- Ух ты!- Это немедленно вызвало волнение в толпе. А откуда эта девушка родом? Она такая откровенная и прямолинейная.

Лу Шаомин посмотрел на девушку. Она надула свои нежные щеки и выглядела смущенной. Она пристально смотрела на него, но боялась, что он действительно уйдет, если она будет продолжать смотреть на него. Поэтому, когда она пристально посмотрела на него, в ее красивых блестящих глазах появился оттенок хрупкого, но испорченного блеска.

Лу Шаомин небрежно посмотрел мимо ее головы и перевел взгляд на толпу, которая шепталась позади нее. Толпа заметила его острый, но спокойный взгляд и быстро закрыла рты.

Его внушительный взгляд пугал всех.

- Мисс, с чего бы мне хотеть танцевать с вами? Где ваша искренность, когда вы приглашаете кого-то еще на танец ?- Лу Шаомин ухмыльнулся, и его глубокие яркие глаза блеснули.

Искренность... когда она приглашает кого-то на танец?

- Нет! - Нет!

Чтобы девушка пригласила его на танец ... только он мог сделать такое. Неужели он думает, что все такие же странные, как и он?

Нин Цин приказала себе смириться с этим. Успешный человек не должен беспокоиться о мелких деталях. Он ведь хотел искренности, верно? Ладно, он ее получит.

Нин Цин наклонилась. Нин Цин, при росте 168 см, был уже достаточно низок перед ним,который был 185 см. Когда она кланялась, толпа позади нее не могла даже видеть ее, когда они шли на цыпочках. Она изобразила поклон джентльмена и протянула ему правую руку. - Мистер, могу я пригласить вас на танец?”

Через три секунды ее протянутая рука была схвачена теплой широкой ладонью. Мужчина напряг все свои силы и потащил ее к танцевальному залу.

Его шаги были огромными, и Нин Цин почти бежала трусцой, чтобы не отстать от него. Многие люди пристально смотрели на нее по пути. Там были взгляды, полные зависти и восхищения. Выражение на лицах всех известных женщин говорило: "Вау, это работает так?”

Нин Цин тоже видел Сюй Цзюньси и Нин Яо. Сюй Цзюньси выглядел чрезвычайно мрачным, и его лицо было полностью парализовано, в то время как Нин Яо смотрел на нее с презрением.

Нин Яо протянула свою руку, чтобы принять мужчину, как принцесса, в то время как Нин Цин протянула свою руку, чтобы пригласить мужчину танцевать с ней. У Нин Яо была возможность посмеяться над ней.

Во всем виноват этот человек!

Нин Цин был действительно очень зол. Поэтому, когда он остановился, она без особого раздумья пнула его по ногам. - Хм, плохой парень!”

В зале стояла мертвая тишина. Поэтому то, что она сказала, отчетливо прозвучало в каждом углу зала.

А потом все посмотрели на нее, как на инопланетянку.

Лу Шаомин протянул руку, чтобы обнять мягкую талию девушки. Он посмотрел вниз с нежным, но твердым взглядом “ " почему? Разве ты не знаешь, как меня ценить после того, как ты заполучил меня?”

Поймал его?

Выражение лица каждого изменилось, когда они услышали это.

Нин Цин тут же пожалела об этой маленькой истерике. Обычно у нее было хорошее самосознание. Он был человеком в центре всего этого, в середине собрания его компании, и она ударила его ногой…

Она подняла глаза и посмотрела на него. Это был извиняющийся и в то же время тревожный взгляд. - Прости, мне не следовало тебя пинать. Но ты не должен был делать из меня дурака.”

В зале играла мелодичная музыка. Лу Шаомин положил руку ей на плечо, а другой сжал ее руку, когда они танцевали.

“Как ты смеешь? А как насчет первого танца, о котором мы говорили? Насколько ты была счастлива, когда танцевала с Ло Си? Насколько же ты был очарован, когда Ло Си улыбнулся тебе? - А?”

- Услышала Нин Цин и быстро надула губы, чтобы показать свое невежество. “Ло Си-твой младший брат, так что он также и мой младший брат. Я только что защищала его. Это ты был таким мелочным.”

Разбросанная челка девушки закрывала ее лоб, и это подчеркивало ее округлый лоб. Лу Шаомин подошел к ней поближе и потерся щекой о ее лоб. Как только их кожа соприкоснулась, в воздухе появились искры. От нее чудесно пахло, и ей было тепло.

“Тогда отпусти его. Но что ты сегодня наденешь? Три дня назад ты так сильно плакала только потому, что я увидела твою грудь. Сегодня ты открываешь всю свою спину. А перед кем ты пытаешься выпендриться?”

Не то чтобы она не знала, как эти извращенцы будут смотреть на нее. Они будут обращаться с ней так, как будто она голая. Она выглядела такой красивой и щеголяла этим. Откуда у нее эта дурная привычка?

Нин Цин не знала, что этот человек настолько узколоб и многословен. Она отказалась признать свое поражение и сказала: “А как насчет тебя? Вы нарядились, чтобы привлечь пчел и бабочек. Все пытаются подарить тебе своих с дочками, разве ты не гордишься?”

Как только она закончила, то почувствовала, что рука на ее плече напряглась. Мужчина посмотрел на нее так, словно хотел, чтобы она перестала отвечать. “Ты веришь, что я поцелую тебя прямо сейчас?”

Он никогда раньше не смотрел на нее с таким серьезным выражением лица. Нин Цин была напугана и обижена.

Никто не знал, что они будут драться после того, как не видели друг друга в течение нескольких дней.

Она посмотрела вниз, и ее нос покраснел. - Сегодня вечером у вас банкет в компании. Я знал, что там будет много прекрасных дам. Я не хочу, чтобы ты на них смотрел. Я хочу быть самой красивой, а потом встать рядом с тобой... не сердись на меня. Мне не нравится, когда так много женщин пялятся на тебя. Я признаю, что завидую, расстраиваюсь, теряю контроль ... мм…”

Ее губы вплетенный с другой.

Лу Шаомин развернулся и опустил ее так, чтобы она была немного менее заметна, а затем слегка поцеловал ее.

Они были на публике. Он не мог углубить поцелуй, да и не собирался по-настоящему целовать ее. Но он не смог сдержаться, выслушав то, что она сказала.

Глупая девчонка.

Нин Цин была ошеломлена. Его губы оставили ее, но он оставил освежающий аромат вина. Он задержался на ее губах.

“Я, я не отвечал ему.- Нин Цин чувствовала легкое головокружение.

- Это я знаю. Просто мне хочется тебя поцеловать. Жена, обычно я не такой ... узколобый. Раньше я немного завидовал, немного расстраивался и вроде как терял контроль. Так что мне очень жаль. Не плачь, ладно?”

Он ясно видел каждое ее движение в танцевальном зале. Он точно знал, что волноваться не о чем, но не мог не почувствовать ревности, когда увидел, как она выглядит, когда улыбается Ло Си.

Он подумал об этом и понял, что ему смешно. Он был в деловом кругу с шестнадцати лет, но у него не было сексуального желания в течение последних четырнадцати лет. Все было под его контролем. Он был уравновешен и полностью контролировал себя.

Однако он никогда не думал, что встретит такую девушку в своей жизни. Он не мог оставить ее одну и не мог ее избаловать. Он потерял рассудок и стал импульсивным, как обезьяна. Он также развил немного ревности

Да, он признался, что горечь, которую он чувствовал на своей груди раньше, была ревностью.

Там была сладость, которая мгновенно взлетела из сердца Нин Цин. Интересно, а все ли остальные жены такие же, как она? Из-за одной его фразы ей захотелось плакать, а потом и смеяться.

Ее эмоции изменились так быстро. Так по-детски.

- Жена, я хочу обнять тебя за талию, чтобы ты могла быть ближе ко мне, - Лу Шаомин убрал руку с ее плеча. Затем он медленно и нежно обнял ее за талию.

Нин Цин покраснела. На глазах у всех он не сдержался. Но она тоже сделала шаг вперед. Она шагнула ближе к его красивой и мужественной груди.

Он танцевал очень хорошо. Его учили традиционно. Каждый шаг, который он делал, был грациозным; изящество, которое сквозило в его крови и было в его костях. Когда они вдвоем танцевали, уголок его костюма скользнул по ее вечернему платью. Это заставило ее тело ослабеть.

Он удовлетворял женские желания мужчины. Как она могла не увлечься им?

- Жена, - позвал он ее.

- А?- В ее ушах звучала мелодичная музыка. Нин Цин наклонилась в его объятиях, когда она с готовностью ответила:

- Жена, - снова позвал он.

Нин Цин не смогла удержаться от смешка в его объятиях. - В ее голосе звучало нетерпение, которого даже она сама не заметила. - Но почему же? Ты хороший парень, но ты также и плохой парень.”

Лу Шаомин нахмурился “ " Скажи мне, насколько я плох?”

Нин Цин сжала свою руку на его плече в кулак и ударила его. “Ты заставил меня пригласить тебя на танец и думаешь, что ты хороший парень?”

Лу Шаомин поджал губы и сказал: “Нин Цин, я пытаюсь помочь тебе попасть в заголовки завтра. Разве ты не видишь?”

Нин Цин не находила слов. Их танец определенно попадет в заголовки развлекательных газет завтра. Нин Цин мужественно сделала шаг навстречу любви и танцевала с молодым мастером Лу.

- Есть много способов попасть в заголовки газет. Разве ты не мог прийти и пригласить меня на танец? Позвольте мне насладиться лечением принцессы.- У каждой девушки были одинаковые критерии для отношений. Эти ожидания были очень распространены. Нин Цин не сильно отличалась в этом отношении.

“Кто тебе сказал провоцировать меня? Если бы вы послушно ждали меня, я бы пригласил вас на танец.”

- Это ты!- Нин Цин умирала от желания снова пнуть его. Как он мог быть таким неразумным?

Лу Шаомин обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Он наклонился и прошептал ей на ухо: “Раньше было кое-что, о чем мне нужно было позаботиться. Подожди меня. Мы поедем домой вместе. - МММ?”

- МММ!- Нин Цин улыбнулась и радостно ответила.

Мы поедем домой.

…

После танца Нин Цин быстро вышла, чтобы найти Ся Сяофу. Женщина-знаменитость не могла найти ее, и Нин Цин была обеспокоена.

Банкетный зал был огромен, и Нин Цин пробежала два круга, но она ее не видела. Что-то тут не так. А где же Оу Ло Си?

Нин Цин стоял на месте и думал. Куда же пойдет Сяофу?

Она развернулась и побежала в укромное место.

Когда Нин Цин вошла в сад с фонтаном для воды, она услышала звенящий колокольный смех.

Она подбежала и увидела, что Ся Сяофу сняла каблуки и танцует на булыжнике у приподнятой клумбы.

Она завязала свою светло-фиолетовую юбку и обнажила гладкие икры и изящные ступни. Фонтан с водой на приподнятой клумбе был украшен разноцветными неоновыми огнями. Она была похожа на маленькую девочку, когда на цыпочках шла наполнить водой свою руку.

С того места, где сидела Нин Цин, она могла видеть нежное овальное лицо Сяофу. Ее лицо было полно невинного счастья. Капли воды брызнули на ее тело, и она была похожа на фею, которая принимает душ среди тумана.

Нин Цин остановилась, но не перебила ее.

Талантливая женщина-ученый, которая изучает и исследует мандаринский язык, как Ся Сяофу; должен быть поэт, который живет в ее сердце. Они жаждали свободы и романтики, они были остро чувствительны, но в то же время полны энтузиазма.

Кроме ее смеха, Нин Цин слышала очень нежную и мягкую музыку. Это было так, как будто он играл с двумя чайными листьями, чрезвычайно мелодично.

Там кто-то есть?

Нин Цин быстро оглянулась на лес, который был рядом с пастбищем. Кто бы это мог быть?

А Потом “ " Сяофу!- Послышался сердитый мужской голос. ОУ Цзе подошел ближе.

Как только появился Оу-Цзе, музыка прекратилась. Улыбка Сяо Сяофу исчезла.

- Сяофу, что ты здесь делаешь?- ОУ Цзе подбежал, чтобы схватить Ся Сяофу.

Ся Сяофу сделал шаг назад, поскольку это был условный ответ. Она повернулась и побежала в лес.

Нин Цин увидела, что Оу Цзе гонится за Сяофу, а за ним по пятам следовали несколько телохранителей. ОУ Цзе тут же обернулся и проревел: “Повернись! Кто бы ни взглянул еще раз, я сделаю его слепым!”

Телохранители обернулись.

Затем Нин Цин заметила, что платье, которое носила Ся Сяофу, было мокрым и обнажало ее красивое изящное тело. Ее платье не было прозрачным, но глядя на ее обнаженную гладкую белую кожу, даже Нин Цин, которая была женщиной, застеснялась при виде этого.

Ся Сяофу отодвинул куст в сторону. Она была разочарована так же, как и ветви. На траве было только два листа.

Она наклонилась, чтобы поднять листья.

Листья все еще были теплыми. Это должно быть от температуры губ человека.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 87:Лу Шаомин, Вы Тиран!**

Она пошла прогуляться, потому что была в плохом настроении. Фонтан был прекрасен, когда он брызнул перед неоновыми огнями. Она сняла туфли и встала на гальку, чтобы расслабиться.

Как раз в этот момент послышалась мелодия песни.

Она знала эту песню. Это был простой поцелуй моего ребенка.

Человек играл эту песню, пока она стояла на гальке. Он уже давно сопровождал ее.

Но человек ушел, когда Оу Цзе прибыл.

Она не знала, кто этот человек.

- А!- Ся Сяофу почувствовала, как в следующее мгновение мир закружился, когда Оу Цзе поднял ее с земли.

ОУ-Цзе осторожно положила ее на клумбу и присела на корточки. Он взял ее ноги обеими руками, достал из кармана пиджака квадратный носовой платок и вытер капли воды с ее ног.

- У тебя такие холодные ноги, что ты наверняка простудишься. Почему ты не знаешь, как о себе позаботиться? Если вы хотите поиграть с водой, я отвезу вас к горячему источнику или поеду загорать в Санью на каникулы завтра. Это не допускается в будущем, понимаете?”

“Да. Ся Сяофу кивнул.

Надев туфли, Оу-Цзе накинула на себя черное пальто. Ся Сяофу встал, и Оу Цзе протянул ему ладонь. - Дай мне эти листья.”

Ся Сяофу спрятала свою маленькую руку, которая держала листья позади нее и держала ее глаза настороже. “А чего ты хочешь? - Это мое.”

ОУ Цзе нахмурилась. “Не суетись, Сяофу. Я не собираюсь ссориться с тобой из-за того, что ты выбежала из зала и так долго оставалась с другими мужчинами. Но я же твой жених. Что ты делаешь, пряча два листа, оставленные другими мужчинами?”

Глаза ся Сяофу остыли. Она изначально была похожа на фею. Теперь, когда она выглядела такой холодной, казалось, что она не была смертной.

“Ой Цзе, не суетись из-за этого. Откуда ты знаешь, что его оставил мужчина. А что, если это была женщина? Я устал от твоих постоянных подозрений. Я не хочу с тобой ссориться. Мой водитель ждет снаружи. А теперь мне пора идти. Я думаю, что нам всем нужно время, чтобы успокоиться", - сказал Ся Сяофу и ушел.

ОУ Цзе бросился было за ней, но Нин Цин подбежала и остановилась перед Оу Цзе. Нин Цин вежливо улыбнулась и сказала: - Президент Оу, дайте Сяофу немного времени. Любовникам все еще нужно свое пространство.”

ОУ Цзе увидел, что Ся Сяофу ушел далеко. Он бросил на Нин Цин холодный взгляд. - Наши отношения-это не твое дело.- Он отряхнул рукава и вышел.

Нин Цин, " ... " на самом деле, она действительно хотела сказать, что бизнесменам и феям не суждено быть в одном и том же мире!

…

Сюй Цзюньси ездил на Ламборджини с Нин ЯО в своей машине. Внезапно в поле его зрения появился роскошный бизнес-автомобиль. Он посмотрел на номерной знак машины. Из всех машин в городе Т, эта должна была принадлежать Лу Шаомину.

Почему Лу Шаомин припарковал свой деловой автомобиль на обочине? Нин Цин сидел в своей машине. Что за бесстыдные вещи они делали внутри?

Его голова стала горячей, и он ударил по тормозам, чтобы припарковать свой Lamborghini рядом с машиной. - Он посигналил в ответ.

Услышав резкий звук рожка, Нин Цин пришла в себя и сказала: “Шаомин, здесь кто-то есть!”

"Ламборгини" остановился в метре от их машины. Окно скользнуло вниз. Нин Яо выглядела удивленной, как будто она не знала, почему Сюй Цзюньси внезапно остановился. Сюй Цзюньси уставился на них с ревнивым и свирепым выражением на лице.

Лу Шаомин мягко отвел его взгляд назад, и его губы изогнулись в циничной улыбке. Чего же этот Сюй Цзюньси хотел от своей жены?

"Президент Сюй…”

Сюй Цзюньси сразу же огляделся в поисках фигуры Нин Цин в машине, но сильное и широкое тело Лу Шаомина заслонило ему обзор, не оставив даже щели, через которую он мог бы заглянуть. Сюй Цзюньси ничего не видел.

- Президент Лу, это такое совпадение, что я увидел вашу машину, припаркованную на обочине дороги, и пришел поздороваться с вами.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 88:Подождите Минутку ...**

Лу Шаомин лениво откинулся назад на заднем сиденье и, прищурив тонкие глаза, неторопливо сказал: “генеральный директор, я думаю, что вам лучше не здороваться, как вы планируете. А что, если вы разрушите счастливое событие другого человека?”

При слове "счастливое событие"лицо Сюй Цзюньси помрачнело. Он не смог сдержать улыбку.

Лу Шаомин посмотрел на Нин Яо с простодушной улыбкой. "Мисс Нин, я думаю, что генеральный директор Сюй бушует с огнем. Вы, его невеста, должны помочь ему погасить огонь внутри него.”

Нин Яо никогда не думала, что Лу Шаомин будет смотреть на нее, и она внезапно покраснела, и ее сердце начало биться быстрее.

В тот вечер она украдкой поглядывала на Лу Шаомина во время банкета. Среди всех людей, с которыми она была близка , Сюй Цзюньси был самым красивым из них всех, но Лу Шаомин был даже более красивым, чем Сюй Цзюньси. Очертания его лица были похожи на скульптуру Микеланджело, изысканную и совершенную.

Самое главное, что он был выдающимся и богатым человеком. Он выглядел красивым и элегантным. Когда он стоял среди десятков тысяч людей, он был выше их всех, и он был уважаемым человеком.

Белая рубашка Лу Шаомина была измята, и он выглядел сексуально, но лениво декадентским. Его рубашка была расстегнута, и она даже могла видеть его мускулистые очертания и здоровую загорелую кожу.

Она не могла слышать, что он говорит, она могла только видеть движение его губ, и ее сердце колотилось.

- Молодой господин Лу... - Нин Яо мягко улыбнулась и бросила на Лу Шаомина кокетливый взгляд.

Жаль, что она первой встретила Сюй Цзюньси. Иначе этот мужчина принадлежал бы ей.

Нин Яо хотел ответить, но Сю Цзюньси резко нажала на педаль газа. "Ламборгини" помчался вперед.

…

Когда они ушли, Нин Цин обнаружила себя, пока Лу Шаомин все еще наблюдал за Ламборджини. Нин Цин потянула его за ухо, чтобы развернуться.

“Они уже ушли. - На что ты смотришь? Я видел, что Нин Яо, похоже, заинтересовался тобой.”

Раньше никто не осмеливался дернуть его за ухо. Лу Шаомин поднял брови и с полуулыбкой ответил: “Убери свою руку. Ты становишься довольно храбрым, да?”

Нин Цин заметила ее неуместный поступок только после того, как он насмехался над ней. Кокетливые отношения между мужем и женой были для него довольно странными, она тоже к ним не привыкла.

Как она посмела дернуть его за ухо... в конце концов, он был президентом.

Она быстро отдернула руку.

Но в следующее мгновение два пальца обхватили ее нежные щеки. Мужчина ущипнул ее за щеку и восхитительно сказал: “Вы думаете, что у меня, вашего мужа, есть такие стандарты? Не связывай меня со случайными людьми в своем сознании так умышленно. В этом мире я занимаюсь только Нин Цин.”

Нин Цин протянула руку, чтобы оттолкнуть его. Он не позволил ей потянуть себя за ухо, но ущипнул за щеку! Хм, это так несправедливо!

“Это ты сейчас так говоришь. Подожди, пока не встретишь кого-то моложе и красивее меня. В словах мужчины недоставало убедительности. Оставь свои сладкие разговоры!”

Лу Шаомин протянул руку, чтобы привлечь ее в свои объятия. Он опустил глаза и стал осыпать поцелуями все ее лицо. Он мягко спросил: "о чем ты думаешь? Я на десять лет старше тебя. Я состарюсь раньше тебя. Кроме того, если бы я была поверхностной и только такой, как те, кто молод и красив, мне пришлось бы ждать до сих пор? Я никогда не пробовал женщину, но ты только сейчас позволил мне попробовать тебя немного.”

Нин Цин ослабела в его руках. Ей очень хотелось заткнуть уши, чтобы заглушить его голос.

Но она была действительно счастлива. Он говорил ей, что он такой же, как она, и это был его первый раз.

У тридцатилетнего мужчины все еще был свой первый раз. Это драгоценное сокровище, она заслужила его или как-то вышла вперед?

Дыхание Лу Шаомина было хаотичным. Огромная ладонь обхватила ее затылок и нашла мягкие губы.

Нин Цин наклонилась в сторону, чтобы увернуться. Она уткнулась лицом в его воротник и сказала: “Я, Я хочу спать. Я хочу спать.”

Если они продолжатся, она не будет знать, что делать.

Лу Шаомин погладила ее по волосам и сказала: “хорошо, спи у меня на коленях. Я разбужу тебя, когда мы вернемся домой.

…

Сюй Цзюньси был вне себя от гнева. Он чувствовал себя неловко, когда думал о Нин Цин и Лу Шаомине вместе. Он нажал на педаль газа и завел мотор. Спидометр продолжал подниматься.

Нин Яо никогда еще не путешествовал с такой большой скоростью. Ее лицо было бледным. - Цзюньси, я не очень хорошо себя чувствую. Не могли бы вы немного притормозить?”

Мужчина рядом с ней не ответил. Она посмотрела на руль и увидела, что вены на его руках лопаются.

Нин Яо боялся, что произойдет несчастный случай, если это будет продолжаться. Она поспешно наклонилась в сторону и обняла Сюй Цзюньси за талию. - Цзюньси, пожалуйста, помедленнее. Мне так страшно.”

Когда Нин Яо обнял его, эмоции Сюй Цзюньси наконец-то были обузданы. Он увидел, что едет со скоростью сто шестьдесят километров в час, и быстро нажал на тормоз, чтобы сбросить скорость.

Черт возьми, он снова потерял контроль из-за Нин Цин!

Он посмотрел в сторону и увидел бледное лицо Нин Яо. Она посмотрела на него нежно и невинно, когда спросила: "Цзюньси, что с тобой случилось? Ты ехал так быстро... я так испугалась. Сегодня сестра пригласила молодого мастера Лу потанцевать на банкете. Вы подозреваете, что сестра была в машине с молодым господином Лу? У сестры есть мужество. Не соблазнит ли она молодого господина Лу?”

Нин Яо не был глупцом. Она думала о том, что случилось той ночью, и догадывалась, почему Сюй Цзюньси потерял контроль.

Она заскрежетала зубами от ненависти. Почему молодой мастер Лу танцевал с Нин Цин, в то время как Сюй Цзюньси сходила по ней с ума? Почему двое мужчин сходят по ней с ума?

Это был молодой господин Лу, человек на вершине пирамиды. Как смеет Нин Цин быть связанной с ним!

Она определенно не должна была этого делать! Нин Яо был уверен.

…

Нин Цин была усталой и сонной. Она не спала достаточно, так как съемки закончились поздно в течение последних нескольких дней. Поэтому она заснула сразу же, как только легла на колени к Лу Шаомину.

Lu Shaoming’s hand was caressing her face softly and his eyes were filled with gentleness and spoiling love.

“Президент.- Чжу жуй указал за окно. - Это "Ламборджини" Сюй Цзюньси.”

Лу Шаомин поднял голову и увидел припаркованный у обочины "Ламборджини".

- Президент, есть кое-что, о чем я хотел бы вам доложить. Три дня назад ли Мэйлин была госпитализирована в ту же больницу, что и мадам. В ту же ночь пришла Сюй Цзюньси. Он и Нин Яо очень долго находились в комнате рядом с мадам и производили много шума.”

Лу Шаомин услышал, и его рука замерла. Его темные глаза казались намазанными чернилами, его резкое безграничное выражение холодило воздух.

Он молчал в течение трех секунд, а затем тихо сказал: “сообщите полиции и репортерам. Я хочу, чтобы генеральный директор Сюй был в заголовках завтра.”

- Да, - кивнул Чжу жуй.

…

На следующее утро

Нин Цин медленно открыла глаза. Она посмотрела на знакомую хрустальную люстру над головой. Сначала она была в замешательстве и сразу проснулась. Она уже была в своей комнате.

Вчера вечером она уснула на коленях у Лу Шаомина. Нин Цин, ты что, свинья?

Нин Цин пошевелилась и вдруг поняла, что лежит, прижавшись к широкой теплой груди. Лу Шаомин был в белой рубашке и брюках. Утреннее солнце пробивалось сквозь занавеску, и золотые лучи падали на его красивое лицо. Внушительные манеры, которые он обычно носил, сменились мягкостью на его красивом элегантном лице. Он выглядел очень привлекательно.

Нин Цин поняла, что они лежали очень близко друг к другу. Ее голова покоилась на его руке, как на подушке, в то время как его рука лежала на ее талии. Кончик ее носа был ниже его кадыка. Дыша, она чувствовала освежающий мужской запах после душа.

Подожди, он принял душ ... а она принимала душ?

Нин Цин опустила глаза и внезапно покраснела от смущения. Она же переоделась!!

Кто, кто так мелочно воспользовался ею, пока она спала?

Конечно, Нин Цин спрашивала только в своем сердце. На самом деле она легко убрала его руку со своей талии, и ей захотелось немедленно встать с кровати.

Она повернулась и медленно передвинула ноги на край кровати. Почти там, она почти сделала это.

Но тут же “ " а!- На ее мягкую талию снова напала сильная рука. Мужчина позади нее напряг все свои силы, и она упала ему на грудь.

Такая твердая. Она ударилась о его кость и почувствовала боль.

“Ты хочешь сбежать после того, как переспала со мной, да?- Голос мужчины был хриплым, как будто он только что проснулся. Это звучало очень секстово.

Нин Цин отодвинулась к краю кровати и хотела убежать от его соблазнительного запаха: “чепуха. Я заснул прошлой ночью. Как же я с тобой спала? К тому же, это моя комната. Ты пришел, чтобы переспать со мной!”

- Ладно, я переспала с тобой. Поскольку я уже несу это обвинение, я мог бы также сделать это сейчас.- Затем он прижался к ее телу, когда его губы потерлись о ее шею.

- Лу Шаомин!- Нин Цин в страхе уворачивалась от него.

Она изо всех сил старалась стряхнуть его руку. Ее рука держалась за край кровати, и она выглядела так, как будто собиралась скатиться с нее.

Мускулистая рука Лу Шаомина обхватила ее за талию и перевернула, чтобы она приземлилась ему на грудь. Он прижал ее голову ладонью и беспомощно сказал: "Если ты упадешь, твоя маленькая попка снова будет болеть. Я только вчера вечером дала тебе лекарство, ты забыла о боли?”

Его тело было высоким и величественным. Она была похожа на любимую кошку, когда лгала ему.

Нин Цин сильно покраснела. Она не знала, правильно ли он сказал “маленькая задница”. Они не были близки, действительно не были близки.

“Я... ты что, переоделась вместо меня?”

“Да, так что не стесняйся. Я уже видел и трогал то, что должен был видеть. Я ничего не оставил после себя.”

- Это ты!” Ты все тот же Лу Шаомин, которого я знаю?

- Точно так же, если бы я хотел заставить тебя сделать что-нибудь, я бы сделал это прошлой ночью.

Затем Нин Цин послушно легла на него сверху. На самом деле, они недостаточно хорошо знали друг друга.

Ей нужно было привыкать к этому постепенно.

Когда она слушала его сердцебиение, Нин Цин прищурилась, рисуя круги на его груди: “Шаоминг, я не собираюсь сегодня на съемочную площадку. Я пойду попозже составлю маме компанию в больнице. - А ты? Вам нужно идти в офис сегодня?”

Лу Шаомин погладил ее по волосам и поцеловал в лоб. “У меня сегодня две встречи. Я поужинаю с вами двумя.”

- МММ!” Она была довольно косвенной. На самом деле она имела в виду следующее: Я сегодня не снимаюсь, может ты не пойдешь в офис, а составишь мне компанию?

Он слишком занят. - У меня нет выбора. Но он согласился поужинать с ней и ее мамой. Она была более чем счастлива, она была довольна.

Нин Цин встала после того, как она легла на него на некоторое время. - Уже поздно, мне нужно привести себя в порядок.”

Она присела на край кровати и надела розовые шерстяные тапочки, лежавшие на ковре.

…

Тетя Чжан приготовила завтрак, и она увидела, что уже восемь часов. Она беспокоилась, что Сэр и Мадам проспали и это повлияло на их рабочий график, поэтому она поднялась наверх и хотела разбудить их.

Как только она собралась постучать, дверь автоматически открылась. Тетя Чжан заглянула внутрь и быстро повернулась, чтобы спуститься вниз.

Тетя Чжан, которой было почти пятьдесят лет, улыбнулась и покраснела.

Когда она посмотрела на просторную белую кровать, то увидела, что муж обнимает свою жену сзади, в то время как его жена была в огромной белой рубашке.

…

Лу Шаомин был на пути к своей работе, когда Нин Цин получил звонок от Сяо Чжоу.

- Эй, Нин Цин, большие новости! Прошлой ночью Сюй Цзюньси и Нин Яо занимались сексом в машине на обочине дороги. Оба они были пойманы полицией и провели ночь в полицейском участке.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 89:У Мамы Есть Несколько Друзей, Которые Хотели Бы Встретиться**

Нин Цин была немного удивлена. Вчера вечером беззаботное “доброе дело” Лу Шаомина, казалось, взволновало Сюй Цзюньси. Она смотрела, как Сюй Цзюньси убегает, но не думала, что он убежал, потому что не мог дождаться, чтобы соединиться с Нин Яо на обочине дороги.

Этот Сюй Цзюньси больше не был тем Сюй Цзюньси, которого она знала раньше.

- Нин Цин, вчера вечером, когда полиция открыла дверь машины. Одежда Сюй Цзюньси была в беспорядке, и он даже не успел поднять брюки. Группа репортеров в бешенстве ворвалась внутрь и продолжала фотографировать. Их заперли на всю ночь и отпустили сегодня утром. Угадайте, что случилось потом? Приехала мать Сюй Цзюньси и тут же дала пощечину Нин Яо, потом забрала с собой сына и ушла, кипя от злости.”

Сяо Чжоу громко рассмеялась со своего места. “Сегодня это заголовок на первой полосе, скандал номер один. Пощечина матери Сюй Цзюньси говорит Нин Яо “ " ты шлюха, которая попросила тебя соблазнить моего сына!"Репутация Нин Яо теперь пошла ко дну, и команда” розовой леди" была погружена репортерами. Сегодня утром они уже объявили, что прекратят съемки.”

Нин Цин и не подозревала, что все так серьезно. Она была немного смущена. "Сяо Чжоу, с нынешним влиянием Сюй Цзюньси, полиция все еще осмеливается пойти и расследовать и надеть на него наручники? Это слишком большое совпадение, что полиция и журналист прибыли в одно и то же время. Похоже, что это было спланировано кем-то.”

“О, моя юная госпожа, - воскликнул Сяо Чжоу, - неужели вы действительно не понимаете этого? Это определенно запланировано. Есть ли кто-нибудь еще, кроме вашего мужа Лу Шаомина, кто осмеливается так смело шутить Сю Цзюньси в городе Т? Твой муж мстит за тебя!”

Лу Шаомин?

Они уже договорились, что он не будет участвовать в ее делах, и до сих пор он не вмешивался. Неужели Сюй Цзюньси чем-то взволновал и разозлил его?

Однако этот парень Лу Шаомин был действительно злым; это было все или ничего для него, когда он имел дело с кем-то.

Отныне этот скандал станет сплетнями за ужином для жителей города т. Образ чистой и непорочной женщины Нин Яо был полностью разрушен, и было бы трудно восстановить этот образ.

"Сяо Чжоу, кроме Сюй Цзюньси и других, я включен в сегодняшние новости?”

- Нет, твой вчерашний танец с юным господином Лу прошел незаметно. Никто не знает об этом, кроме знати. Но Нин Цин, твои спонсорские предложения поступили сегодня утром. Они все большие бренды в Китае. Вы стали новым любимцем рекламной индустрии для женщин.”

Нин Цин уже предвидела такой исход. Такой человек, как Лу Шаомин, никогда бы не позволил себе быть глубоко вовлеченным в сплетни и слухи. У него была выдающаяся личность.

Вчера вечером он сказал, что поможет ей попасть в заголовки газет. Но этого не случилось. Все люди, которые присутствовали на вчерашнем ужине, были высшими должностными лицами в городе Т. Он помог ей занять первые полосы газет в головах этих людей.

Какой бы популярной ни становилась звезда женского пола, в глазах богатых людей они ничего не стоили. Именно поэтому многие женщины-звезды в конечном итоге предпочитают уйти на пенсию и выйти замуж в богатую семью. Звезды женского пола поднимались все выше по социальной лестнице.

И ее личность воспарила вместе с ним за одну ночь. Может быть, то, что он действительно хотел дать ей, было всеобщим взглядом. Он хотел сделать ее Нин Цин, чтобы все могли видеть.

Нин Цин была очень тронута. Любовь этого человека была такой нежной и широкой, что он молча трогал жизнь, говоря, что не будет вмешиваться. Но, в конце концов, он все еще хотел, чтобы у нее была более высокая отправная точка в индустрии развлечений; он хотел сделать все проще.

Он действительно любит ее.

…

Закончив разговор с Сяо Чжоу, Нин Цин отправилась в больницу навестить свою мать.

Нин Цин поняла, что с ее матерью что-то не так. Когда они болтали, ее мысли часто уносились прочь. Когда Нин Цин увидела, что ее мать заснула после обеда в полдень, она пошла спросить медсестру, что случилось.

Маленькая медсестра ответила: "я не знаю, но здоровье тети Юэ в эти дни намного лучше. Она часто болтала со своими бывшими терпеливыми друзьями. Похоже, что они поссорились или случилось что-то неприятное, пока они болтали. Так что тетя Юэ в плохом настроении.”

- Поболтать?

С кем это мама разговаривает?

Нин Цин задумалась об этом. Вероятно, это была тетя Конг, мать Конга Яна, и тетя из соседней палаты. Нин Цин отправился в палату тети Конг, чтобы разобраться в ситуации.

Она стояла у самой двери. Дверь палаты не была закрыта. Там она увидела четырех или пяти тетушек, болтающих между собой.

"Эта тетя Юэ сказала, что ее дочь замужем, а у ее зятя хорошая внешность, хороший характер и хорошие перспективы. Она им на 100% довольна. Я в это не верю.”

- Да, я думаю, что Нин Цин всего лишь около 20 лет. Мы еще не слышали, что она замужем. Молодые люди сегодня очень непредубежденные, они будут жить вместе после того, как обзаведутся бойфрендом. Когда они приведут своих бойфрендов к своей матери, они представят парня как ее мужа. Они нисколько не смущаются.”

-Верно, даже если этот зять существует, почему мы с ним не встречались? Если состояние зятя так хорошо, то почему бы не вывести его на улицу, чтобы мы могли посмотреть. Я обычно думаю, что тетя Юэ очень хороший человек, но я не ожидал, что она будет любить хвастаться.”

“Ну, разве сейчас нет такой фразы, псевдобогатый. Тетя Юэ и Нин Цин не должны быть обмануты другими.”

Нин Цин была удивлена, когда она прислушалась за дверью. Может быть, это была та самая легендарная сплетня между тетушками? Она испытала это впервые.

Маме было 45 лет. Женщины любят хвастаться своими детьми, когда они достигают этого возраста. Она не ожидала, что ее мама будет так довольна Лу Шаомин.

Неудивительно, что мама была несчастна. Любая мать, подвергшаяся перекрестному допросу со стороны других лиц в отношении своей дочери, была бы несчастна. Кроме того, она действительно замужем за хорошим человеком.

Итак, что же ей делать?

Если бы она пошла объяснять, эти тетушки, конечно, не стали бы ее слушать. У матери не было ни родственников, ни друзей, ни сестер. Эти тетушки были единственными, кому она могла довериться, и единственными людьми, которыми она могла похвастаться, были ее дочь и зять. Неужели она действительно ничего не сделает для своей мамы?

Нин Цин на мгновение задумалась и достала свой мобильный телефон, чтобы сделать телефонный звонок.

- Привет, Шаомин.”

- Ну и что? Вы уже поели?- Обстановка, в которой находился человек на другом конце провода, обычно была очень спокойной. Если бы он не был в конференц-зале, то находился бы в своем собственном кабинете.

“Да. Вы уже поели?- Губы Нин Цин приподнялись, когда она начала подшучивать над ним.

На самом деле эти тетушки были не единственными, кто с трудом верил, что она вышла замуж за хорошего человека. Иногда ей казалось, что она тоже видит сон. Она не понимала, почему он женился на ней.

“Пока нет, после того как я закончу все, что у меня было под рукой. Где бы вы хотели поужинать сегодня вечером? А маме что-нибудь нравится? Я попрошу Чжу жуя зарезервировать столик.”

Вот к чему она клонила. Нин Цин стала колебаться и смущаться, заикаясь, когда она говорила. - Шаоминг, ЭМ...мы можем поужинать сегодня пораньше? У моей мамы есть несколько друзей, которые хотели бы встретиться с вами.”

…

В пять часов вечера.

Нин Цин стояла у входа в отель. Подъехал роскошный "Роллс-Ройс". Лакей открыл дверь, и оттуда вышел Лу Шаомин, одетый в черную рубашку и черные брюки.

Нин Цин спрыгнула вниз по лестнице, ухмыляясь как цветок, когда она схватила его за руку с выражением лести и сказала: "Шаомин, ты здесь.”

Лу Шаомин вручил ключи работнику отеля, чтобы тот припарковал машину. Он привел Нин Цин в вестибюль отеля и посмотрел вниз. Он ласково посмотрел на нее и спросил: “ты признаешь, что ошибаешься?”

Нин Цин высунула розовый язычок, и ее нежное личико было полно остроумия. - А все потому, что ты такой замечательный. Ты так нравишься моей матери, она так хвастается тобой перед своими друзьями, что теперь ей никто не верит. Только ты можешь доказать невиновность моей матери.”

Как бы то ни было, она просто похвалит его первой.

Лу Шаомин слушал, но никак не реагировал на ее слова. Он был одет в черное, не так элегантно и по-джентльменски, как в белой рубашке, но выглядел высоким, стильным и благородным.

Нин Цин увидела, что они приближаются к комнате. Она взяла его за руку и потрясла пару раз. Ее маленькая головка выглядывала перед ним, когда она вела себя как очаровательная женщина. - Шаоминг, потерпи еще немного, посмейся еще разок и покажи моей матери лицо.”

Лу Шаомин взглянул на нее и промолчал.

…

Официант открыл дверь, и они вдвоем вошли внутрь. Юэ Ваньцин и четыре тетушки сидели вместе. Когда тетушки увидели, что дверь открыта, их взгляды со свистом скользнули по ней.

Нин Цин видела, что взгляды этих тетушек были недружелюбными. Она подняла глаза и увидела комнату, полную враждебных провокаций и обсуждений. Нин Цин понимала, что эти тетушки хотели немного напугать Лу Шаомина.

Люди в сельской местности любили это делать.

Но даже при том, что она могла понять, Лу Шаомин мог и не понять. На такого большого президента, как он, теперь смотрят и обращаются как с товаром, будет ли он недоволен?

Он часто имел несчастное выражение лица перед ней и был очень своенравным.

Нин Цин украдкой взглянула на него. Удивительно, но суровое и красивое лицо мужчины было мягким. Он смотрел на тетушек нежно и медленно. Его глаза были полны внимания и уважения к ним. Его красные и тонкие губы шевелились, когда он говорил. - Здравствуйте, тетушки.”

Пара простых слов, но Нин Цин чувствовала напряжение.

Ей хотелось смеяться, и она была очень тронута. Это был, вероятно, первый раз, когда этот человек имел дело с такими людьми за свои 30 лет, и он не привык к ним.

Безупречная внешность Лу Шаомина и его изящные манеры заставили тетушек засиять глазами. Где же те строки, которые они только что приготовили? Они забыли весь план игры.

Лу Шаомин по-джентльменски отодвинул стул для Нин Цин. Нин Цин села. Официант придвинул еще один стул. Лу Шаомин сидел между матерью и дочерью.

“Мама.- Крикнул Лу Шаомин.

- Ну да!- Радостно ответила Юэ Ваньцин.

Она боялась, что ее зять не захочет приехать. Она выросла в сиротском приюте еще до того, как ей исполнилось восемь лет. Она поддерживала контакт с несколькими сестрами в приюте после того, как семья Нин выбрала ее. Но Нин Чжэнго это не очень понравилось. Богатые люди очень уважительно относились к своей внешности и достоинству. Они думали, что общение с бедными приведет к тому, что они потеряют свой статус.

Но ее зять был здесь!

Когда все уселись за стол, менеджер гостиницы встал позади Лу Шаомина, готовый обслужить его, пока две официантки разливали теплый чай для четырех тетушек.

- ГМ, - тихонько кашлянула тетушка и спросила: - МММ, малышка Лу, у тебя есть дом? А где же твой дом?”

“Да, наш дом находится в чайном павильоне.- Лу Шаомин ответил низким и мягким голосом.

- Ну и что же?- Растерянно спросила тетушка, с отвращением отворачиваясь. “Что же это за место такое? Я никогда не слышал об этом месте. Дома богатых людей в городе Т находятся все на острове Дяоюйдао, где находятся самые дорогие виллы в этом городе. Цена составляет около 70 000 за квадратный метр, и это стоит в среднем 10 миллионов. Сяо Лу, вы когда-нибудь слышали об этом?”

“О, - Лу Шаомин внимательно слушал и откровенно ответил, - я только что приехал в город Т, поэтому я не очень хорошо знаком с ним.”

Поэтому тетушки презрительно закатили глаза в сторону Шаоминга. Это показывает, что они думают о нем, как о лягушке на дне колодца, с узким кругозором и не в том же мире, что и они.

Маленькое личико Нин Цин покраснело. Все кончено! президент их семьи был презираем, и люди закатывали на него глаза!

Тогда другая тетушка спросила: "малышка Лу, у тебя есть машина? А что это за машина такая?”

Лу Шаомин на мгновение задумался, прежде чем ответить: “У меня дома есть гараж. Обычно я езжу на "Бентли".”

- Гараж, Бентли? Тетушка нахмурилась и была очень недовольна. - Маленький Лу, позволь мне сказать тебе вот что: тетушка раньше присматривала за гаражами для других. В гараже есть все виды велосипедов и электронных скутеров, но ничего с четырьмя колесами. Мне плевать на тот "Бентли", на котором ты ездишь. Тетушка не потребует, чтобы вы купили Нин Цин BMW, который большинство бизнесменов в городе t ездят, но у вас должен быть хотя бы Шанхайский Volkswagen.”

- Пфф.- Нин Цин услышала легкий смешок и подняла голову. Две официантки пытались сдержать свой смех и были близки к тому, чтобы потерять его.

Выражение лица официанток, казалось, говорило – " что с тобой такое?!

Нин Цин тайком опустила голову. Какие велосипеды, электронные самокаты, Фольксваген Шанхая, ЕТК? Она чувствовала себя крайне смущенной.

Сейчас она не осмеливалась взглянуть на лицо Лу Шаомина, опасаясь, что он выстрелит в нее с презрительным выражением, которое говорило: "посмотри на этот сброд, которого ты нашел!

А тетушка, казалось, вообще не замечала выражения лиц других людей и продолжала: “Сяо Лу, ты слышал о BMW? Мой сын водит его, и он стоит больше миллиона.”

- Лу Шаомин поднял свою чашку. Дорогие часы были на запястье его большой руки, которая была тонкой и красивой, в паре с синим и белым фарфоровым рисунком чайной чашки, это добавляло слой благородства и элегантности в его красивом темпераменте.

Он слегка нахмурил свои красивые брови, и выражение его лица было несколько удивленным, когда он сказал: “Я слышал об этом.”

“Теперь, когда вы об этом услышали, просто возьмите владение BMW в качестве своей цели в будущем.- Гордо сказала тетушка.

Лу Шаомин сделал глоток чая, его Адамово яблоко сексуально подпрыгнуло, когда он произнес одно простое слово: “конечно.”

Нин Цин, “…”

Затем другая тетушка сказала: "Сяо Лу, сколько тебе лет в этом году? Нашей Нин Цин всего 20 лет. Вы выглядите так, как будто вы совсем старый.”

Сердце Нин Цин колотилось в груди, ей хотелось топать ногами, когда она думала: "тетя, неужели твои вопросы должны быть такими острыми?

Спрашивать о его возрасте было большим табу.

30-летний мужчина был зрелым и обаятельным в ее глазах, но в глазах этих тетушек он стал бы таким же дешевым, как капуста. Что бы он тогда почувствовал?

А что бы он подумал?

Нин Цин тайком протянула свою маленькую ручку и положила ее ему на бедро. Она легонько погладила его, как будто гладила тигра, и сказала ему: "Будь хорошим, давай потерпим".

Ее маленькая рука была сжата большой ладонью, когда мужчина схватил ее прямо и положил себе на промежность.

Маленькое личико Нин Цин покраснело. Хей - хей-хей. Что ты делаешь?

- Она отняла свою маленькую ручку.

” Это, маленький Лу... " Юэ Ваньцин также чувствовал, что этот вопрос был слишком много. Она открыла рот, желая помочь Лу Шаомину.

Но Лу Шаомин сидел прямо, две гордые длинные ноги под столом небрежно скрестились вместе, становясь все более томными, когда он мягко открыл рот и сказал: “тетя, мне в этом году 30, на 10 лет старше, чем Нин Цин. Мой возраст-идеальный возраст, потому что я знаю, как баловать других. Нин Цин не будет страдать, когда она со мной.”

Юэ Ваньцин была очень довольна ответом своего зятя и даже бросила пару хвалебных взглядов на Лу Шаомина.

Сердце Нин Цин было сладким, как мед, и даже ее рот казался сладким.

Он не очень много говорит засахаренных слов, но он никогда не скупится на засахаренные слова, когда ему приходится их использовать, и он был полон сильных мелкобуржуазных чувств.

Этим тетушкам пока нечего было сказать. Они согласились, что материальные условия этого Сяо Лу были не так хороши, но они не могли выбрать какие-либо большие проблемы.

Когда официант вошел и обслужил их, у тетушек потекли слюнки, когда они увидели прекрасную еду на столе. Существует поговорка, которая гласит: "дар ослепляет глаз. Тетушка засмеялась и сказала: "малышка Лу, это всего лишь обычная еда, почему ты выбрала такой дорогой ресторан? Этот стол, должно быть, стоил тысячи долларов. Вы, должно быть, потратили здесь месячную зарплату.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 90:Нин Цин, я на десять лет старше тебя. Ты думаешь, я стар?**

Лу Шаомин сдержанно улыбнулся, но ничего не ответил.

Управляющий отелем не смог сдержаться, взял у официанта блюдо и подал его тетушке. - Тетушка, - вежливо сказал он, - он генеральный директор нашего отеля. Каждое блюдо здесь готовится специально главным шеф-поваром отеля. Вы не можете найти его больше нигде. Тетушки, пожалуйста, наслаждайтесь вашим обедом.”

- Генеральный директор?- Подозрительное чувство тетушки, казалось, выдало ее замешательство, что же это?

- Генеральный директор-это босс, - терпеливо объяснил управляющий отелем.

Тетушки ахнули. Отель выглядел так, как будто это был один из лучших отелей в городе T. Человек напротив них ... был боссом?

Они недоверчиво покачали головами.

Лу Шаомин взял миску и наполнил ее супом, прежде чем поставить ее перед Юэ Ваньцином: “мама, это суп из акульих плавников с кордицепсом и морским огурцом. Это действительно полезно для вашего здоровья. Я сказал шеф-повару приготовить его для тебя. Попробовать это.”

Тетушки услышали кордицепс и морской огурец, и у них потекли слюнки. Это были слова, которые они услышат в столовой богатой семьи. Они схватили свои палочки и начали есть.

Нин Цин увидела, что тетушки с бешеной скоростью съели все блюда, стоявшие на столе. Им даже глотать не удалось. Они словно испугались, что кто-то будет драться с ними за еду, и Нин Цин покраснела еще сильнее.

Она украдкой бросила взгляд в сторону. Мужчина почти ничего не ел, но внимательно наблюдал за происходящим. Когда блюда на столе были опустошены, она услышала, как он сказал менеджеру отеля: “подавайте фирменные блюда.”

Управляющий отелем принял его заказ, а сам украдкой взглянул на Нин Цин. Его взгляд был полон глубокого уважения.

Да, хотя он был не на своем месте за обеденным столом, его действия ясно давали понять, как сильно он заботился о Нин Цин.

Потому что там была она, там был и он.

Официант подал еще одну тарелку жареного мяса. Нин Цин попробовала кусочек и нашла его тонким, но сочным, очень вкусным.

Она взяла еще один кусок и положила его в миску Лу Шаомина.

Лу Шаомин разговаривал со своей тещей. Он посмотрел вниз и увидел мясо, которое его жена взяла для него. Он оглянулся и увидел, что девушка смотрит на него своими кристально чистыми глазами и улыбается ему.

В тот день она распустила волосы и заплела правую часть челки в красивую косу с рыбьим хвостом, которая ниспадала ей за ухо. Она закрепила косу на голове заколкой в виде бабочки. Эта юношеская мода заставляла ее выглядеть так, словно ей всего лишь восемнадцать лет, как очень красивая и невинная студентка университета.

В ее прекрасных глазах сияла осенняя Луна. Она смотрела на него, когда улыбалась, и в ее взгляде чувствовалась теплота и зависимость от него. Выражение его лица было очаровательным.

Яркие тонкие глаза Лу Шаомина выражали привязанность. Он взял палочки для еды и положил мясо в рот.

Эта маленькая девочка ... в конце концов, мои усилия не были напрасными.

Нин Цин видела, что он ест, поэтому она быстро добавляла немного в его миску каждый раз, когда подавалось блюдо. Этот человек был очень скромным, но его высокий уровень жизни не изменится. Он не совсем подходил тем, кто всегда ел так, будто это их последняя трапеза.

Лу Шаомин увидел, что его жена рядом с ним была очень занята. Очень быстро в его миске появилась мини-гора.

Уголки его губ приподнялись, как будто он наслаждался заботой.

Юэ Ваньцин наблюдала за сладким взаимодействием между своей дочерью и ее зятем. Ее глаза наполнились слезами. Она боялась, что ее дочь не будет счастлива во внезапном браке. Похоже, она слишком сильно волновалась.

Счастье ее дочери было написано у нее на лице.

…

После ужина тетушки были так сыты, что у них округлились животы. Лу Шаомин увещевал менеджера отеля: "подавайте фрукты.”

Тетушки не стали возражать. Они решили, что вполне могут завершить трапезу фруктами.

Затем дверь в отдельную комнату распахнулась. Молодой человек в костюме встревоженно стоял у двери. Он кивнул и слегка поклонился. - Добрый день, молодой господин Лу.”

Одна из тетушек увидела, что кто-то пришел, и быстро встала. - Сынок, почему ты здесь?- Это был тот самый сын, который водил БМВ.

Сын БМВ бросил взгляд на свою маму, который должен был сказать ей заткнуться.

- Молодой господин Лу, спасибо Вам за ваше гостеприимство сегодня. Моя мама и тетушки закончили с едой, я принесу их домой.”

Управляющий отелем отодвинул стул, и Лу Шаомин медленно встал. Он сунул обе руки в карманы и кивнул: “Конечно, еще увидимся.”

Сын из BMW взял маму за руки и вытащил из машины. Остальные три тетушки, которые последовали за тетей BMW, быстро попрощались с Юэ Ваньцином и последовали за ними двумя.

Лу Шаомин, Нин Цин и Юэ Ваньцин стояли у двери и смотрели, как они уходят.

…

Тетя из БМВ хотела вырвать свою руку обратно у сына “ " Сынок, что ты делаешь? Малышка Лу угощает меня обедом, я еще не закончила.”

Сын BMW нахмурился “ " мама, Молодой Мастер Лу пригласил тебя на обед, и ты пошла? А ты кем себя возомнил?”

- Сынок, как ты можешь так говорить? Человек, который не может позволить себе дом на острове Дяоюйдао, но купил свой дом в чайном павильоне. С чего бы мне его бояться?”

“А вы не знаете, кому принадлежит вся недвижимость на острове Дяоюйдао? Они принадлежат семье Лу! Чайный павильон находится прямо в центре города T City. Молодой мастер Лу построил себе дом в центре города, чтобы он мог видеть весь город, когда он открывает окно; он может видеть кленовый лес, когда он открывает дверь. Он назвал его чайным павильоном. Он единственный и неповторимый во всем городе. Это не то, что можно купить просто за деньги. Вы меня понимаете?”

- Ч... что, - тетя была в шоке, - но маленький Лу сказал, что он никогда не слышал об острове Дяоюйдао.”

“Хех, это потому, что у него слишком много собственности под его именем. Город T-это просто маленькая Земля, Молодой Мастер Лу, конечно, не фокусирует много своего внимания на этом месте.”

- ...Но маленький Лу сказал, что у него есть гараж. Так вот, я думал, что он имел в виду велосипеды, мотоциклы и все такое прочее. Он говорит, что ездит на "Бентли". Он даже не может позволить себе БМВ.”

- Мам, ты же ничего не знаешь. Неужели вы не можете попытаться напугать кого-то еще в будущем? Одна из его моделей Бентли сможет купить мой БМВ. Гараж с велосипедами и мотоциклами, вы же мечтаете!”

"...Но, но маленький Лу…”

- Айя, Мама, пожалуйста, я тебя умоляю. Перестань называть его "малыш Лу". Ты пытаешься заставить меня сойти с ума или убить меня?”

Тогда тетушки заткнулись. Хех, мы еще не сказали вам, что мы думаем, что он слишком стар.

…

Пока тетушки не исчезли, Нин Цин смотрела на красивого мужчину, который был на голову выше ее. “Это вы пригласили тетушкиного сына?”

- Угу, - кивнул Лу Шаомин. Его тонкие черные глаза смотрели проницательно и мудро. Он спокойно ответил: "тетушки питали предвзятое мнение. Они бы не поверили ни одному нашему слову. Они проснутся только тогда, когда их сыновья скажут им.”

“Тогда почему ты угостил их едой? Почему бы просто не сказать своим сыновьям, чтобы они их отчитали?”

- Лу Шаомин понизил голос. - В его глубоком голосе прозвучала нотка нежности. “Разве ты не сказала, что они друзья твоей мамы?”

Нин Цин больше ничего не сказала. Ее кристально чистые глаза наполнились слезами. Если бы рядом не было ее мамы, ей бы очень захотелось обнять его, очень крепко.

Он пытался сказать ей, что сделает все, чтобы она была счастлива.

Юэ Ваньцин была очень счастлива в тот вечер “ " Шаомин, спасибо.”

- Мама, именно это я и должна сделать.- У Лу Шаомина зазвонил телефон, и он ответил на звонок. - Нин Цин, я ненадолго спущусь вниз. У Чжу жуя есть документ,который мне нужно прочитать. В отеле работает оздоровительный центр. Я бы сказал менеджеру привести тебя, посмотреть, что мама любит.”

- Мм, поторопись и уходи.- Нин Цин кивнула.

Уходя, Лу Шаомин сделал огромный шаг вперед.

Юэ Ваньцин смотрела на красивую спину мужчины и счастливо вздыхала. - Этот Шаоминг, чем больше я вижу, тем меньше волнуюсь. Но Цинцин, было ли правдой то, что сказал сын тети? Это так страшно. Неужели семья Шаомина действительно так богата?”

- Мама, я вышла за него замуж из-за того, кто он такой. Почему ты так переживаешь?- Нин Цин боялась, что ее мама будет слишком много думать, поэтому быстро сменила тему.

Сама Нин Цин была удивлена, что попала в эту золотую яму.

…

Лу Шаомин вышел из отеля и заметил, что рядом с лестницей была припаркована роскошная машина. Чжу жуй стоял рядом с дверью.

Лу Шаомин посмотрел, но не пошел в сторону Чжу жуя. Он спустился по лестнице и направился в укромное место.

Там стоял человек, Конг Янг.

Конг Ян сжал кулаки, и в его глазах появилась ревность. “Ты думаешь, что это здорово, что ты победил меня? Это были просто деньги. Как ты думаешь, Нин Цин была бы с тобой, если бы у тебя не было денег?”

Лу Шаомин выпрямился и достал из кармана пачку сигарет. Он прикурил сигарету от зажигалки и затянулся. Дым заклубился, когда его взгляд стал глубоким и темным. - Он презрительно ухмыльнулся. - Нин Цин со мной, потому что я богат. Тогда почему Нин Цин следует за вами, которые бедны? Из-за любви?”

Конг Ян ненавидел свою богатую ауру. Он стоял величественно, и каждое произнесенное им слово говорило о том, что он был кормчим.

Он был авторитетом.

Конг Янг был ниже, потому что он знал, что не может победить авторитет. Он был слишком слаб. Но он был тем, кто любил Нин Цин первым, как он мог догнать его?

Чем хуже он себя чувствовал, тем больше злился.

“Разве я ошибаюсь? Если бы вы не могли позволить себе оплатить хирургические расходы матери Нин Цин, если бы вы не могли помочь ей в ее развлекательной карьере, любила бы она вас?”

- Хех.- Лу Шаомин улыбнулся. Он выглядел спокойным и тихим, но его острый взгляд пронзил Конг Янг, когда он сказал: "я заплатил ее маме за операцию, я помог ей, благодаря моей способности обеспечить ей хорошую материалистическую основу. Это то, что я делаю, потому что я люблю ее. А что у тебя есть? Когда ее маме потребовалась операция, Вы взяли ипотеку на свою собственность,и вам удалось одолжить только одну пятую от стоимости операции. Что у тебя есть, чтобы показать ей свою любовь?”

Конг Янг получил удар ножом прямо в то место, где было больно. Его глаза покраснели.

Лу Шаомин продолжил: "в твоей голове Нин Цин-хорошая девочка. В этом слове, чем лучше девушка, тем более изысканной она заслуживает того, чтобы лечиться. Вы не можете обеспечить ее, но я могу. Как вы квалифицированы, чтобы допросить меня?”

“Я смотрю на тебя свысока не потому, что у тебя нет денег, а потому, что ты трус и не хочешь принять реальность. Нин Цин тебе ничего не должна. Вы не могли получить то, что вы хотите, поэтому вы стали злым. Ты расшевелила нескольких тетушек и поставила маму Нин Цин в трудное положение. Ненависть проистекает из любви; ты злой человек.”

Кон Ян сжал кулак, и тот треснул. - А, понятно. Значит, ты знал. Иди и скажи Нин Цин. Скажи Нин Цин, что я за человек.”

“В этом нет необходимости.- Лу Шаомин покачал головой.

- Но почему же?”

Лу Шаомин посмотрел вдаль на лампу и мягко ответил: “Очень немногие люди относились к Нин Цин с добротой, и Нин Цин помнит всех, кто искренне помогал ей. Она думает, что ты один из этих людей. Я не хочу, чтобы она чувствовала себя разочарованной, и не хочу, чтобы она чувствовала себя расстроенной.”

Тело Конга Яна напряглось, когда он посмотрел на Лу Шаомина.

Он…

Слезы потекли из глаз Конга Янга. - Я сдаюсь, но помни: я сдаюсь не потому, что проиграл тебе, а потому, что проиграл твоей любви к Нин Цин. Я приму меры для дальнейшего обучения в Кембридже Великобритании завтра. Я вернусь через пять лет. Если ты будешь плохо обращаться с ней к тому времени, я заберу ее обратно.”

Затем Конг Янг повернулся и побежал.

Лу Шаомин выдохнул последнюю струйку дыма. Затем он положил окурок себе под ботинок. Там не будет никакого шанса; Нин Цин всегда будет его!

…

Нин Цин вышел из отеля, чтобы найти Лу Шаомина. Он разговаривал с Чжу жуем, стоявшим перед машиной.

Чжу жуй держал в руках какой-то документ, а Лу Шаомин, сунув одну руку в карман, другой указал на документ и что-то пробормотал. Его густые бакенбарды были очень красивы. Его похожий на гору нос был пухлым и красивым. Это был зрелый на вид человек.

Нин Цин посмотрела на него и вдруг отвела взгляд. Она поняла, что становится все более и более поверхностной. Она смотрела на него неудержимо и иногда краснела без всякой причины.

Она подумала об этом и почувствовала себя плохо. Он был так занят работой, но она потащила его на ужин. Она ничего не понимала.

“Нин Цин” - Лу Шаомин увидел ее и позвал.

Нин Цин быстро огляделся, и Чжу жуй уже вежливо отступил в сторону. Итак, она подошла к мужчине.

“А где же мама?- Спросил Лу Шаомин.

- Мама сейчас на сеансе массажа в оздоровительном центре, так что я пришла тебя искать.- Нин Цин избегала встречаться с ним взглядом, когда говорила. Ее лицо было полно извинений и смущения.

Лу Шаомин улыбнулся. - Но ты же знаешь, что сделал что-то не так?”

Нин Цин заложила обе руки за спину и послушно кивнула. - Ммм, я больше не доставлю тебе неприятностей.”

Эта глупая девчонка. Неужели неприятностей, в которые он попал, недостаточно?

Почему тетушки в палате вдруг начали приставать к ее маме? Она никогда бы не догадалась, что ее подстрекателем был мальчик, который когда-то был так добр к ней.

А также Сюй Цзюньси. Как мужчина, Сюй Цзюньси приводил Нин Яо, чтобы делать вещи в комнате рядом с ней, только тупой человек не поймет, насколько грязным был ум Сюй Цзюньси.

Желание мужчины может быть легко поддержано голосом женщины, к которой они стремятся.

Она не знала, насколько провокационной она была, что ставило его в неловкое положение с двумя разными мужчинами.

Девушка была на голову ниже его. - Он сделал еще один шаг к ней. - Нин Цин, сегодня я оказал тебе большую услугу. Я учил тебя раньше, как бы ты отблагодарила меня?”

Нин Цин покраснела. Как он мог быть таким ... неприличным?!

Ему нравилось просить поцелуев!

Подумав немного, Нин Цин встала на цыпочки и протянула руки, чтобы обнять его за шею. Вокруг ее гладкой светлой шеи был повязан шарф цвета джинсовой ткани, подчеркивающий ее изысканный внешний вид.

Она закрыла глаза и поцеловала его красивое лицо.

Как только она сделала шаг назад, то услышала надменный голос мужчины: “Нин Цин, я на десять лет старше тебя. Ты думаешь, я стар?”

Нин Цин была ошеломлена. Она никогда не думала, что он задаст такой вопрос.

Такой человек, как он, не должен бояться старения. Время для них означало более богатый жизненный опыт; оно означало более высокое и более элегантное место в мире.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 91:Он лучше меня?**

- Шаоминг, а почему ты об этом спрашиваешь?”

“Мне просто любопытно. Когда мне будет 35, тебе будет только 25. Если бы возвращающийся студент из Кембриджа преследовал вас тогда, Вы были бы привлечены к нему?”

Мужчины в этом мире все одинаковы. Они бы чувствовали себя неловко, если бы кто-то еще хоть раз взглянул на их жен. Он был очень собственником.

Он принял к сердцу слова Конга Янга “вернись через пять лет”. А мужчине-30 лет. Он был на 10 лет старше ее. Когда ей будет 30 лет, ему будет 40, довольно старый.

Кто знает, понравится ли ей Конг Ян, когда он вернется из-за границы и будет говорить с ней о звездах, Луне и философии жизни, о поэзии и лирике?

Красивые губы Нин Цин изогнулись в сладкой улыбке, и ее глаза тоже улыбнулись. Оказывается, что этот человек, который казался перед ней всемогущим, был бы также обеспокоен своим возрастом.

- Шаоминг, ты поощряешь меня к мошенничеству?”

Когда Лу Шаомин услышал это, его лицо опустилось. “Да как ты смеешь!”

Нин Цин хихикала и смеялась, ныряя в его широкие объятия. Ее голос был нежным и мягким, и она была немного кокетливой, когда сказала: “тогда все решено, не так ли? Лу Шаомин, я твоя жена. Я хочу провести свою жизнь с тобой. Какое отношение имеют ко мне эти студенты Кембриджа и Гарварда? Ты-единственный в моих глазах!”

Длинные черные глаза Лу Шаомина небрежно взглянули на нее, и его изначально твердое лицо смягчилось. “Какой же ты умный!"Даже если вашему мужу будет 50 лет, он будет лучше, чем те 30-летние мужчины. Я обязательно удовлетворю все ваши потребности. Прикоснитесь к нему, если вы не верите.”

Маленькое личико Нин Цин раскраснелось, а ее длинные ресницы затрепетали, как две бабочки, когда она спросила нежным голосом: “Что ты делаешь?”

Она не обсуждала с ним то, что произошло только что, но теперь он становился ненасытным.

Но обе ее ноги обмякли, когда электрический ток снова и снова проходил через ее нервные окончания, и его обжигающий жар остался на ее ладони, обжигая кожу.

Этот человек. Она не разговаривала с ним за обеденным столом. Она не знала, откуда взялась его реакция.

Единственное слово, чтобы описать его: извращенец!

Два слова: крайний извращенец!

“Wifey, kiss my mouth.” In her embrace, her sweet and soft scent lingered around his nose. Lu Shaoming’s eyes narrowed languidly and shot her a yuppie look.

Ning Qing couldn’t stand his gaze at that moment. Such a serious and proper man was narrowing his eyes. Stylish lines rippled from the corners of his eyes, with the aura of both a bad boy and a mature gentleman.

Ning Qing blushed, closed her eyelashes tremblingly and kissed his lips lightly.

His lips were dry, so the lines were very clear and the feeling of kissing him was too sexy.

Ning Qing gulped.

Когда ей снова захотелось поцеловать его, " Цинцин."Она внезапно услышала голос Юэ Ваньцин.

Нин Цин была поражена и быстро отступила от его шеи. Теперь у нее были красные уши. Мама только что видела, как она целовалась с мужчиной!

Вздох, Она хотела умереть.

Юэ Ваньцин подошла к ним и сердито посмотрела на Нин Цин. - Цинцин, Шаомин занят своей работой. Разве вы не видите, что секретарь все еще ждет там? Кроме того, это вход в отель. Вы должны обращать внимание на свое окружение; не приставайте к Шаомингу так безответственно.”

- Мам, а когда это я к нему приставал?- Нин Цин изогнула свое маленькое тельце. Почему мать сделала из нее извращенку? Этот поцелуй был идеей Лу Шаомина! Она просто выполняла свою работу.

- Этот ребенок!"Глаза Юэ Ваньцин были полны обожания.

Она только что ясно видела это: ее дочь встала на цыпочки и обвила руками шею зятя. Ее зять выглядел таким спокойным, засунув руки в карманы брюк, нахмурив брови и наслаждаясь происходящим.

Вздох, а почему сейчас такие молодые люди?

- Мама, - рассмеялся Лу Шаомин и сменил тему разговора. Он боялся, что если теща продолжит разговор, то его маленькая жена будет раздражена. - Доктор сказал, что ты можешь уйти из больницы. Я хочу забрать тебя завтра и чтобы ты переехала к нам.”

Юэ Ваньцин не согласился. “Я люблю тишину, так что лучше мне не жить с вами, молодые люди.”

- Но Почему, Мама? Мне будет легче заботиться о тебе, если ты будешь жить с нами.- Нин Цин нахмурила свои изящные брови.

- Мама еще не стара, мне не нужно, чтобы вы заботились обо мне, и, кроме того, вы заняты своей работой, и я буду сдерживаться, если буду жить с вами, ребята. Если вы, ребята, действительно заботитесь, вы можете найти дом для меня. Когда у Цинцин появится ребенок, я сосредоточусь на заботе о своем внуке.”

Отношение матери было очень настойчивым, Нин Цин не могла убедить ее, глаза Нин Цин были немного красными, она не знала, как долго ее мать сможет жить, и теперь ее мать настаивала на том, чтобы жить в одиночестве.

Разве не хорошо было жить с ней? Она действительно не могла понять мысли своей матери.

Кроме того, кто хочет иметь детей с Лу Шаомин?

Мама может и дальше мечтать.

В этом году ей было всего 20 лет.

Лу Шаомин положил руку на плечо Нин Цин и сказал: “Хорошо, мама, я найду для тебя дом рядом с нашим домом и найму помощника. Нин Цин, мама будет очень близко к нам, так что не грусти, хорошо?”

“В порядке.- Нин Цин печально кивнула.

…

В ту ночь Юэ Ваньцин спала в больнице. Лу Шаомин ушел в офис и больше не вернулся. Нин Цин сидела на диване в гостиной виллы и читала свой сценарий.

- Мадам, сэр, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы вернуться. А сейчас уже холодно. Почему бы тебе не вернуться в свою комнату и не поспать?- Сказала тетя Чжан.

Нин Цин посмотрела на свои часы, было 10 часов. - Тетя Чжан, ты можешь лечь спать раньше меня. Я буду его ждать.”

Тетя Чжан больше не настаивала и вернулась в свою комнату.

Нин Цин изменила освещение лампы в гостиной на оранжевый тон. Она нашла удобное место на диване и легла. Пока она читала сценарий, ее глаза медленно закрылись.

Лу Шаомин вернулся через полчаса и поставил "Бентли" в гараж. Он открыл дверь виллы и вошел внутрь.

Оранжевая лампа в гостиной излучала туманное тепло. Девушка была укрыта красным одеялом. Ее прекрасное лицо было спрятано под одеялом, как у ленивого котенка. Ее шелковистые волосы упали с дивана.

Тихо и красиво.

На красивом лице Лу Шаомина появилось чрезвычайно нежное выражение. Он положил портфель на чайный столик, присел на корточки и поднял сценарий, который девушка уронила на ковер.

Приглядевшись к девушке так внимательно, она почувствовала, что ее кожа стала такой нежной, что с нее можно было стряхнуть воду, белой, как очищенное яйцо. Она дулась во сне и выглядела очень мило.

Он встал, наклонился, взял ее на руки и пошел в комнату.

Нин Цин проснулась в его объятиях и открыла сонные глаза. Прямо перед ней было его красивое лицо. Нин Цин смущенно обняла его за шею, и ее маленькое холодное личико потерлось о его широкую грудь. - Шаоминг, ты вернулась?”

- Да, - Лу Шаомин наклонился и поцеловал ее в лоб. Она так приятно пахла, как молочный лосьон для ванны. “Разве не холодно спать на диване? В следующий раз иди спать. Не ждите меня здесь.”

- Нет, я хочу подождать, пока ты вернешься.- Нин Цин была наполовину в сознании и говорила с хрустящим визгом девушки, заставляя кадык Лу Шаомина качаться, когда он слушал ее.

- Шаоминг, ты уже поужинала? Не хотите ли поужинать? Я приготовлю его для тебя.”

Лу Шаомин посмотрел на девушку, которая была настолько сонной, что даже не могла открыть глаза, и сказал с обожающим смехом: “я не голоден, ты продолжай спать, я отведу тебя обратно в спальню.”

Он положил ее на большую мягкую кровать, укрыл одеялом ее маленькое тело, запустил одну руку в ее шелковистые волосы и нежно поцеловал в губы.

Его поцелуй был очень нежным, с обычной властностью, которая манила ее. Нин Цин не могла сказать, было ли это сном или реальностью, ей просто это нравилось.

- МММ ... - тихо произнесла она.

Девушка крепко нахмурилась во сне, вытянула свою большую руку двумя маленькими ладошками, перевернулась, потянулась к любимому медвежонку и взяла его на руки.

Лу Шаомин посмотрел на девушку. Без его вмешательства она быстро заснула, с розовыми пузырьками в углу рта, как маленькая девочка в возрасте до 18 лет.

Лу Шаомин присел на край кровати, его большая ладонь, явно сжатая в кулак, ослабила галстук на шее, небрежно бросила его на кровать и сделала глубокий вдох, чтобы подавить жгучее желание в своем теле. Он выказывал чувство беспомощности и упадка сил.

Почему она его ждала?

Вероятно, чтобы позволить ему страдать.

Он встал, снял свой черный костюм ручной работы и обернул его вокруг запястья. Рукава его рубашки были наполовину закатаны, открывая сильные загорелые руки с неброскими и дорогими наручными часами. Он был полон элитного шарма.

Он наклонился и поцеловал девочку в лоб, Лу Шаомин с отвращением ущипнул медведя за ухо “ " зачем спать с медведем? Неужели он лучше меня? Может ли он заставить вас плакать слезами радости? Спокойной ночи, Цинцин.”

Лу Шаомин выключил свет и вышел из комнаты.

Медвежонок на кровати взорвался: черт возьми, у меня болят уши, я невиновен!

…

Финальная сцена “ветра и пыли"должна была сниматься в городе Т. В этот день режиссер Ван расплатился со всеми за фильм, а Нин Цин получила открытку.

"Нин Цин, мы получили нашу зарплату, и нам не нужно стрелять сегодня; давайте пойдем по магазинам”, - предложил Сяо Чжоу.

“ОК. Нин Цин кивнул и согласился.

Две девушки пришли в торговый центр, и Сяо Чжоу спросил Нин Цин: "Нин Цин, это первое ведро золота в твоей жизни. Скажите мне честно: что вы хотите купить и для кого вы хотите купить его с деньгами?”

Нин Цин не ответила, но остановилась перед магазином мужской одежды.

"Ого, - Сяо Чжоу прикрыла рот рукой и рассмеялась, - Нин Цин, какие хорошие отношения у тебя с молодым господином Лу. Он-первый, о ком вы думаете и хотите купить одежду после того, как вы получили свои деньги.”

Маленькое личико Нин Цин покраснело, но она ничего не сказала. Она подняла ногу и вошла в магазин мужской одежды.

С тех пор как они познакомились, она никогда ничего ему не покупала. Теперь, когда у нее были деньги, она хотела купить ему какую-нибудь одежду.

- Мисс, какой стиль мужской одежды вы хотите купить?- Тепло спросила продавщица.

Нин Цин огляделась вокруг, она еще не решила, что купить. Вся одежда Лу Шаомина была ручной работы и с клеймом. Было бы неловко, если бы она не смогла найти ему что-нибудь достаточно хорошее.

- Мисс, а какой рост и фигура у вашего парня? Вы можете сказать мне, и я порекомендую что-то для вас.- Сказала продавщица.

- Ха-ха."Сяо Чжоу пошутил “" Нин Цин, кто-то спрашивает о росте и росте молодого мастера Лу, каков его образ в твоем сердце, скажи это.”

Нин Цин обернулась и пристально посмотрела на Сяо Чжоу, говоря ей – не причиняй никаких проблем.

Но Продавщица смотрела на Нин Цин парой очень откровенных и восторженных глаз, ожидая ее ответа. Нин Цин прикусила нижнюю губу своими жемчужными белками, вытянув крошечный белоснежный пальчик и нерешительно указывая в сторону.

Сяо Чжоу разразился смехом, Нин Цин указала на мужской манекен у окна.

Продавщица поняла ее в считанные секунды “ " Мисс, поскольку ваш парень находится в такой хорошей форме, он должен быть пригоден для всей одежды в нашем магазине. Какой стиль ему нравится?”

Маленькое личико Нин Цин горело. Этот Сяо Чжоу мог только посмеяться над ней.

- Какой стиль?

Нин Цин посмотрела на ряд рубашек и костюмов. Она увидела темно-серую рубашку. Темно-цветная одежда на самом деле очень хорошо подходит таким мужчинам, как он, они будут выглядеть умными, красивыми и щегольскими в них.

Нин Цин подошла ближе, ее маленькая рука ощупывала материал рубашки.

В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошла красивая фигура. Человек снял с нее темные очки. Когда Сяо Чжоу посмотрел на человека, это оказался Нин Яо.

- Сестра, такое совпадение, ты тоже пришла купить одежду?"Нин Яо увидел удивление Нин Цин и спросил: “почему ты покупаешь мужскую одежду, сестра? У тебя недавно был парень?”

- Хм, Нин Цин, я уже говорил тебе, что некоторые люди были толстокожими. Их только что выпустили из полицейского участка, и скандалы еще не утихли,но она осмелится выйти? С кем ты пытаешься сблизиться, называя ее сестрой? Наш Нин Цин не знает бесстыдных людей” - Сяо Чжоу пошел вперед и сказал.

- Это ты!- Тонко накрашенное лицо Нин Яо быстро исказилось, когда она услышала это.

"Забудь об этом, Сяо Чжоу”, - Нин Цин холодно посмотрела на Нин Яо, намереваясь проигнорировать ее. Она спросила продавщицу: "сколько стоит эта рубашка?”

- Здравствуйте, Мисс. Эта рубашка ручной работы. В магазине есть только одна рубашка. Цена составляет 70 000 долларов.- Сказала продавщица.

- Ого, сестренка, тебе тоже нравится эта рубашка? Мне это очень нравится. Это очень хорошо подошло бы Цзюньси. Не могли бы вы, пожалуйста, дать его мне?- Нин Яо подошел, чтобы взять его.

“А почему она должна была отдать его тебе? Первый пришел, первый подавай!- Сяо Чжоу пристально посмотрел на нее, когда она сказала.

- Сестра, почему ты такая? Продавщица, я предложу двойную цену за эту рубашку. Упакуй его, чтобы я забрала с собой.”

Продавщица оказалась в затруднительном положении.

Сяо Чжоу хотел что-то сказать, но Нин Цин протянула руку и остановила ее. - Она сделала шаг вперед. Ее красивые губы были полусогнуты, а голос звучал чисто и элегантно, когда она говорила. - Яояо, ты что, споришь со мной из-за денег? Ладно, мне только сегодня заплатили. Я предлагаю 500 000 долларов за эту рубашку.”

500,000?

Сяо Чжоу разинул рот, покупая рубашку стоимостью всего 70 000 долларов за 500 000 было слишком расточительно!

Сяо Чжоу Фокс подозрительно посмотрел на Нин Цин. Что же случилось с Нин Цин? Она никогда не делала ничего настолько иррационального.

На лице Нин Яо появилась гордая улыбка. - Ах, сестра, ты соревнуешься со мной, кто богаче? На вашей карте есть ваша зарплата, но карта в моей руке-это Junxi, неограниченный овердрафт. Вы сказали, полмиллиона? Я заплачу 800 000.”

“900,000.- Сказала Нин Цин.

“Миллион.- Нин Яо даже не моргнула.

- Ладно, договорились."Нин Цин решительно заключила: “продавщица, отдайте эту рубашку этой леди по цене 1 миллион долларов. Я больше этого не хочу.”

Нин Яо быстро поняла, что ее обманули. Нин Цин сделала это специально, обманув ее из-за ее щедрости.

Продавщица была очень довольна. Она продала 70-тысячную рубашку за 1 миллион долларов. Это было похоже на падающий с неба пирог. Она бы многое получила в качестве комиссионных.

Продавщица быстро завернула рубашку и протянула пакет Нин Яо. - Мисс, ваша общая сумма составляет 1 миллион, вы платите карточкой? Спасибо.”

Нин Яо, “…”

Глядя на лицо Нин Яо, которое из голубого становилось красным, Нин Цин начала накручивать свои красивые волосы на щеки и грациозно повернулась. - Сяо Чжоу, пошли.”

Сяо Чжоу состроил гримасу Нин Яо и потрусил за Нин Цин. - Нин Цин, ты просто гений.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 92:Носите его дома, вы хорошо выглядите в нём**

Нин Цин улыбнулась. Вообще-то, с Нин Яо легко иметь дело. Несмотря на такой большой опыт, Нин Яо не улучшилась вообще. Возможно, это как-то связано с той средой, в которой она выросла.

Всякий раз, когда Нин Яо попадала в беду, у нее были Сюй Цзюнси и Ли Мэйлин, чтобы охранять и сопровождать ее. На самом деле ей никогда не требовалось напрягать мозги. Нин Цин была похожа на нее, когда ей было восемнадцать лет, когда она была дочерью семьи Нин. Она ничего не знала и была так сильно обманута ли Мэйлин и ее дочерью.

Нин Цин вышла из магазина мужской одежды и неожиданно встретила знакомое лицо. Это была мама Сюй Цзюньси.

Волосы матушки Сюй были аккуратно уложены, и она была великолепно одета, совсем как жена богатого человека. Матушка Сюй тоже увидела ее, и каждый из них прибавил шагу.

С тех пор как Нин Цин упала, матушка Сюй смотрела на нее сверху вниз. Затем Нин Цин вызвала инцидент в развлекательном кругу, и мать Сюй невзлюбила ее еще больше.

Матушка Сюй "хмыкнула" и высоко подняла подбородок.

Нин Цин больше не чувствовала себя обиженной. Ее отношения с Сюй Цзюньси закончились, поэтому она была очень снисходительна к матери Сюй. В конце концов, она просто незнакомка.

- Тетя Сюй, - вежливо поприветствовала ее Нин Цин.

Матушка Сюй ничего не ответила.

А Потом “ " Мама!- Нин Яо выбежала из магазина с широкой улыбкой на лице. Было очевидно, что она заискивала перед матушкой Сюй: “Мама, почему ты здесь? Может ты хочешь пройтись по магазинам? Позволь мне составить тебе компанию.”

Матушка Сюй тоже не стала относиться к Нин Яо лучше. Она холодно взглянула на Нин Яо и сказала: “Не называй меня своей мамой. Те, кто не знает лучше, могут неправильно понять наши отношения. Семья Сюй приняла тебя? Перестаньте мечтать о том, чтобы войти в дверь семьи Сюй! Затем матушка Сюй снова взглянула на Нин Цин: “я не знаю, что семья Сюй должна семье Нин! Цзюнси просто так запуталась с твоими сестрами.”

- Мама, ты меня неправильно поняла. Я действительно люблю Цзюньси... " - попытался объяснить Нин Яо.

Затем продавщица выбежала из магазина. Она потянула Нин Яо за рукав: “Мисс, я завернула рубашку. Один миллион долларов, пожалуйста, сделайте платеж.”

- Миллион долларов? Матушка Сюй подняла голову и посмотрела на название магазина. “Здесь нет никаких больших клейм. Какая рубашка стоит миллион долларов?”

Нин Яо внезапно потерял дар речи.

Нин Цин улыбнулся и ответил “ " тетя Сюй, я видел рубашку в этом магазине раньше, но Яояо пришел, чтобы бороться за нее со мной и сказал, что это для Цзюнси. Она также сказала, что у нее есть карточка, которую Цзюньси дала ей. У него нет лимита расходов, и у нее нет недостатка в деньгах. Итак, она решила потратить миллион долларов, чтобы купить рубашку для Цзюньси.”

- Ну и что же?- Лицо матушки Сюй внезапно помрачнело. Она протянула руку и указала пальцем на Нин Яо. “Хорошо. Вы еще не вошли в дверь семьи Сюй, и вы уже начали тратить наши деньги! Ты даже не моргнешь при мысли о том, чтобы потратить миллион долларов на какую-то дерьмовую рубашку. О чем ты только думаешь, маленький засранец!?”

Нин Яо была ошеломлена, когда услышала “б \* ТЧ". Она никогда не думала, что мама Сюй Цзюньси будет мегерой.

Гнев матушки Сюй не утихал. Она подошла и схватила Нин Яо за руку. “Следовать за мной. Давайте пойдем и поищем Цзюньси. Я заставлю его принять решение сегодня же. Если бы он взял тебя к себе, я бы покончил с собой.”

Нин Яо разрывалась от этих резких слов. Матушка Сюй устроила грандиозную сцену,и все в торговом центре начали окружать их. Она заметила, что некоторые из них узнали ее.

- Мам, послушай меня. Я могу объяснить ... …”

Нин Цин наблюдала за хаосом, когда она ухмыльнулась. Она позволит Нин Яо попробовать, как матушка Сюй обращалась с ней тогда!

Сяо Чжоу был очень взволнован, и она достала свой телефон: “Нин Цин, дай мне заснять это и загрузить в интернет. Давайте посмотрим, чем кончит Нин Яо?”

- Согласился Нин Цин.

Но прежде чем она успела заснять происходящее, к ней подошли два телохранителя, чтобы разнять Нин Яо и матушку Сюй. Телохранители толкнули Нин Яо за спину, и к ним подошел еще один человек, ли Мэйлин.

Ли Мэйлин была одета в огромные темные очки. Она посмотрела на матушку Сюй и вежливо улыбнулась. - Сестра Сюй, я случайно искал вас, чтобы выпить чашечку кофе. Как мы сталкиваемся друг с другом сегодня, давайте выпьем по чашечке кофе вместе в соседнем кафе.”

Матушка Сюй немедленно отвергла ее. “Я никуда не поеду. Мне не о чем с тобой разговаривать.”

Ли Мэйлин с непобедимой улыбкой шла рядом с матушкой Сюй. Она наклонилась к матушке Сюй и прошептала ей на ухо: На лице матушки Сюй мелькнуло выражение шока.

- Хорошо, я подожду тебя в кафе.- А потом матушка Сюй ушла.

Нин Цин заметила резкое изменение в динамике; ее лицо стало серьезным. Ей было интересно, что ли Мэйлин рассказала матушке Сюй. Она решила, что это должно быть связано с интересами семьи Сюй.

Телохранители разогнали толпу. Затем Ли Мэйлин сняла свои темные очки и спокойно пошла перед Нин Цин. Она позвала ее так, словно они были очень близки: “Цинцин.”

Нин Цин заметила злобный блеск в глазах ли Мэйлин. Она стояла прямо и шутила: "тетя ли, вы с Яояо теперь всегда носите темные очки? Когда-то ты был знаменит, почему же ты стал таким позорным?”

Лицо ли Мэйлин стало свирепым. Это была его собственная вина. Она погубила свои двадцать лет тяжелой работы!

- Цинцин, ты думаешь, что победила? Хех, то, что вы могли бы подумать об этом, еще не пришло вам в голову лет десять назад. Раньше ты был слишком незрелым. Хорошо, теперь я буду обсуждать дату свадьбы Яояо и Цзюньси с сестрой Сюй. К тому времени я приглашу тебя на свадебный ужин. Ха-ха, - рассмеялась ли Мэйлин, уходя.

Телохранители привели продавщицу обратно в магазин. Нин Яо надела свои темные очки и сверкнула гордой улыбкой. - Сестра, неужели ты думаешь, что сможешь вот так просто победить меня и мою маму? Чтобы разлучить меня и Цзюньси? Ваши маленькие действия не вызывают никакого эффекта и не заставляют нас чувствовать что-либо. Мы оба все еще живем свободно. Нам нужны мужчины, мы их получаем. Мы хотим денег, мы их получаем. Хм!”

Нин Яо высокомерно удалился.

Сяо Чжоу топала ногой в гневе. - Нин Цин, что происходит? Казалось, что мы вот-вот победим эту пару-мать и дочь, но они похожи на тараканов, которые никогда не умирают. Они были воскрешены снова. Черт возьми, они высокомерны.”

Нин Цин наблюдала за их спинами и у нее появилась идея. - Сяо Чжоу, пойди и откупись от бариста в кафе. Я бы хотел услышать, что они скажут.”

…

В кафе

Ли Мэйлин сидел напротив матушки Сюй. Ли Мэйлин сунула конверт матушке Сюй.

Мать Сюй открыла конверт, и там было соглашение о передаче акций.

- Сестра Сюй, в семейном холдинге "император Энтертейнмент Груп" всегда есть три-четыре директора с разными фамилиями. Они следили за положением Цзюньси и создавали проблемы. Это пятнадцатипроцентная доля одного из крупнейших директоров с другой фамилией. Как только Цзюнси получит это, он сможет удалить всех директоров. С этого момента, Императорская развлекательная группа будет полностью принадлежать семье Сюй.

Глаза матушки Сюй сияли от радости. “Откуда у тебя это?”

- У режиссера с другой фамилией есть сын, который любит играть в азартные игры. Несколько дней назад он проиграл, и главарь банды поймал его. Директору ничего не оставалось, как взять ипотеку по договору. В конце концов, я все понял.”

Матушка Сюй услышала это и прямо спросила: “Чего ты хочешь?”

Ли Мэйлин сделала глоток своего кофе и сказала: “Это соглашение-приданое для Яояо. Я хочу, чтобы Яояо женился на семье Сюй.”

“Это ... - матушка Сюй заколебалась. Честно говоря, она была очень недовольна Нин Яо.

Ли Мэйлин увидела и поставила свою чашку кофе. Она взяла конверт обратно и встала. - Поскольку сестра Сюй недовольна приданым, забудь об этом. Я сделаю первый шаг.”

- Эй!- Мать Сюй держала ли Мэйлин. - Давай это обсудим.”

“Здесь нечего обсуждать. Я хочу, чтобы Яояо женился на Цзюньси в течение месяца!- Ли Мэйлин был очень настойчив.

Матушка Сюй колебалась. В конце концов, когда Ли Мэйлин хотела уйти, она тяжело кивнула и сказала: “Хорошо!”

Нин Цин пряталась на заднем сиденье в кафе и подслушивала. Когда она услышала, что матушка Сюй согласилась, в ее глазах появилось тупое выражение. Она в отчаянии опустила голову.

Ли Мэйлин сумела убедить Нин Чжэнго не присутствовать на ужине в честь Кван Цин этим вечером, и Нин Цин уже догадалась, что ли Мэйлин протягивала свои руки к внешнему миру за помощью в течение последних двадцати лет.

Когда Ли Мэйлин держала компанию Ning Zhenguo, чтобы развлечь клиентов, она не только контролировала семейный бизнес Нин, она уделяла пристальное внимание группе развлечений императора и готовила себя давно.

Неудивительно, что ли Мэйлин сказала, что она уже думала обо всем, что может прийти в голову Нин Цин двадцать лет назад. Нин Цин была слишком незрелой в этом случае.

Хотя они так долго боролись, у Ли Мэйлин все еще были свои способы вернуть все на круги своя. Как и сказала Нин Яо, что бы она ни сделала, это не повлияет на них. Дуэт мать-дочь продолжал жить свободно.

Нин Цин сжала кулак, и она снова почувствовала себя потерянной в горе.

…

Нин Цин распахнула дверь. Она вошла в здание Гуан Цин с несколькими бумажными пакетами в руках.

Секретарша увидела ее и быстро поклонилась, приветствуя “ " Мисс Нин, вы здесь, чтобы искать президента? Я сейчас тебя наверх приведу.”

Во время банкета Кван Цин Нин Цин танцевала со своим президентом, и все в Гуан Цин относились к ней с большим уважением.

- Хорошо, спасибо.”

Затем секретарша провела Нин Цин в лифт. Когда она вошла в кабинет президента, то встретила там много сотрудников. Все были потрясены, увидев ее. Во-первых, Нин Цин был знаменит. Во-вторых, это были ее отношения с их президентом.

Чжу жуй никогда не думал, что придет Нин Цин. Он быстро подошел к ней, чтобы поздороваться. - Мадам, президент Лу на совещании. Он вернется через десять минут. Вы можете подождать его в офисе.”

“Окей.- В кабинет вошла Нин Цин.

Секретарша в приемной ахнула, мадам?

Неужели она ослышалась?!

Это был первый раз, когда Нин Цин вошла в офис Лу Шаомина. Его кабинет был роскошным и просторным. Блестящие французские окна, черно-белая цветовая гамма и простой, но великодушный дизайн открывали тихую прохладу.

Все в ее поле зрения было чистым, без единого пятнышка пыли. Она положила бумажный пакет на диван и подошла к его столу.

Документы на столе представляли собой либо цифровые отчеты с четырьмя десятичными знаками, либо они были составлены на различных языках. Она понимала только мандаринский и английский языки.

Ручка в держателе для канцелярских принадлежностей несла вес. Гравюры представляли собой древний изысканный узор. Это был низкий профиль, но роскошный.

Она подошла к кожаному офисному креслу и села. Она откинулась на спинку стула и резко обернулась. МММ, она прищурилась неторопливо, так удобно.

Затем она сделала еще несколько кругов, и стул перестал двигаться. Внезапно глубокий мягкий мужской голос спрашивает: "Разве у тебя не кружится голова?”

Нин Цин быстро открыла глаза и посмотрела. Она не знала, когда этот человек вернулся. Рука, остановившая стул, держала документ, в то время как другая его рука была в кармане. Его красивое мускулистое тело было слегка согнуто, а яркие черные глаза излучали внушительную ауру.

Нежная рябь, которая быстро распространилась по красивым глазам Нин Цин. Она тихо ответила: "Шаоминг, ты закончила со своей встречей?”

- Мм, только что закончила.- Лу Шаомин вынул руку из кармана и потер ее изящное лицо. Он наклонился вперед и поцеловал ее.

Освежающий запах мужчины наполнил ее ноздри. Ресницы Нин Цин, похожие на крылышки бабочки, захлопнулись, и она быстро закрыла глаза.

Но его поцелуй не достиг цели.

Когда она открыла глаза, красивое лицо мужчины было очень близко к ней. Его острый, как гора, нос слегка касался ее кожи, но он не поцеловал ее. Его глубокие тонкие глаза пристально смотрели на нее с оттенком нежности, как будто он видел сквозь все ее эмоции.

Нин Цин была в панике. Она подумала, что он, должно быть, смеется над ней.

“Что ты там делаешь?- Она протянула руки и толкнула его в грудь. Ей не понравился его замкнутый, но глубокий взгляд. Она была как лист белой бумаги перед ним, тридцатилетним мужчиной, и она ничего не могла скрыть.

Особенно когда он был таким высоким. Когда он наклонился, она свернулась калачиком на диване. Как будто он заключил ее в свои объятия, и она была поглощена запахом этого мужчины.

Лу Шаомин легко поцеловал ее в лицо и улыбнулся. - Но почему же? Ты даже не посмел позволить кому-нибудь увидеть нас вместе. А теперь, ты приходишь в мой офис так открыто? Жены.”

Он сделал акцент на титуле “жена”.

Нин Цин сильно покраснела. Она оттолкнула его и встала. Она направилась к дивану. “Сегодня я получил свою зарплату и пошел купить тебе одежду в торговом центре. Я проходил мимо вашего офиса, поэтому решил заскочить.”

Нин Цин достала из бумажного пакета купленную ею одежду. Это была вязаная рубашка.

Вообще - то, она не планировала покупать рубашку в торговом центре, но пришла Нин Яо, и она устроила шоу.

“Тебе это нравится?- Нин Цин обернулась и хотела показать ему, что это такое.

Ее гладкое плечо ударило мужчину. Она не знала, когда Лу Шаомин подошел к ней сзади. Он стоял очень близко к ней, засунув руки в карманы.

Перед Нин Цин стоял кофейный столик. Он стоял очень близко к ней. Она почти не видит, как он тренируется, но тело у него твердое, как камень. Мышцы под его рубашкой вызывают у нее озноб, когда она прикасается к ним.

"Мм", - лениво ответил Лу Шаомин. Он посмотрел и увидел, что это была серая вязаная рубашка с V-образным вырезом, которая выглядела очень мягкой. “Вообще-то я не ношу вязаных рубашек.”

Неужели он пытается сказать ей, что она сделала неудачную покупку?

Нин Цин попыталась наклониться вперед, все еще сохраняя дистанцию между ними. Она заправила волосы за уши и тихо сказала: “Я знаю, что ты всегда носишь рубашки, но я могу сказать, что все они сшиты на заказ. Если я куплю рубашку, вы будете чувствовать себя некомфортно, даже если вы заставите себя носить ее. С таким же успехом я мог бы купить тебе вязаную рубашку. Вы можете носить его дома. Ты ... хорошо выглядишь во всем.”

Нин Цин была сбита с толку. Это был первый раз, когда она нашла мужчину, которому было так трудно угодить. Ей пришлось уговаривать его надеть ее после того, как она купила ее для него.

Лу Шаомин увидел мочку уха девушки. Это был последний комплимент, который она ему сделала. Насколько же она была смущена?

Разве это не правда?

Он поднял брови, и влажное дыхание наполнило ее уши, - так как моя жена купила его для меня, я буду носить его. Я надену его для своей жены.”

Нин Цин нахмурилась. Почему он так близко подошел к ее уху, когда говорил? Ему показалось, что она не слышит радости в его веселом голосе? Она сделала ему комплимент, и он очень гордился собой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 93:Скажите мне, что сегодня не так?**

“А что в другой сумке, женушка?”

“Ничего.- Нин Цин протянула свою маленькую руку, чтобы закрыть отверстие бумажного пакета.

Но было уже слишком поздно. Мужчина вытянул свою длинную руку и засунул в нее длинный указательный палец. Розовый плечевой ремень был закреплен на его пальце. - Бюстгальтер, да?”

Лицо Нин Цин было красным. Ей не следовало приходить сюда сегодня!

“Да, я чувствовал, что размер раньше был слишком мал, поэтому я пробую больший размер...” голос Нин Цин был похож на жужжание комара.

- Женушка, а мне за это полагается кредит?- Лу Шаомин приложил свои тонкие розовые губы к ее милой розовой мочке уха и заговорил низким и сексуальным голосом, давая ей поцелуй.

Нин Цин вся дрожала. Что же этот человек делает? Он не только целовал ее, но и терся большим пальцем о плечевой ремень, который был на его указательном пальце, как будто лаская нежную кожу женщины.

Когда элегантный джентльмен превратился в мошенника, это вызвало неописуемый темперамент.

- Хватит валять дурака!- Она толкнула его локтем в живот и талию. Мужчина не сдвинулся с места, но она сама была отброшена назад реакцией силы.

- А!- Она закричала.

Сильная рука тут же обвилась вокруг ее изящной и мягкой талии. В следующую секунду она уже была в объятиях этого человека. Мужчина немного тяжело дышал. “Чего ты там кричишь?”

О чем еще она могла кричать? Она вот-вот упадет.

Какие грязные мысли бродили у него в голове?

- Эй ты, отпусти меня и оставь в покое! Это все потому, что ты был так близко ко мне. Мне было негде стоять, и поэтому я чуть не упал.- Нин Цин потянула его большую руку своими маленькими ладонями.

Лу Шаомин не только не отпустил ее, но и начал небрежно ощупывать ее талию. Ее изящная талия была такой тонкой, что ему хватило лишь половины руки, чтобы обнять ее.

“И ты вот так просто упал? Я видел, как ты танцевала на конкурсе “розовая Леди” в тот день; ты могла танцевать в любой позе. Может ты хочешь расколоться или повернуться, или просто лечь у стены и показать мне?

О чем это он говорит?

Неужели ему не было стыдно?

Был ли он там и в тот день?

“Лу Шаомин, не трогай меня за талию. Пожалуйста, это действительно щекотно. Хе-хе... " Нин Цин действительно не могла вынести его прикосновений. Она тут же рассмеялась и спряталась, резко изогнув свое маленькое тело.

Лу Шаомин отказался отпустить его. Пока они боролись, Нин Цин обернулась. Она подняла голову, и ее прекрасные улыбающиеся глаза, похожие на цветы, встретились с его взглядом. Он смотрел на нее со снисходительностью и обожанием.

Нин Цин напряглась и перестала сопротивляться. Ее маленькие ручки медленно обхватили его сильную талию, и он спрятал ее маленькое личико у себя на груди. - Спасибо, шаоминг.”

С первого же взгляда он понял, что у нее что-то на уме и она несчастна, поэтому он всегда потакал ей и уговаривал ее.

Нижняя часть живота Лу Шаомина была напряжена, и его физическая реакция была очень сильной от трения между ними. Но у него был хороший самоконтроль. Он погладил ее по волосам своей большой рукой и поцеловал в лоб. Он открыл рот и спросил: “Скажи мне, что случилось сегодня?”

- ...Я ... - Нин Цин не сразу открыла рот, но затем дверь кабинета распахнулась после нескольких стуков.

Чжу жуй стоял у двери, а рядом с ним-женщина-менеджер из отдела маркетинга. Судя по документам, которые она держала в руках, похоже, что она была здесь, чтобы отчитаться о своей работе.

Нин Цин не ожидала, что кто-то придет. Она быстро отпустила его. Теперь она была смущена. Что она делает в таком серьезном месте, как офис?

Чжу жуй не ожидал, что президент и его жена будут близки в офисе. Он следовал за президентом уже восемь лет. Президент был строг, самодисциплинирован, ясен и элегантен. Его личная жизнь была чиста. Он не нуждался ни в каких отношениях между мужчинами и женщинами. Он был окружен атмосферой подавленной чувственной страсти и холодного темперамента, что делало Лу Шаомина в его глазах Богом мужского пола.

Неожиданно, мужские боги также будут иметь времена, когда они станут смертными.

Чжу жуй был смущен. - Пре ... президент,пора сделать заказ. Есть отчет об опросе от отдела маркетинга, который вам нужно утвердить.”

- Уходи и закрой дверь!”

Нин Цин услышала, как мужчина рядом с ней что-то пробормотал. Мир закружился вокруг нее, а она все еще была потрясена. Мужчина нес ее на руках, и она направлялась в туалет в своем кабинете.

Чжу жуй быстро закрыл дверь. Послание мужского Бога, превратившегося в смертного, было очевидным – я прямо сейчас собираюсь быть со своей женой. - Не беспокойте меня.

Менеджер по маркетингу ошеломленно уставился на дверь перед ней. Она совсем забыла, как реагировать. Примерно через 30 секунд она тихо попрощалась с Чжу Жуй и позвала кого-то, пока шла к лифту. - Эй, Сяо Цзюань, Боже мой, угадай, что я только что видел? Наш президент держал Нин Цин в своих объятиях. Да, это Нин Цин. Ух ты, ты даже не видишь, как президент открывает свои объятия. Его тело было таким великолепным. Его скульптурное красивое лицо было таким нежным, а губы терлись о лицо Нин Цин.”

…

Нин Цин перенесли на мягкую кровать. Она схватила мужчину за воротник рубашки и с беспокойством спросила:”

Она не хотела стать причиной профессионального падения этого человека.

- Никакой работы, женушка важнее.- Лу Шаомин наклонилась, чтобы снять туфли на высоких каблуках, и он положил ее прохладные маленькие ножки на черно-белое постельное белье.

Нин Цин перекатилась на кровать,и ее лицо запылало. Неужели он только что снял для нее туфли?

Такой человек, как он, снимает для нее туфли... интересно, о чем он думает?

Пока она все еще чувствовала себя немного смущенной, ее маленькие плечи были схвачены большой рукой, и сильное тело мужчины прижалось к ней. - Женушка, раз уж ты явилась ко мне, Давай поцелуемся.”

Он поцеловал ее в красные губы.

Голова Нин Цин онемела. Она сглотнула и закрыла глаза. Ее маленькие ручки дрожали, когда она обходила вокруг его костюма и снимала его для него.

Лу Шаомин перевернулся и лег на кровать. Он обнял ее одной длинной рукой, позволяя ей удобно положить голову ему на грудь, одновременно натягивая одеяло до талии. Еще одна большая рука погрузилась в волосы на затылке, чтобы углубить поцелуй.

У Нин Цин закружилась голова. Независимо от того, что она делает с этим человеком, ей всегда очень комфортно и она легко теряет себя.

После поцелуя бог знает сколько времени, Лу Шаомин отпустил ее.

Лицо Нин Цин было красным, когда она лежала на его груди, сердце бешено колотилось. Его сердце бешено колотилось в беспорядочном ритме. Она чувствовала это под всем вокруг. Ей не нужно было смотреть, чтобы узнать, что это было.

Она вдруг поняла, что не знает, что делать.

Лу Шаомин медленно сел и прислонился широкой спиной к кровати. Девушка прислонилась к нему. Он обнял ее и дал ей отдохнуть в своих объятиях, как котенку.

“Что случилось? Расскажи мне об этом.- Он искоса взглянул на ее яркий и полный лоб.

Нин Цин выровняла дыхание. Атмосфера после поцелуя была спокойной и грациозной. Это было очень удобно для долгого разговора. “Ну, я встретила ли Мэйлин, ее дочь и тетю Сюй, когда ходила сегодня по магазинам.”

Нин Цин рассказала Лу Шаомину, что произошло.

“МММ” - сказала Лу Шаомин, держа свою нежную маленькую руку в большой и сочувственно сжимая ее. “Значит, ты чувствуешь себя неудачником. У других дела идут хорошо, а ты зря был занят?”

- Ага!- Нин Цин кивнула.

“В вашем возрасте то, что вы уже сделали, очень впечатляет, но вы недостаточно сделали, чтобы иметь дело с Meiling Li и ее дочерью. Вы не уловили их ключевой слабости, позволяя им по-прежнему иметь возможность ходить так, как они хотят."Лу Шаомин дал соответствующий комментарий.

“Я знаю, но не знаю, что делать.- Нин Цин чувствовала себя потерянной. "До того, как мне исполнилось 18 лет, я чувствовал себя счастливым. Моя семья была гармоничной. Мои родители любили друг друга. Когда я учился в средней школе, я жил там со всей семьей. Когда мне было 18 лет, я сосредоточил все свое внимание на предстоящем вступительном экзамене в университет; я был поглощен своими исследованиями. А потом вдруг мои родители развелись, и нас выгнали из дома. Никто не сказал мне причину, и у меня не было времени, чтобы выяснить, почему. Давление жизни приходило на меня всегда чувство. Все, что я знал, это то, что я должен заработать столько, сколько смогу.”

Лу Шаомин внимательно слушал и просто анализировал: “у ваших родителей всегда были хорошие отношения. Вы говорите, что не знаете причины их развода. На самом деле, причина очень проста. Должно быть, случилось что-то неожиданное, что взволновало вашего отца и поставило под сомнение его выводы.”

Нин Цин нахмурила свои красивые брови и посмотрела в сияющие глаза мужчины. - Ты имеешь в виду... бабушку, которую столкнула с лестницы моя мать?”

“Да.- Лу Шаомин кивнул. - Подумай вот о чем: у твоего отца были чувства к твоей матери, а твоя мать и твоя бабушка-это мать и дочь. Ваша семья была гармоничной. Твой отец не подал бы на развод, если бы твою бабушку не столкнули с лестницы. Он хотел бы сохранить свою беспроигрышную ситуацию, так как у него была и его семья, и красота.”

Теперь, когда они об этом заговорили, Нин Цин разозлилась. - Моя мать не стала бы сталкивать бабушку с лестницы! Я в этом абсолютно уверен. Они просто ужасны. Я не знал об этом до недавнего времени. Они чувствуют себя виноватыми и сознательно скрывают это от меня!”

“Вот именно, не так ли?- Лу Шаомин ласково рассмеялся. “Тогда идите и разберитесь. На самом деле, вы были неправильно направлены, когда пошли против ли Мэйлин и ее дочери. Нин Яо не стоит об этом беспокоиться. Как говорится, " чтобы поймать воров, вы должны сначала поймать короля.- Ты должен сначала уложить ли Мэйлинга. Ли Мэйлин живет так долго; она не тот человек, которого можно сломить, всего лишь сражаясь с парой битв умов.”

Нин Цин внезапно ощутила прилив бодрости. Так долго она была сбита с толку движениями ли Мэйлин и ее дочери. Она слишком сильно хотела победить.

Она узнала о своей бабушке только от Ли Мэйлин на пресс-конференции. Она поклялась узнать правду и доказать невиновность своей матери, но так и не успокоилась, чтобы серьезно подумать об этом.

Она не очень ясно представляла себе характеры членов семьи Нин. Она не думала всерьез, что бабушкин инцидент станет причиной развода между ее родителями. Таким образом, она не думала, что это будет источником развода и расследовала его.

Вспоминая слова Ли Мэйлин во время конференции: “если бы сестра не столкнула бабушку с лестницы, Чжэнго не подал бы на развод.” Она даже не придала этому особого значения.

Her heart was too chaotic. She wanted to knock down Li Meiling so much, but she was too blind.

Это верно, вода имеет силу, чтобы заставить лодку плыть или тонуть. Нин Чжэнго был " вода.” Она позволит Нин Чжэнго бросить ли Мэйлин, точно так же, как он тогда бросил ее мать.

Те, кто принимал в этом непосредственное участие, не могли видеть так же ясно, как те, кто находился снаружи.

Выслушав Лу Шаомина, ее порывистое сердце быстро успокоилось.

- Однако инцидент с бабушкой произошел три года назад. Бабушкин разум сейчас не так ясен. Это будет нелегко расследовать. Кроме того, я не могу гарантировать, что инцидент с бабушкой был спланирован ли Мэйлингом.”

Лу Шаомин ущипнул фарфоровое личико Нин Цин и рассмеялся. "Смелая догадка - это первый шаг к победе, вы должны верить своему первому инстинкту.”

Неужели ему так нравится щипать ее за лицо?

Нин Цин отвела его руку в сторону. “Не щипай меня, я сейчас распущу слюни.- Хотя ее рука отказала ему, она еще глубже зарылась в его объятия.

Его руки были широкими и теплыми,а плечи-сильными. Он был мужчиной, который мог заставить любую женщину в мире чувствовать, что она может положиться на него.

У нее было здоровое чувство безопасности.

Лу Шаомин еще пару раз ущипнул ее за щеку и прикусил тонкие губы, опустив глаза. “А где же слюна? Я помогу тебе его съесть.”

- Это ты!”

Видя, что девушка действительно немного раздражена, Лу Шаомин быстро притянул ее в свои объятия. Она действительно не могла вынести волнения. Ее лицо становилось красным, и она начинала топать ногами.

Лу Шаомин сказал: "Для такого хитрого персонажа, как Ли Мэйлин, ее средства должны быть презренными. Если вы хотите расследовать инцидент с бабушкой, первый шаг-это привести бабушку и получить ее на своей стороне. Нечистая совесть человека всегда боится опасности; этот трюк заставит ли Мэйлин почувствовать себя неловко. Она не сможет спокойно спать и есть.”

Привести сюда бабушку?

- Невозможно, Нин Чжэнго не согласится!”

Лу Шаомин посмотрел на нее с гордой длинной ногой, слегка согнутой в локте, и мягко улыбнулся. “Тебе нужна моя помощь?”

Глаза Нин Цин ярко сверкнули, и маленькая рука схватила край его рубашки и спросила: "Шаомин, у тебя есть способ?”

- Угу, - ответил он.

“Отличный.- Нин Цин чуть не подпрыгнула от радости. Мало того, что она хотела расследовать инцидент своей бабушки, но у нее также были очень хорошие отношения с ее бабушкой. Наконец-то она сможет позаботиться о своей бабушке!

- Шаоминг, спасибо тебе за помощь. Я должен узнать правду до того, как Сюй Цзюнси и Нин Яо поженятся. Я не позволю Нин Яо жениться на семье Сюй.- Глаза Нин Цин искрились уверенностью.

Но мужчина рядом с ней замолчал, услышав это.

Прищурившись, мужчина пристально всматривался в ее лицо, и многое в его задумчивых глазах вдруг показалось ей непостижимым.

Только тогда Нин Цин поняла, что в ее словах было что-то не так. Неужели он думает, что она все еще испытывает чувства к Сюй Цзюньси и не может видеть, что Сюй Цзюньси и Нин Яо счастливы?

- Шаоминг.- Нин Цин схватилась за его красивое лицо и серьезно сказала: - Сюй Цзюнси и я остались в прошлом. Мое разрушение его брака с Нин Яо не имеет ничего общего с моими личными чувствами. Не поймите меня неправильно.”

Лу Шаомин прикоснулся к ее маленькой головке и поднял губы, говоря: "я знаю, я не пойму этого неправильно. Вы устали после съемок этих последних двух дней? Сейчас уже полдень. Поспи здесь немного. Только когда у вас достаточно сна, вы можете иметь энергию для борьбы.”

Нин Цин была немного сонной. Ее недавний график съемок заставил ее дни и ночи повернуть вспять. Она слишком мало спала.

Лу Шаомин положил ее на землю. Нин Цин увидела, что он встает, и быстро потянула его за рукав. - Шаоминг, может ты немного поспишь со мной?”

“ОК.- Лу Шаомин приподнял одеяло и лег рядом с ней.

Нин Цин наклонилась и посмотрела ему в лицо. Она придвинулась к нему всем своим маленьким телом. Лу Шаомин тихо рассмеялся и, протянув свою длинную руку, позволил ей положить на нее голову. Нин Цин спала в его объятиях.

Настолько теплый.

Через некоторое время девочка уснула. Лу Шаомин посмотрел на ее спокойное спящее лицо, протянул руку и коснулся пальцами кончика ее носа. Она так крепко спала. Знает ли она, что его тело страдало?

Мучительный бесенок.

- Нин Цин, неужели Сюй Цзюньси больше не в твоем сердце? Двадцать лет Быть детскими влюбленными-это очень долгий срок.- Спящая девушка не слышала плача этого человека.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 94:Приведите Ее В Дом Семьи Нин И Действуйте Без Ограничений**

Когда Нин Цин проснулась, было уже три часа дня. Другая половина кровати была пуста. Лу Шаомин уже ушел.

Нин Цин вышла из машины и направилась в контору. Затем раздался стук в дверь, и вошел Чжу жуй.

“Мадам.- Чжу жуй держал в руках поднос. Он положил его на кофейный столик перед диваном: “президент попросил меня приготовить это для вас, мадам. Президент уехал на совещание и вернется примерно в пять часов. Он сказал, что мадам может уйти домой первой, но если у вас сегодня ничего не происходит, вы также можете подождать, пока он уйдет домой вместе.”

Нин Цин бросила взгляд на поднос. Там был апельсиновый пирог с маслом, медовый бисквит, фруктовая площадка, травяной желе с молоком и, что самое главное, ее любимое мороженое Häagen-Dazs.

Это был очень роскошный, но расслабляющий дневной покров.

Нин Цин сверкнула милой улыбкой. Неужели он и дальше будет так ее баловать?

Чжу жуй вышел из комнаты. Нин Цин села на диван и взяла ложку мороженого. Мм, так вкусно.

Юэ Ваньцин уже переехала в квартиру, и она была там в течение последних двух дней. Жилой район находится совсем рядом с чайным павильоном. Цитируя Лу Шаомина,это было буквально в пяти минутах ходьбы.

Там была тетя, которая заботилась о своей маме в квартире. Ее мама выздоравливала хорошо, и она была энергичной. Когда у нее было время, она вязала одежду с тетей дома или ходила в развлекательную зону, чтобы позаниматься спортом или поиграть в карты. Она жила прекрасной жизнью.

Лу Шаомин не только хорошо заботился о ней, но и хорошо заботился о ее матери. Может ли быть хоть одна женщина, которая не любила бы такого мужчину?

Вспомнив его красивое лицо, Нин Цин улыбнулась.

Бог справедлив. Иногда она думала, что все эти три года страданий, через которые она прошла, были лишь для того, чтобы заставить ее ждать его прихода.

Казалось, что ее сердце было покрыто медом. В сумочке у нее зазвонил телефон. Она встала и посмотрела; это был зов Нин Чжэнго.

Так быстро.

- Привет, Цинцин.- Три года ... прошло уже три года с тех пор, как Нин Цин слышала, чтобы Нин Чжэнго называл ее так нежно. Было очевидно, что он заискивает перед ней.

- МММ, а что это такое?- Нин Цин был прямолинеен.

- Цинцин, я давно хотел тебе позвонить. Я слышал, что вы танцевали с молодым господином Лу на банкете Гуан Цин. Какие у вас отношения с молодым мастером Лу?”

Нин Цин холодно ухмыльнулась и спросила в ответ: “в каких отношениях ты бы хотела, чтобы мы были вместе?”

- Это ... Цинцин, честно говоря, я никогда не думал, что ты будешь иметь дело с молодым господином Лу. Семья Лу-это не то, с чем мы, маленькие семьи, можем сравниться. Семья Лу была известна лишь в течение нескольких поколений, и молодой мастер Лу является единственным представителем нового поколения. Его личность чрезвычайно отличается. Однако, если бы вы действительно были в отношениях с молодым мастером Лу, наша семья Нин должна была бы полагаться на вас в будущем. Это могло бы обеспечить процветание семьи Нин в течение нескольких поколений.”

- Хех. По мнению Нин Чжэнго, ни один благотворный фактор в бизнесе не может быть сильнее семейных уз. Его дочь стала ценной, когда ее можно было использовать. Затем он быстро подбежал. По правде говоря, он не любил никого, кроме самого себя.

“А ты не полагаешься не на того человека? Ты вытеснил меня из семьи Нин три года назад. Ли Мэйлин и Нин Яо - ваши драгоценные сокровища. Вы должны полагаться на них.”

- Цинцин, ты все еще сердишься на папу? Я извинюсь перед тобой. Я был ублюдком. А как насчет этого? Я скажу тете ли, чтобы она приготовила ужин Сегодня вечером. Вы с молодым господином Лу приходите к нам на ужин. Я попрошу Яояо и Цзюньси тоже прийти.”

Услышав, как Нин Чжэнго говорит так осторожно, насмешливая ухмылка Нин Цин стала шире. - Перестань ходить вокруг да около. Вы даже не позволяли мне переступить порог дома семьи Нин за последние три года, а теперь приглашаете меня на ужин? Если вам нужна помощь от молодого мастера Лу, пожалуйста, будьте прямолинейны.”

Нин Чжэнго никогда не думал, что Нин Цин будет так прямолинеен. Поскольку он был смущен, у него не было другого выбора, кроме как ответить прямо. “Я давно присматривался к одному клочку земли. Компания уже вложила в него семьдесят процентов наших средств, но я только что узнал, что этот участок земли принадлежит молодому мастеру Лу, и он не хочет давать мне права на разработку земли. Цинцин, деньги компании пойдут впустую, если я не смогу получить право на разработку земли. Подумай о своей бабушке, это же семейное дело Нин!”

Лу Шаомин действовал немедленно и решительно. Он сказал, что поможет ей в полдень, и Нин Чжэнго сразу же попросил ее о помощи.

Нин Цин была еще более благодарна и тронута.

“Окей. Я позвоню молодому мастеру Лу, чтобы пригласить его на ужин, но мне плевать на землю. Вы сами обсуждаете это с молодым мастером Лу.”

…

Нин Цин ждала Лу Шаомина в офисе. Он вернулся около пяти.

Нин Цин рассказала ему обо всем по телефону, после чего они отправились к дому Нина.

К тому времени, как они покинули вестибюль Гуан Цин, рабочий день уже подходил к концу. Они встретили много сотрудников на их пути, и все поклонились и приветствовали: 'президент, госпожа Президент…”

Нин Цин не знала, как всего за несколько часов все изменили свой срок обращения с “Мисс Нин” на “Миссис президент”. Она решила, что это из-за того, что он внес ее в комнату, и слух об этом распространился по всему офису.

Ву, он должен держаться в тени.

…

Лу Шаомин сел за руль "Бентли" и привез Нин Цин в дом семьи Нин. Нин Чжэнго уже ждал у двери.

- Молодой господин Лу, Цинцин, пожалуйста, входите.- Нин Чжэнго улыбался.

Лу Шаомин был одет в костюм и брюки, выглядя высоким и красивым. Когда он вошел в холл, ему показалось, что он принес в дом Сияние. Этот человек сияет, как кусок золота, куда бы он ни пошел.

Нин Цин последовала за ним. Она подняла глаза и увидела ли Мэйлин, стоящую позади Нин Чжэнго. Хотя она улыбалась, злость в ее глазах невозможно было скрыть. Она полагала, что ли Мэйлин никогда не представляла себе, что настанет день, когда она будет стоять у двери, чтобы приветствовать Нин Цин дома.

- Тетя Ли ... - Нин Цин изящно взяла Лу Шаомина за руку и помахала ли Мэйлин.

- Цинцин, ты вернулась домой.- Ли Мэйлин умел кланяться и подчиняться. Она одарила Нин Цин дружеской улыбкой.

- И это все?- Спросил Лу Шаомин на ухо у Нин Цин.

“О, это любовница моего отца. Она стала его женой три года назад. Другими словами, она моя мачеха, мама Нин Яо.- С улыбкой ответила Нин Цин.

При слове "хозяйка" улыбка ли Мэйлин стала еще более натянутой. Она крепко сжала кулаки. Она трудилась двадцать лет и больше всего ненавидит это слово.

- Госпожа?- Лу Шаомин посмотрел на Нин Чжэнго, который выглядел смущенным. “Я не могу судить об этом по внешнему виду, но состояние вашей семьи довольно тяжелое.”

Лицо Нин Чжэнго изменилось и пошутило: "то, что случилось, когда я был молод. Простите, молодой господин Лу.- Тогда, Нин Чжэнго пристально посмотрел на Ли Мэйлин “ - что ты здесь делаешь? Молодой господин Лу здесь. Поторопись и проверь, как продвигается ужин.”

У них не было выбора. Это было из-за Нин Цин, что Лу Шаомин был там. Нин Чжэнго не посмел обидеть Нин Цин. Ему оставалось только нетерпеливо махнуть рукой и увести ли Мэйлин на кухню, чтобы никто больше никого не смутил.

Ли Мэйлин не могла ничего сказать, хотя и чувствовала себя обиженной. На какое-то время она с этим смирится. Затем она повернулась, чтобы войти в кухню.

Нин Цин смотрел ей в спину, пока она холодно ухмылялась.

Как только они подошли к гостиной, то услышали, что за дверью кто-то разговаривает. Они обернулись и увидели, что Сюй Цзюньси и Нин Яо были дома.

Улыбка Нин Цин стала еще шире. Как раз вовремя!

- Цзюньси, Яояо, вы вернулись. Поторопись и приезжай. Сегодня к нам на обед пришел молодой господин Лу. Позвольте вас познакомить, - сказал Нин Чжэнго.

Улыбка Нин Яо была натянутой. Она подняла глаза и посмотрела на мужчину, стоящего посреди гостиной. В ярком свете над головой ему казалось, что он сам сияет. Его элегантность вызывала у людей желание поклоняться ему.

Она не может заполучить такого мужчину, так почему же Нин Цин может это сделать?

Когда сегодня днем ей позвонил отец, она почувствовала себя так, словно ее ударила молния. Она никогда не думала, что молодой господин Лу вернется домой с Нин Цин. Разве это не был просто танец?

Что бы это значило, если бы он вернулся домой с Нин Цин?

Она любила драться с Нин Цин еще с юности. Что бы ни было у Нин Цин, она хотела этого. От красивой одежды, до статуса дочери г-на Нина, до Сюй Цзюньси; она преуспевала каждый раз.

Но потом появился Лу Шаомин. Она не может затеять драку, она не осмелилась драться, хотя ей очень хотелось.

Почему? Как же Нин Цин могла сравниться с человеком такого положения?

Нин Яо еще не оправился от такого нападения.

- Молодой господин Лу, давно не виделись. Привет, - Сюй Цзюньси вышел вперед и вежливо поприветствовал Лу Шаомина. Он даже не взглянул на Нин Цин.

"Генеральный директор Сюй, Здравствуйте”, - вежливо, но слабо ответил Лу Шаомин.

Как только два его зятя уселись в гостиной, Нин Чжэнго крикнул ли Мэйлингу: "Мэйлин, вы закончили с чаем?”

- Сейчас принесут чай.- Ли Мэйлин вышел с улыбкой. За ее спиной стояла служанка с подносом в руках. На подносе стояли три чашки чая.

Служанка поставила чашки с чаем на стол, а Ли Мэйлин поклонилась и подала чай обеими руками. Первая чашка чая была отдана Лу Шаомину.

- Молодой господин Лу, наслаждайтесь вашим чаем.”

Лу Шаомин не ответил, но взглянул на Ли Мэйлин.

Этот взгляд шокировал ли Мэйлин.

Она была в развлекательном кругу уже двадцать лет и больше всего общалась с мужчинами. Через некоторое время она даже собиралась составить компанию Нин Чжэнго, чтобы развлекать его клиентов. Она видела много разных богатых людей.

Лу Шаомин покосился на него и слегка кивнул. Он вежливо выразил свою благодарность, но в его глубоких, но ярких тонких глазах была элегантность и холодность высокопоставленного лица, которые внушали почтение.

Выражение лица мужчины в его глазах демонстрирует выдающееся воспитание, продукт истинной аристократической семьи.

Сильная аура достоинства этого человека заставляла людей с радостью почитать его.

Ли Мэйлин отвела взгляд и передала две другие чашки чая Сюй Цзюнси и Нин Чжэнго.

Уже собираясь уходить, она услышала, как Лу Шаомин спрашивает Нин Цин: “что ты будешь пить?”

Ли Мэйлин напряглась, и ее лицо стало серьезным.

Речь шла не о чашке чая, а о стандарте, что чем могущественнее семья, тем строже воспитание. Женщина не должна появляться в том месте, где мужчины обсуждают дела. Обычно на женщину не обращали внимания, и это объясняло, почему она готовила только три чашки чая.

Однако Лу Шаомин спрашивал, что Нин Цин хочет выпить!

О чем бы ни думал ли Мэйлин, Нин Чжэнго тоже мог думать. То, как Лу Шаомин смотрел на Нин Цин, показывало, какое большое значение он придает ей. Никто не знал, что Нин Цин так высоко ценил Лу Шаомина.

- Да, Цинцин. Что ты хочешь выпить? Пусть тетя ли приготовит его.- Рассмеялся Нин Чжэнго.

Нин Цин повела своими кристально чистыми глазами и посмотрела на Нин Яо. “Яояо, ты помнишь, как я любила розовый чай, который ты готовила, с тремя кусочками сахара в нем.”

Розовый чай? Нин Яо не знал, о чем, черт возьми, говорит Нин Цин.

Кроме того, как она могла заставить ее сделать чай для нее?

Нин Цин был недоволен, но Нин Чжэнго бросил взгляд и кашлянул: “Яояо, почему ты все еще стоишь там? Разве ты не слышал, что сказала Цинцин?”

- Папа, Я ... …”

- Яояо, пойдем. Поскольку Цинцин хочет розового чая, мы сделаем это сейчас”, - отрезал ли Мэйлин Нин Яо. Затем она потянула ее за руку.

Нин Цин посмотрела на Лу Шаомина. Они не обсуждали это по дороге в дом семьи Нин, но в тот момент, когда они вошли в дом, он поднял ее так высоко на своей ладони.

У него была возможность привести ее в дом семьи Нин и действовать без всяких ограничений.

…

Нин Яо принесла чашку чая. Должно быть, ли Мэйлин сразу отвела ее на кухню. Хотя Нин Яо не хотела этого, ее лицо было покрыто сладкой улыбкой. Она крепко держала чашку чая, так как боялась, что может перевернуть чашку и попасть в беду.

- Сестра, ваш розовый чай уже здесь. Наслаждаться.- Нин Яо наклонился и поднял чашку с чаем, прежде чем Нин Цин послушно повиновалась.

- Спасибо, Яояо.- Нин Цин протянула руку, чтобы взять его.

Нин Цин посмотрела на чашку и вспомнила тот день, когда она пришла в дом семьи Нин на день рождения своей бабушки. Нин Яо устроил шоу с чашкой чая. Тогда она сама вылила чай себе на ладонь и подставила ее.

Когда Нин Цин вспомнила об этом, она нашла это довольно забавным.

Она протянула руку и повернула ее ладонью вверх. - Она подняла палец,и чашка чихнула. Чашка розового чая внезапно выплеснулась на одежду Нин Яо.

- А!- Закричал Нин Яо.

“Ах, Яояо, прости меня. - Ты в порядке?- Невинно спросила Нин Цин.

- Нин Цин, что ты делаешь?- Проревел Сюй Цзюньси. Он встал и достал несколько салфеток, чтобы помочь Нин Яо вытереть ее одежду.

- Это ... - Нин Чжэнго тоже был шокирован. Он знал, что ее дочери не слишком ладят друг с другом. Но тогда, в присутствии молодого мастера Лу, Нин Цин не потрудилась скрыть это. Она выплеснула чашку розового чая на Нин Яо на глазах у всех. Ее поведение было жестоким, неразумным и высокомерным.

Она слишком самонадеянна!

Нин Чжэнго посмотрел в сторону Лу Шаомина.

Лу Шаомин медленно встал и сказал спокойным голосом: “генеральный директор Сюй, почему вы так нервничаете? Это всего лишь чашка чая, это никому не повредит. К тому же, Нин Цин уже извинилась. Разве Нин Яо не ее сестра? Они, естественно, не будут беспокоиться о чашке чая. Когда ты так кричишь, это может повредить их отношениям как сестер.”

Нин Чжэнго мог понять намерение Лу Шаомина защитить Нин Цин. Он быстро сказал: "Ха-ха, да, Цзюньси. Цинцин и Яояо-сестры. Цинцин был только ... он поскользнулся. Она случайно перевернула чашку. Я уверен, что Яояо не примет это близко к сердцу.”

Ли Мэйлин и Нин Яо грызли друг друга от ненависти. Хех, поскользнулся. Как же она была беспечна. Только Нин Чжэнго мог придумать такое оправдание.

Таково было намерение Нин Цин. Она разбрызгала его по всему Нин ЯО, но все были на ее стороне.

Как же она, должно быть, гордится собой.

Сюй Цзюньси не находил слов. Нин Яо почувствовала себя обиженной в его объятиях. Ее глаза покраснели, когда она показала ему свою обожженную руку.

- Цзюньси, у меня болит рука.”

Сюй Цзюньси посмотрел и нахмурился. Как раз когда он собирался начать атаку, громкий и ясный голос Нин Цин зазвенел: "Яояо, что случилось с твоей рукой? Он так сильно обгорел. Ты это заслужил! Не то чтобы вы не знали, что розовый чай, который я люблю, подают холодным, но вы хотели подать его горячим. Ты даже сделал его очень горячим для меня. К счастью, он был расплескан на вас. Если бы его плеснули на меня, я бы действительно заподозрил, что у тебя дурные намерения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 95:Приведение Бабушки На Короткое Время**

Нин Яо, “…”

Нин Яо действительно сделал чай горячим намеренно; если повезет, он обожжет рот Нин Цин. Но она никак не ожидала, что Нин Цин будет так самонадеянна перед столькими людьми, осмелившись пролить на нее чай!

А Нин Цин никогда не пила розовый чай. Она могла говорить все, что хотела.

Нин Яо хотела закатить глаза. Умный и острый рот Нин Цин снова и снова бросал ей вызов.

Нин Чжэнго боялся наделать еще больше неприятностей. Он сказал немного тихим голосом: "забудь об этом, Яояо; разве это не просто ожог? Из-за чего ты так суетишься? Иди нанеси немного мази. Нам все еще нужно перейти к делу.”

Лицо Нин Яо стало еще темнее. Ее отец никогда не осмеливался сделать ей выговор, но теперь он ругает ее, когда она была обижена?! Он не только не помог ей, но и совершенно не обращал на нее внимания!

- Забудь об этом, Яояо, я думаю, что Цинцин не делала этого намеренно. Пойдем. Мама поможет тебе нанести немного мази.- Ли Мэйлин встретила предостерегающий взгляд Нин Чжэнго. Она не осмеливалась причинить неприятности и могла только стиснуть зубы и увести Нин Яо прочь.

Нин Цин была очень счастлива видеть, как мать и дочь вместе переносят страдания и унижения.

Она хотела, чтобы они попробовали, на что это похоже.

Нин Цин снова посмотрела на Лу Шаомина. Глубокие узкие глаза мужчины были покрыты слабым светом теплого обожания, когда он смотрел на нее. У него был такой вид, словно он хвалил ее за то, что она все сделала правильно, и как будто он оплакивал ее страдания.

У него была пара глаз, которые могли говорить.

Сердце Нин Цин было очень теплым. Сегодня она была немного самонадеянна и к тому же лгала. Должно быть, он заметил ее уловку. На самом деле она боялась, что он невзлюбит ее, и еще она боялась, что ему понравится только ее красивая внешность.

Но он не был поверхностным. Он защищал и поддерживал ее. Он жалел то окружение, в котором она выросла, и любил в ней все. Она могла обнажить перед ним свое истинное "Я", не скрывая этого.

Он понимал ее и жалел.

- Молодой господин Лу, Цзюньси, давайте сядем и поговорим. Выпейте чаю, выпейте чаю, ха.- Нин Чжэнго все уладил.

- Шаомин, я пойду проверю, как там Яо Яо на кухне, - тихо сказала Нин Цин Лу Шаомину.

“В порядке.- Лу Шаомин сидел на диване, скрестив ноги с достоинством и элегантностью.

Нин Цин с улыбкой обернулась. Когда она обернулась, то случайно поймала взгляд Сюй Цзюньси. Его лицо было очень мрачным. Нин Цин даже заметила, как на его лбу резко вздулась голубая жилка.

- Холодно усмехнулась Нин Цин. Почему? Ему было больно видеть, как она издевается над Нин Яо?

Она будет запугивать Нин ЯО только для того, чтобы показать ему!

…

На кухне ли Мэйлин нанесла мазь на руки Нин Яо. Слезы в глазах Нин Яо потекли по ее лицу. Она была так взбешена, что заплакала. - Мама, эта Нин Цин слишком самонадеянна, и как Папа может так поступать? Он мне совсем не помог!”

- Яояо, мама знает, что сегодня с тобой поступили несправедливо, но сначала ты должна смириться. Твой отец хочет кое-что спросить у молодого господина Лу. Ты не можешь разрушить бизнес своего отца и рассердить его.”

- Мам, а как Нин Цин заполучила молодого господина Лу? У молодого господина Лу так много денег, статуса и достоинства. Почему ему нравится Нин Цин?”

Ли Мэйлин вздохнула. - Вздох, мама тоже не знала об этом до сегодняшнего дня. Как могла эта маленькая сучка Нин Цин быть такой счастливой? Мы не можем покончить с ней, что бы мы ни сделали.”

Ли Мэйлин посмотрела на влюбленное лицо Нин Яо и холодно сказала: “тебе лучше не пытаться заполучить молодого господина Лу. Семья Лу-это не то, к чему вы можете подняться. Я обсудил дату свадьбы с матерью Сюй Цзюньси сегодня днем, так что вы можете просто подождать, чтобы выйти замуж в семью Сюй и стать молодой любовницей.”

"Мама, я не думаю о том, чтобы взять молодого мастера Лу”, - сказала Нин ЯО, но ее лицо было немного красным; она была еще более недовольна. “Ты же сам сказал, что я не могу подняться и позвать молодого господина Лу. А как насчет Нин Цин, она достаточно квалифицирована, чтобы заполучить его?”

“Пфф, - сказал Ли Мэйлин с презрительной усмешкой. - Яояо, корпорация Лу-это коммерческая империя, а семья Лу-настоящая благородная семья. Насколько мне известно, родители молодого господина Лу сейчас живут в Лос-Анджелесе в США. Их требования к невестке довольно суровы. Как вы думаете, семья Лу сможет принять Нин Цин? Молодой господин Лу просто играет с ней. Смотрите, как мама будет иметь дело с ней, как только молодой мастер Лу устает от нее.”

- Ну да! Нин Яо тяжело кивнул. - Мама, тогда ты должна отомстить за меня, я ... …”

Голос Нин Яо резко оборвался, потому что она увидела Нин Цин, прислонившуюся к двери, и ее холодные красивые глаза показывали, что она молча смеется над ними.

“Что ты здесь делаешь?- В глазах Нин Яо вспыхнули искры ненависти.

Ли Мэйлин тоже поднял голову. Она прикрыла собой Нин Яо и саркастически посмотрела на Нин Цин. - Нин Цин, разве ты не всегда была очень благородной? Почему вы также играете эти подлые трюки сейчас?”

Нин Цин стоял там вяло. Одна сторона ее мягкого лица была холодна, когда она засмеялась и сказала: “хитрый? Ха, тетя ли, ты что, слепая? Все, кто сидел в гостиной, знали, что я плеснул Яояо намеренно, но что с того? Никто тебе не поможет.”

- Это ты!- Нин Яо была так взбешена, что потеряла дар речи.

Ли Мэйлин улыбнулся и сказал: "Вы чувствуете себя польщенным тем, что все помогали вам на этом пути? Разве вы все еще не зависите от силы молодого мастера Лу, не зависите от мужчины? А чего ты там выпендриваешься?”

“ТСК-ТСК. Нин Цин щелкнула своим вишневым ртом и ответила: "я научилась полагаться на мужчин у тетушки Ли и Яояо. Разве ваша цель в жизни не состоит в том, чтобы держаться за мужчин и хорошо их использовать? Почему тебе не было стыдно хвастаться передо мной в течение 20 лет?”

Ли Мэйлин уставилась на Нин Цин, но ничего не ответила.

Нин Цин грациозно выпрямилась. Ее стройная спина была прямой. Она шаг за шагом приблизилась к матери и дочери. Она прищурилась и прошептала: “О, я отличаюсь от вас обоих. Посмотрите на людей, которых вы пытаетесь поймать. Что же это за приз такой? Почему они стали трусами, когда увидели молодого господина Лу? Возможность заполучить молодого мастера Лу-это мое достижение. Разве ты не интересуешься молодым господином Лу, Нин Яо? У тебя есть способность заставить молодого мастера Лу смотреть на тебя так же, как он смотрит на меня? Ха, пернатые птицы слетаются вместе. Если вы хотите подняться по социальной лестнице, вы должны взять зеркало, чтобы посмотреть на себя в первую очередь!”

Нин Яо задрожал от гнева, а лицо ли Мэйлин исказилось гримасой ужаса. Она сжала кулак и стиснула зубы, когда сказала: "Нин Цин, ты действительно думаешь, что молодой господин Лу женится на тебе? Как вы думаете, вы выйдете замуж в семье Лу, как Миссис Лу? Мечтай дальше!”

- Ха... - Нин Цин вдруг вспомнила, как Сюй Цзюньси насмехался над ней в тот день. Как и эта мать с дочерью, он сказал, что Лу Шаомин просто играет с ней. Ей было интересно, что скажут эти люди, когда весть о ее замужестве в конце концов выйдет на свет.

Нин Цин легонько рассмеялась. - А почему бы вам самому не догадаться, тетушка ли? Разве ты не говорил, что знал, как я закончу 20 лет назад? Ха-ха, сегодня я гордо сижу в гостиной семьи Нин, в то время как вы оба прячетесь на кухне. Вы предсказывали это, когда строили козни все эти годы назад?”

- Это ты!- Ли Мэйлин подняла руку и попыталась ударить Нин Цин.

Но ее руку перехватила Нин Цин. Нин Цин усмехнулся: "тетя ли, ты так злишься, что не можешь мыслить здраво. В отчаянии? Я советую тебе хорошенько подумать, прежде чем дать мне пощечину. Если ты посмеешь ударить меня, я могу заверить тебя, что Нин Чжэнго даст тебе пощечину.”

Глаза ли Мэйлин выпучились от гнева, но Нин Цин была права. Если она сделает что-то, что разрушит бизнес Нин Чжэнго, Нин Чжэнго определенно будет иметь дело с ней.

Сейчас ей было 45 лет, и она могла полагаться только на Нин Чжэнго до конца своей жизни. Она не должна потерять его благосклонность.

Ли Мэйлин отняла у нее руку.

- Хм!- Нин Цин холодно фыркнула и посмотрела на Нин Яо. Она грациозно и спокойно повернулась и вышла.

…

Все сидели за семейным обеденным столом Нин за ужином. Нин Цин сидел рядом с Лу Шаомом.

Нин Чжэнго осторожно посмотрел на выражение лица Лу Шаомина. Этот человек практиковался с ним в тайчи, когда они болтали в гостиной. Он очень туманно высказался о "правах на землеустройство".- Он не мог понять, что он имел в виду.

Манеры этого человека за столом были правильными и элегантными. Даже его спокойная сидячая поза была исполнена благоговейного мужества. Нин Чжэнго посмотрел на него пару раз, немного нервничая.

Он не осмеливался торопить его, но боялся, что Лу Шаомин просто уйдет после обеда, поэтому Нин Чжэнго пристегнулся и усмехнулся, сказав: “молодой господин Лу, я хотел бы узнать, не могли бы вы дать мне право развивать эту землю. Моя компания уже вложила много трудовых и финансовых ресурсов. Если я не получу права на разработку земли, нам грозит банкротство. Ты же знаешь, что Цинцин-драгоценная дочь нашей семьи Нин. Если компания обанкротится, Цинцин тоже пострадает.”

Его "драгоценная дочь" заставила мурашки пробежать по всему телу Нин Цин, поскольку она постоянно усмехалась в своем сердце.

“Завтра я попрошу моего секретаря связаться с вами о правах на разработку земли”, - сказал Лу Шаомин, открыв рот.

Эта фраза наполнила Нин Чжэнго радостью и надеждой.

Нин Чжэнго продолжал подмигивать Нин Цин, прося ее сказать несколько хороших слов и добавить топлива в его огонь.

Нин Цин усмехнулась; она не знала, откуда у Нин Чжэнго такая уверенность. Если бы не ее бабушка, она бы хотела, чтобы он обанкротился.

“Я пришла сегодня на ужин, потому что хочу кое-что с тобой обсудить. Я хочу позаботиться о своей бабушке на некоторое время.- Нин Цин посмотрела на Нин Чжэнго и сразу перешла к делу.

- Это... - Нин Чжэнго оказался перед дилеммой.

- Нет! Рука ли Мэйлин напряглась, и она тут же отказалась.

- Ее голос был немного взволнован. Все за столом молча ели и смотрели на нее, понимая, что она ведет себя неуместно.

Нин Цин видела, что выражение лица ли Мэйлин было неестественным, и знала, что она чувствовала себя виноватой!

- Цинцин, дело не в том, что тетя не позволяет тебе заботиться о бабушке, просто бабушка старая и не в добром здравии. Это не подходит, чтобы переместить ее, и бабушкин ум ухудшился после падения с лестницы. Иногда у нее бывают симптомы слабоумия, а в других случаях она наносит удары и наносит людям увечья. У нас здесь есть профессиональный врач. Они заботились о бабушке в течение трех лет и очень опытны, что помогает ее выздоровлению.- Ли Мэйлин успокоился и привел вполне разумное оправдание.

“Auntie Li, you don’t need to worry about all these things. I’ve arranged it over there. Grandma is also my grandmother. Grandma always spoiled me most. I just want to be filial to my grandma as a granddaughter.”

- Но, Цинцин, бабушка получила серьезную психологическую травму, когда упала с лестницы. Вы живете со старшей сестрой; что, если бы бабушка стала взволнованной, увидев старшую сестру снова?”

Нин Цин знала, что ли Мэйлин будет продолжать в том же духе. Конечно же, Нин Чжэнго несколько раз кивнул и согласился с Ли Мэйлин.

Нин Цин поджала губы и посмотрела на Нин Чжэнго двумя яркими осенними зрачками. - Ты действительно пытаешься помешать мне заботиться о моей бабушке?”

Нин Чжэнго застыл. Угроза в глазах Нин Цин была слишком очевидна. Если он не согласится с ней, то сделка по освоению земли больше не будет обсуждаться.

Может ли она говорить от имени молодого господина Лу? Нин Чжэнго был подозрителен.

Лу Шаомин отложил палочки для еды и изящно вытер уголки рта мокрым полотенцем, лежащим на столе. Его безмолвные глаза пристально смотрели на Нин Чжэнго, и он мягко сказал Нин Цин: “Нин Цин, пойдем.”

“В порядке.- Нин Цин уже собиралась встать.

- Молодой господин Лу, Цинцин, пожалуйста, останьтесь!- Нин Чжэнго был так напуган, что покрылся холодным потом.

Только что Лу Шаомин пристально посмотрел на него. Его недовольство было смешано с резким нежеланием идти на компромисс в этом вопросе. От сильного давления у него похолодела спина.

Он чувствовал, что с тех пор, как Лу Шаомин вошел в дверь, он говорил очень мало. Он немного снизошел до них. Каждое его движение было исполнено благородства, и он стоял на страже рядом с Нин Цин. Нин Цин была похожа на храбрую маленькую девочку, смело идущую вперед, чтобы бороться за свои права и интересы, в то время как он ждал рядом с ней, его красивая фигура давала ей самую сильную поддержку.

Этот вид баловства был похож на то, как брат или отец будет защищать женщину в своей семье.

Когда Нин Цин пригрозила ему “соглашайся или не соглашайся”, молодой господин Лу сразу же сказал: “Пойдем”; он очень оберегал ее.

Нин Чжэнго не мог так рисковать. Он сделал ставку на Нин Цин и рассмеялся, сказав: “Цинцин, ты неправильно понял папу. Папа знает, что ты хочешь быть филиалом. Бабушка ворчала на тебя все эти три года. Сегодня уже очень поздно. Вы можете отправить машину, чтобы забрать бабушку, чтобы остаться с вами на некоторое время завтра утром. Если бабушка не может приспособиться, тогда ты должен отправить ее обратно.”

- Чжэнго!- Ли Мэйлин хотел что-то сказать.

“Ну что ж, тогда решено.- Нин Цин искоса взглянула на Ли Мэйлин, приподняв ивовую бровь. Лу Шаомин сопровождал ее сегодня, но Ли Мэйлин не могла предвидеть, что Нин Цин победит.

- Дядя Нин, завтра я попрошу своего секретаря составить контракт. После того, как Нин Цин забрал бабушку, вы приходите в Гуан Цин, чтобы подписать контракт на права развития.”

Глаза Нин Чжэнго сверкнули. Он сделал правильный выбор. “Вот это здорово. Спасибо Вам, молодой господин Лу. Цинцин, папа спокоен, зная, что ты будешь заботиться о бабушке.”

Позволить Нин Цин заботиться о своей бабушке в течение нескольких дней в обмен на права на развитие земли было вопросом устойчивой прибыли, и Нин Чжэнго действительно не нужно было думать об этом.

- Чжэнго... - ли Мэйлин все еще хотела что-то сказать.

- Хватит, хватит болтать, - строго сказал ей Нин Чжэнго. - Ешь свой ужин!”

Нин Цин почувствовала себя отдохнувшей после того, как уладила дела своей бабушки. Она с благодарностью посмотрела на мужчину рядом с собой. Лу Шаомин скривил губы, его глаза были полны нежности.

В это время слуга подал ему тарелку с крабами. Нин Чжэнго сказал Нин Цин: "Цинцин, папа не забыл, что крабы-твои любимые. Пусть слуга разорвет один из них для вас.”

“Ты любишь крабов?- С любопытством спросил Лу Шаомин.

- Я... - хотела ответить Нин Цин.

Но Сюй Цзюнси ответил за нее “ " молодой господин Лу, Нин Цин не любит крабов. Она не только не любит крабов, но у нее также есть аллергия на кожу, когда она их ест.”

Лицо Нин Чжэнго было покрыто смущением.

Нин Цин резко взглянула на Сюй Цзюньси. Никто не подумает, что он был тупым из-за того, что не разговаривал. В присутствии Лу Шаомина она могла бы подтвердить, что он сказал это намеренно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 96:Ты мой заместитель**

Нин Цин сверкнула кокетливой улыбкой в сторону Лу Шаомина. - Шаомин, я уже давно говорил тебе, что вырос вместе с генеральным директором Сюем. Теперь он мой зять, и мы семья.”

По глазам девушки Лу Шаомин понял, что она пытается что-то объяснить. Он улыбнулся и успокаивающе посмотрел на Нин Цин.

Все обедали молча, но никто не знал, что двое мужчин, сидевших напротив друг друга, встретились взглядами. И вдруг повсюду вспыхнули искры.

…

После ужина несколько мужчин болтали в гостиной, а Нин Цин поднялась наверх, чтобы навестить свою бабушку.

Она толкнула дверь в комнату, и ее бабушка заиграла на пианино у стены. Ее бабушка не знала, как играть; она просто игриво постукивала пальцами по клавишам, беспорядочно напевая какую-то песню.

“Бабуля.- Нин Цин подошла и встала позади бабушки, пока та массировала ей плечи.

В прошлом Нин Цин часто массировала бабушке плечи. Поэтому бабушка радостно обернулась и по-детски обняла Нин Цин за талию. Она усмехнулась и сказала: “Цинцин, почему ты так долго не навещаешь бабушку? Бабушка так скучает, и я скучал по ребенку Цинцин как сумасшедший.”

Нин Цин посмотрела на седые волосы бабушки, и ее глаза наполнились слезами. На самом деле здоровье ее бабушки было в полном порядке. Если бы не падение с лестницы несколько лет назад, ее бабушка, вероятно, прожила бы долгую жизнь.

Нин Цин взяла бабушку за руку и медленно присела на корточки. - Бабушка,мы выйдем из этой комнаты завтра. Цинцин вернет вас обратно в Цинцин на некоторое время.”

- Уехать? Почему?”

- Разве бабушка не скучала по Цинцину? Бабушка, приезжай и останься с Цинцин. Тогда, Цинцин будет держать бабушку компанию каждый день и играть на пианино для вас каждый день.”

- Играть на пианино? Да, это здорово!- Бабушка радостно захлопала в ладоши.

Поскольку бабушка обладала сознанием ребенка, она была легко счастлива. Нин Цин и ее бабушка мизинцем пообещали, что это никогда не изменится в течение ста лет.

“Мама.- Ли Мэйлин вошел, а Нин Яо последовал за ним.

“А кто твоя мама?- Бабушка была не очень любезна с Ли Мэйлин и закатила на нее глаза.

Ли Мэйлин вышла вперед и улыбнулась. - Мама, Цинцин увезет тебя завтра. Может ты не пойдешь? У Цинцин нет ничего хорошего, чтобы поесть, и у нее нет пианино, и есть много незнакомых людей. Все они очень свирепы…”

- Ли Мэйлин, заткнись! Не пытайся напугать мою бабушку. Ваш муж знает, что вы так обращались с бабушкой?- Нин Цин холодно оборвала ли Мэйлинга.

- Вот именно! Я хочу быть со своей внучкой. Если ты посмеешь разлучить нас, я скажу своему сыну, чтобы он развелся с тобой!- Когда Нин Цин была рядом, ее бабушка встала и положила руки на талию, делая выговор ли Мэйлин.

Ли Мэйлин взглянула на Нин Яо. - Бабушка, Цинцин-твоя внучка, но Яояо-тоже твоя внучка. Ты не можешь быть предвзятым.”

- Бабушка, я-Яояо, а ты-тоже моя бабушка, - Нин Цин подошла к бабушке и интимно взяла ее за руку. Разве ты меня тоже не любишь?”

Бабушка начала паниковать и хотела оттолкнуть руку Нин Яо. “А ты кто такой? Не называй меня бабушкой. У меня только одна внучка, Цинцин. Чей же ты незаконнорожденный ребенок? Как ты смеешь разрушать мою семью Нин? Не вини меня за грубость.”

Нин Цин заметила, что ее бабушка начала проявлять эмоции, и она подозревала, что бабушка, возможно, уже узнала о Ли Мэйлин, прежде чем она скатилась вниз по лестнице.

- Нин Яо, отпусти меня. Ты пугаешь бабушку!- Нин Цин толкнула Нин Яо.

- Ни в коем случае, мы обе-дочь Нин Чжэнго! Почему бабушка такая предвзятая?- Нин Яо крепко схватил бабушку за руку.

- Ах, это больно... - боль от ее руки заставила бабушку нервничать, и ее лицо побледнело, когда она заплакала.

- Нин Яо, что ты делаешь? - Отпусти!”

Ситуация в комнате внезапно стала хаотичной. Бабушка топала ногой от боли, когда Нин Цин толкнула Нин Яо. Тем не менее, Нин Яо и ее мама стиснули зубы, когда они держались за бабушку. Они не могли жить хорошо и никому другому тоже не позволяли.

В этом хаосе послышался чей-то голос. “Что ты там делаешь?- Вошла Сюй Цзюньси.

- Цзюньси, ты пришла как раз вовремя. Сестра ссорится со мной из-за бабушки, но я ненавижу, когда бабушка уходит. Я не хочу, чтобы бабушка уезжала, - сказала Нин Яо.

Нин Цин с презрением уставилась на Нин Яо. Злая женщина выглядела прекрасно даже тогда, когда она жаловалась.

- А!- Внезапно раздался крик. Оказалось, что бабушка опустила голову, чтобы укусить Нин Яо, когда вошла Сюй Цзюньси.

Нин Яо почувствовала боль и быстро отпустила его.

Пока они энергично тянули и толкали друг друга, Нин Яо внезапно ослабила хватку, отчего Нин Цин и ее бабушка упали навзничь. Когда бабушка собиралась упасть, Нин Цин толкнула ее, и бабушка упала на мягкий матрас рядом с ней.

Нин Цин почувствовала острую боль в талии. Ей показалось, что она ударилась об острый угол рояля. Она споткнулась и тяжело упала на спину.

Ожидаемая боль не пришла. - Нин Цин!- Вдруг кто-то ухитрился схватить ее за талию. Когда она уже собиралась упасть на землю, под ней оказался кто-то, превратившийся в человеческий матрас.

Это был Сюй Цзюньси.

А потом раздался какой-то шум. Настольная лампа на прикроватном столике упала на ковер.

Слезы Нин Цин потекли мгновенно. Ее талия болела очень сильно, и там должен быть синяк.

Мужчина под ней издал глубокий стон, а Нин Цин почувствовала тепло и влагу в своей руке, но она не знала, куда прикоснулась.

Она поднялась на руки, и кто-то крикнул: “ах, кровь!”

Глаза Нин Цин сузились, и она быстро слезла с Сюй Цзюньси. Обе ее руки держали голову Сюй Цзюньси. Он ударился о прикроватный столик, и у него пошла кровь из затылка.

- Эй, Сюй Цзюньси, ты в порядке?- Нин Цин осторожно положила его к себе на руки и нежно погладила по лицу.

Глаза Сюй Цзюньси наконец сфокусировались, когда его красивые брови плотно сошлись на переносице. Пока боль не прошла, он смотрел на знакомое и нежное лицо.

- Воскликнула она.

По ее гладким фарфоровым щекам текли два ряда слез. Последняя капля упала на его сухие губы. Слеза была горькой; она была для него.

Сюй Цзюньси был глубоко тронут.

Нин Цин увидела, что Сюй Цзюньси в сознании, и поняла, что с ним все в порядке. Хотя он и сделал много смешных вещей с ней, она не хотела, чтобы он умер.

Она не знала, почему он спас ее. На самом деле, она действительно не нуждалась в нем, чтобы спасти ее.

- Цзюньси, ты в порядке?- Нин Яо вернулся в реальность и побежал вперед. Она присела на корточки и хотела вырвать Сюй Цзюньси из рук Нин Цин.

Однако Нин Яо увидел, что Сюй Цзюньси пошевелился и медленно протянул руку. Он коснулся лица Нин Цин и заговорил своим хриплым и дрожащим голосом. Там же была и жалость: "Цинцин, не плачь.”

Это застало Нин Яо врасплох.

Она даже не была тенью в глазах Сюй Цзюньси. Он поднял на Нин Цин страстный и нежный взгляд. Цинцин, теперь это уже давно не было слышно. Они говорили, что человек видит любовь, когда есть жизнь и смерть. Он ударился головой и потерял способность нормально соображать. В его глазах была только одна женщина, Нин Цин!

Тогда Нин Цин поняла, что она плакала. Было слишком больно, когда она ударилась о свою талию. Ее слезы мгновенно потекли вниз, но к тому времени они уже высохли.

Но постойте, А вдруг Сюй Цзюньси подумает, что она проливает по нему слезы?

Это было большое недоразумение.

Ли Мэйлин увидела эту сцену, и в ее глазах была злоба. Но потом в уголках ее глаз появилась какая-то фигура. Она обернулась и улыбнулась: "молодой господин Лу, вы здесь?”

Лу Шаомин стоял у двери, и никто не знал, как долго он за ней наблюдал.

Нин Цин посмотрел в сторону двери и встретился с глубоким взглядом Лу Шаомина. В его глазах была целая серия сложных эмоций. Как будто они были очень далеко друг от друга. Она не могла видеть ясно.

- Шаомин... - позвала Нин Цин и инстинктивно захотела подойти к нему.

Тем не менее, рука Сюй Цзюньси была на ее лице, в то время как ее руки несли его голову, и Сюй Цзюньси был в ее руках.

Нин Цин была ошеломлена. Это была настолько двусмысленная позиция, что он, вероятно, неправильно ее понял.

Нин Цин быстро отпустил Сюй Цзюньси.

Затем Нин Чжэнго вызвал семейного врача, и врач пришел, чтобы завернуть голову Сюй Цзюньси. Нин Цин встала и вышла за дверь.

Но пока она шла, бабушка потянула ее за руку. Она обернулась и увидела, что лицо ее бабушки было бледным, как простыня, и она была расстроена.

“Цинцин.- Бабушка потеряла свою детскость и игривость. Ее лицо было покрыто морщинами. Она притянула Нин Цин к краю кровати.

Нин Цин беспокоилась о своей бабушке. Затем она села и посмотрела на Лу Шаомина. Мужчина не уходил, но стоял у двери с величественным видом и молча наблюдал за ней.

Нин Цин на время почувствовала облегчение.

- Цзюньси, иди сюда и сядь.- Ее бабушка протянула руку и позвала Сюй Цзюньси.

Голова Сюй Цзюньси была забинтована. Он подошел и сел по другую сторону от ее бабушки.

Ее бабушка вздохнула и положила руку Нин Цин в руку Сюй Цзюньси. она спокойно сказала: "Цзюньси, бабушка может сказать, что ты любишь Цинцин. Ты действительно не разочаровал бабушку. Я не могу долго жить. В будущем, если кто-то будет запугивать Цинцин, вы должны защитить ее. Я давным-давно передал тебе Цинцин.”

Рука Нин Цин коснулась Сюй Цзюньси, и она быстро отдернула ее.

На самом деле, она хотела объяснить свои отношения с Лу Шаомин своей бабушке, но она волновалась, что ее бабушка не могла принять это, поскольку она была упрямой. Она подумала, что сейчас определенно не лучшее время для объяснений.

Но она больше не будет устраивать шоу с Сюй Цзюньси. У нее был Лу Шаомин, а у него-Нин Яо. Она не хотела запутываться в сомнительных отношениях с ним.

Она почувствовала, как напряглась бабушка, и Нин Цин быстро обняла ее за плечи, нежно прижавшись головой к бабушкиному плечу. Она застеснялась и крикнула: "бабушка!”

Сюй Цзюньси уже окончательно проснулась. Он увидел, что она пролила две слезинки раньше, но она быстро отпустила его, как только увидела Лу Шаомина у двери. Затем она держалась от него на расстоянии. В ее сердце Лу Шаомин был очень важен.

Похоже, он неправильно понял ситуацию, когда вытирал ее слезы.

Сюй Цзюньси не остановил ее, когда она подняла свою руку. Он сказал бабушке: "Бабушка, теперь Цинцин любит другого мужчину. Она не нуждается во мне, ты передаешь ее кому-то другому.”

Нин Цин никогда не думал, что Сюй Цзюнси будет такой бесстыдной. Бабушка была напугана раньше, и он все еще хотел спровоцировать ее.

- Ну и что же?- Бабушка была в шоке. Капающие губы старой леди смущенно шевелились. - Цинцин, правда ли то, что сказала Цзюньси?”

Нин Цин выглядела нормально и продолжала играть скромницу. - Бабушка, Цинцин никого не любит, только бабушку.”

Ей очень не хотелось провоцировать бабушку, но она могла только сменить тему разговора.

Ее бабушка усмехнулась и быстро расслабилась. Она коснулась лица Нин Цин и торжественно произнесла: "бабушка знала, что Цинцин любит бабушку, но Цинцин тоже любит Цзюнси. Там снаружи много плохих людей. Не позволяйте себя обмануть. Вы с Цзюньси знакомы уже двадцать лет. Никто не может повлиять на ваши отношения.”

Нин Цин услышала это и почувствовала себя несчастной. Она подняла глаза и посмотрела на дверь. То, что она увидела, было всего лишь разделяющей тенью. Это был Лу Шаомин, демонстрирующий только холод и печаль.

Лу Шаомин ушел.

Улыбка Нин Цин внезапно стала сильной, потому что она знала, что он определенно сердится.

Но с другой стороны, у нее не было лучшего выбора.

Она могла утешить его только позже.

…

Лу Шаомин сунул обе руки в карманы и посмотрел на пейзаж за окном. Затем “ " Молодой Господин Лу.- Сюй Цзюньси подошел к нему сзади. - Давай поболтаем.”

Лу Шаомин обернулся и посмотрел на него. - Он ухмыльнулся. “Конечно.”

Сюй Цзюньси стоял у его головы и медленно сказал: "Я знаю Нин Цин уже двадцать лет. С тех пор как мы родились, мы оба существовали в жизни друг друга.”

- Нин Цин была прекрасна с самой юности. Она была красивой девушкой, милой и доброй. Она всем нравится. Она мне понравилась с тех пор, как я впервые ее увидел. Летними вечерами, когда нам было по восемь, она особенно любила читать в зеленом поле. Я ловил светлячков и держал их в фонаре. Она будет очень счастлива смеяться, когда увидит их.”

“Когда ей было двенадцать, она уже умела заботиться о других. Это был единственный раз, когда я порезал себе руку. Она плакала очень долго. Она обняла меня и сказала: "братец Цзюньси, Цинцин помогает тебе промыть рану, и боль пройдет..." Фу.”

“Когда ей было четырнадцать, у нее начались месячные, и она так сильно испугалась. Это я купил ей гигиеническую прокладку и нижнее белье. Она вышла из ванной со слезами на глазах. Я обнял ее и впервые поцеловал в щеку.…”

Лу Шаомин услышал это и приподнял уголки своих тонких губ еще выше. Он прервал его и сказал: "генеральный директор Сюй, если вы вспоминаете прошлое? Может ты вспомнил не того человека? Мне больше любопытно, почему Вы делитесь столь многими воспоминаниями с Нин Цин, но сейчас вы с Нин Яо?”

Сюй Цзюньси счастливо прогуливался по дорожке памяти, но Лу Шаомин прервал его маленькую мечту, когда он упомянул имя Нин Яо. Затем он вернулся к реальности.

Он посмотрел на Лу Шаомина, и глаза его были холодны, но в них не было насмешки. На самом деле, он сказал это только для того, чтобы заставить его ревновать, но Лу Шаомин был невозмутим.

Глядя на такого парня, как этот, возможно, он не смог бы соответствовать.

Такие чувства были провоцирующими. Сюй Цзюнси рассердился, но все же рассмеялся. - Да, это моя вина, что я любил Нин Яо после всего этого. Но чем больше человек любит, тем больше он ненавидит, и именно поэтому Нин Цин была так жестока ко мне. Тем не менее, она пролила слезы за меня, потому что я спас ее и получил травму. Женщина безудержно льет слезы по мужчине. Молодой господин Лу, вы ведь понимаете, что это значит?”

- Кроме того, до ее бабушки точка зрения Нин Цин была вполне определенной. Ты всего лишь чужак, а я ее вечный жених!”

Лу Шаомин выпрямился и нахмурился. Он слабо улыбнулся и сказал: “генеральный директор Сюй, не ходите вокруг да около, будьте прямолинейны.”

“Я хочу сказать, что Нин Цин любит меня. Молодой господин Лу встал между нами только в самом слабом месте. Ты появился рядом с ней, когда она была очень одинока, когда ей нужен был компаньон. Она приняла тебя естественно, и это не имело ничего общего с любовью. Ты-средство Нин Цин для борьбы с одиночеством, но ты всего лишь моя замена!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 97:Не волнуйтесь, это подделка**

Лицо Лу Шаомина оставалось спокойным и молчаливым в течение трех секунд. Он открыл рот и сказал: “Даже если президент Сюй прав, что в этом плохого? - Я согласна. Какое это имеет отношение к президенту Сюю?”

- Это ты!"Сюй Цзюньси думал, что то, что он только что сказал, Было очень серьезно, и любой человек с гордостью и самоуважением был бы ранен, не говоря уже о таком человеке, как Лу Шаомин.

Но он сказал эти два слова легко – я согласен?

“Ха, молодой господин Лу, хотя вы и говорите так на первый взгляд, но неужели в глубине души вам все равно? Я был единственным за первые двадцать лет ее жизни! Я был ее женихом!”

“М-М-М ... Лу Шаомин спокойно кивнул и шагнул вперед к Сюй Цзюньси. На его губах появилась веселая улыбка. “Все нормально. поскольку президент Лу знает, что ты его бывшая жена. У тебя была Нин Цин в прошлом, но она есть у меня в настоящем и будущем. Благодарю Вас, президент Сюй, за то, что вы заботились о ней в течение 20 лет, ожидая, когда она расцветет как цветок, и отправили ее быть женщиной my – Lu Shaoming.”

- ...Сюй Цзюньси крепко сжал кулаки. Впервые он понял, что Лу Шаомин и Нин Цин действительно подходят друг другу до некоторой степени. Они оба были так красноречивы.

- Шаоминг, почему ты здесь?- Когда взгляды двух мужчин встретились, к ним подошла Нин Цин.

Лу Шаомин отступил на пару шагов и оглянулся. Нин Цин уже подошла к нему и держала за руку. - Шаоминг, я уже давно тебя ищу. Я иду в свою старую комнату, чтобы найти пару книг. Пойдем со мной.”

“В порядке.- Лу Шаомин последовал за ним и ушел вместе с Нин Цин.

Слой тумана быстро накрыл глаза Сюй Цзюньси. От начала до конца Нин Цин ни разу не взглянула на него.

Глаза Нин Цин, которые остановились на Лу Шаомине, были такими нежными и сосредоточенными. Раньше ее взгляд принадлежал только ему, но теперь она смотрит на другого мужчину.

Фраза: "жду, когда она расцветет как цветок, и посылаю ее быть женщиной май – Лу Шаомин”, - эхом отозвалась в его ухе. Все его тело горело, как будто его жгли на сковороде. Неужели это сделали она и Лу Шаомин?

Думая о ее теле, когда она танцевала с шелковой лентой, и о ее нежном маленьком личике, он не мог себе представить, какой очаровательной она должна была быть, когда совокуплялась в радости под телом мужчины.

Он не верил этому, он не верил, что Лу Шаомин действительно не возражал против его существования.

…

Войдя в комнату Нин Цин, они увидели, что она почти полностью опустела. Не осталось ничего, кроме розовых обоев и кремово-белого комода. Вещи вещи заставили Лу Шаомина почувствовать, что эта комната была полна ауры девочки-подростка.

Лу Шаомин небрежно огляделся и, наконец, остановил свой взгляд на стеклянном шкафчике у окна. Он подошел к ней и увидел, что на самом верху стоит музыкальная шкатулка.

Он начал открывать ее, и сладкая музыка, которая звучала как звон колокольчиков, зазвенела изнутри.

“Не слушай меня!- Нин Цин подошла и протянула свою маленькую ручку, чтобы прикрыть музыкальную шкатулку.

Лу Шаомин посмотрел в бегающие глаза девушки и мягко улыбнулся: “Что случилось? Это от Сюй Цзюньси?”

Нин Цин не знала, как ответить, но знала, что никогда не сможет сказать правду. - Нет!- Девушка, которая никогда не лгала, покраснела.

- Ха.- Лу Шаомин не заставлял ее отвечать. Он подошел к окну, достал из кармана брюк сигарету и прикурил ее от зажигалки.

Он глубоко вздохнул и медленно выпустил дым из своих тонких губ. Только что на музыкальной шкатулке были выгравированы аббревиатуры J&Q, Xu Junxi и Ning Qing. Он ясно это видел.

Шкаф состоял всего из четырех слоев. В каждом слое было несколько видов подарков. Он пересчитал их глазами. 1, 2 ... 18, всего 18 штук. Они должны быть подарком на день рождения Сю Цзюньси каждый год.

Подарки были просто подарками, и ей не нужно было лгать.

- Шаоминг, ты злишься?- Нин Цин подошел к мужчине и тихо объяснил: - голова Сюй Цзюньси кровоточила, потому что он пытался спасти меня сегодня, вот почему я обнимал его голову. Другого смысла нет. Бабушка сегодня была очень взволнована. Мне неудобно говорить о нас с бабушкой. Когда представится такая возможность, я ей все расскажу.”

Точеное красивое лицо Лу Шаомина казалось туманным в дыму. Он сунул одну руку в карман брюк, а другую положил на подоконник. Его стройная и прямая осанка была впечатляющей.

Когда мужчина замолчал, Нин Цин сильно занервничала. Он всегда был непредсказуем. Она никогда не знала, о чем он думает.

- Шаомин, - ласково произнесла Нин Цин, храбро встав перед ним и нерешительно обхватив его крепкую талию двумя маленькими ручками. “Не сердись больше. Я действительно не имею ничего общего с Сюй Цзюньси.”

“В порядке. Лу Шаомин еще раз затянулся сигаретой и неуверенно ответил:

Нин Цин не знала, как успокоить его. Он никогда не игнорировал ее. Сейчас он даже не хотел смотреть на нее.

Конечно же, после того, как он так долго был зеницей его ока, падение с его милости было очень неприятным.

Когда мужчина курил, он прищуривал глаза, длинными пальцами стряхивал пепел, его тонкие губы слегка приоткрывались, когда он выдыхал дым. Линии на его губах были очень сексуальны.

Поскольку она стояла перед ним, и он, вероятно, боялся задушить ее дымом, он всегда смотрел в окно, когда выдыхал дым, показывая ей только половину своего острого и красивого лица.

У Нин Цин пересохло во рту. Она высунула розовый язычок и облизала сухие красные губы. Она обняла его за шею и на цыпочках сказала: "Шаоминг, извини, не сердись на меня. Может, мне поцеловать тебя?”

В голове у Сюй Цзюньси все смешалось. Он видел, как Лу Шаомин и Нин Цин вошли в комнату и никогда оттуда не выходили. Он был как дурак, как супер-подглядывающий маньяк, бродящий взад и вперед за дверью.

Он хотел знать, что они делают внутри. Это любопытство сводило его с ума.

Он остановился, положил руку на дверную ручку, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Его тело мгновенно стало неподвижным, как скульптура.

Сюй Цзюньси отпустил дверную ручку и отвернулся, чувствуя, как будто его сердце пронзили острым ножом. Крови не было, но боль разрывала его сердце и легкие на части.

Лу Шаомин был прав. Он защищал девушку в течение 20 лет, и теперь она была женщиной под чьим-то еще.

Он был смешон, так смешон!

Через пару шагов он столкнулся с Нин Яо. Когда Нин Яо увидела ошеломленное выражение лица Сюй Цзюньси, она бросилась вперед, чтобы поддержать его, и спросила: "Цзюньси, что с тобой?”

Сюй Цзюньси дважды рассмеялась. Его смех звучал пусто. Он положил одну руку на плечо Нин Яо и был несколько удручен. “Яояо, у тебя есть выпивка? Выпейте со мной пару стаканчиков.”

“ОК.- С радостью согласился Нин Яо.

…

Через десять минут он уже был в комнате.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 98:Сюй Цзюньси, Отпусти Ее**

Если бы это был кто-то другой, то она бы смутилась.

“Я хочу вернуться домой.- Нин Цин шмыгнула носом и надулась.

Лу Шаомин увидел, что она заговорила, и его напряжение наконец-то спало. - Ладно, пошли домой. Я повернусь, пока ты будешь одеваться.- сказал мужчина.

Он уже собирался обернуться, когда услышал: “Эй!- Нин Цин была очень рассержена. - Она протянула руку и потянула его за рукав. “Я, как я могу надеть эту одежду? То, что ты сделал его мокрым ... мои штаны белые и будут прозрачными.”

Лу Шаомин обернулся и посмотрел. Девушка торопливо потянула его за рукав, и одеяло, укрывавшее ее тело, соскользнуло вниз, обнажив гладкие плечи. Ее гладкая светлая кожа была покрыта засосами.

Можно было легко представить себе, насколько грубым он был раньше.

Глаза Лу Шаомина потемнели,и его кадык снова закатился.

Нин Цин могла бы сказать, что выражение его лица было странным, и она поняла, что была разоблачена. Она быстро укрылась одеялом как следует и мысленно выругалась, чудовище.

“У тебя здесь есть какая-нибудь одежда? Если нет, я пойду и куплю немного. Подожди меня в комнате. Я очень скоро вернусь", - сказал Лу Шаомин своим хриплым голосом.

- МММ, - кивнула Нин Цин и добавила: - поторопись и возвращайся.”

…

Лу Шаомин ушел, а Нин Цин медленно сняла одеяло. Она застегнула лифчик и надела зеленую кружевную рубашку.

Лу Шаомин, вероятно, вернется примерно через пятнадцать минут. Ей нужно было привести себя в порядок, так как она выглядела так, как будто была в затруднении.

Ее похожие на крылья бабочки ресницы затрепетали, когда она закрыла глаза и сняла свое грязное нижнее белье. Она не могла быть голой и просто надеть свои белые карандашные штаны.

Она была встревожена, поэтому завязала свой белый жакет на талии, чтобы заблокировать нижнюю часть тела.

Тогда она была, по крайней мере, презентабельной. Она села на край кровати и встала с нее.

Обе ее ноги приземлились на землю, и она задохнулась от боли, тссс. Помимо синяка, который она получила в комнате своей бабушки, его крепкий захват ранее добавил больше ран на ее талии.

Нин Цин снова обругала мужчину в своем сердце. Она взяла свое нижнее белье и пошла в ванную комнату. Она выбросила белье в мусорное ведро и вымыла лицо над раковиной.

У девушки в зеркале были розовые щеки и красивые кристально чистые глаза. Хотя она и надувала губки, на ее лице была очаровательная весна.

В зеркале были видны засосы, которые мужчина оставил на ее шее. Нин Цин сглотнула и закрыла глаза. Дрожь, когда его грубая рука соприкоснулась с ее, все еще была там. Даже такой спокойный человек с трудом сдерживал себя, и он задыхался в агонии возле ее ушей.

Так дико.

Нин Цин прикусила нижнюю губу зубами цвета слоновой кости. Это слишком неловко.

Нин Цин было так стыдно, что ей захотелось выкопать яму. Тук-тук. Кто-то постучал в дверь. Так быстро, Лу Шаомин уже вернулся?

Нин Цин быстро вышла из душевой и радостно распахнула дверь.

Но, Сюй Цзюньси стоял снаружи.

Нин Цин ничего не ответила и сразу же закрыла дверь.

Однако Сюй Цзюньси сделал шаг вперед и преградил ему путь. Сила мужчины и женщины была разной, и Сюй Цзюньси с силой вошла внутрь.

- Сюй Цзюньси, что ты пытаешься сделать? Нам не о чем говорить. Убирайся отсюда!- Холодно сказала Нин Цин.

Сюй Цзюньси насмешливо улыбнулась. Когда Нин Цин открыла дверь раньше, ее глаза были полны надежды и нежности. Когда она увидела, что это был он, она выглядела отстраненной и настороженной.

Насколько же непостоянна эта женщина? Она так сильно полюбила Лу Шаомина всего за два месяца?

Сюй Цзюньси бросил взгляд на комнату. Он выпил немного, и его полуприщуренные пьяные глаза посмотрели в сторону, а странный наряд Нин Цин нервно оглядел с ног до головы. Он засмеялся и спросил: “Ты только что сделал это с Лу Шаомин?”

Его пугливый взгляд заставил Нин Цин нахмуриться. Тем не менее, она стояла там, когда она холодно ответила: “Не сомневайтесь в этом. Верьте в то, что вы видите!”

Лицо Сюй Цзюньси быстро помрачнело. - Нин Цин, Как ты можешь быть такой распутной? Ты же знаешь, что Лу Шаомин богат, так что тебе не терпелось залезть к нему в голову, а?”

Нин Цин не рассердилась, а рассмеялась. - Генеральный директор Сюй, вы не устали? Как мы с тобой связаны? Кто ты такой, чтобы возиться с моей кроватью? Может быть, ты так радуешься за то, что спас меня в бабушкиной комнате? Если да, то я буду вам очень благодарен. Спасибо. Так ты можешь уйти прямо сейчас?”

Затем Нин Цин уловила слабый запах алкоголя. - Она нахмурила брови и спросила: - Вы пили перед тем, как прийти сюда? Убирайся, я не буду разговаривать с пьяницей!”

Грудь Сюй Цзюньси начала вздыматься. Как она могла играть на том, как он спас ее раньше? Неужели она забыла, что проливала по нему слезы?

Когда же она превратилась в ежа, который был покрыт шипами до него? Тем не менее, она плакала в руке Лу Шаомина и так охотно помогала ему.

Почему?

Сюй Цзюньси бросился вперед и притянул Нин Цин в свои объятия. Он смущенно пробормотал: "Нин Цин, пожалуйста, не говори со мной так. Ты плакала обо мне раньше, но все еще любишь меня.”

Нин Цин толкнул Сюй Цзюньси изо всех сил, но она не могла сдвинуть его с места. Она опустила обе руки и холодно сказала с ухмылкой: "Сюй Цзюньси, я ударилась о свою талию и расплакалась от боли. Мне жаль, если ты неправильно понял, но это не имеет к тебе никакого отношения.”

“Нет, это ты меня разыгрываешь. Цинцин, я знаю, что ты любишь меня. Я, я тоже тебя люблю. Давай будем вместе, я…”

- Сюй Цзюньси, - перебила его Нин Цин, - разве ты не знаешь, как я презираю тебя, когда вижу, что ты ведешь себя подобным образом? Нин Яо спас тебя. Вы наслаждались ее нежностью и привели ее рядом с моей комнатой, чтобы делать вещи, но в то же время, вы держитесь за меня, не отпуская меня, постоянно отслеживая мой контакт с любым другим человеком. Вообще-то, ты психически больна.

“А ты знаешь, кого любишь на самом деле? Знаете ли вы, что такое смысл жизни? Я знаю тебя уже двадцать лет. Ты спас меня в бабушкиной комнате, так что в тот момент я чувствовала себя спокойно рядом с тобой. Нет никаких причин, чтобы это закончилось между нами в первую очередь, кроме того, что ты тот, кто разочаровал меня в наших отношениях! Сейчас я влюблена в Лу Шаомина и ничего тебе не должна. Так что, пожалуйста, перестань мне надоедать своими непостоянными попытками. Я, Нин Цин, не тот человек, которого ты можешь просто иметь, когда говоришь, что хочешь меня!”

- Нет, нет, - Сюй Цзюньси покачал головой в агонии, - ты должен мне, ты всегда будешь должен мне. Если бы ты не бросила меня, когда нам было по восемнадцать лет, на нашем свидании в парке, мне не пришлось бы принимать любовь Нин Яо. Разве ты не знаешь, как мне было больно все эти годы?”

- Хе-хе, хе-хе, - рассмеялась Нин Цин. Она оттолкнула Сюй Цзюньси. - Прости, я не видел, как тебе было больно. Все, что я мог видеть-это то, как ты была счастлива!”

Нин Цин не знала, стоит ли ей радоваться, что она спасла этого человека три года назад. Друзья очевидны только во времена невзгод. Иначе как она могла видеть сквозь маску Сюй Цзюньси?

Затем, Нин Цин подошла к двери: “Ты ведь не уйдешь, правда? Хорошо, я уйду.”

Ей было все равно, насколько странным был ее наряд, она не хотела больше ни минуты проводить с этим ублюдком.

Когда она уже собиралась взяться за дверную ручку, Сюй Цзюньси обнял ее сзади и поцеловал в волосы. - Нин Цин, не уходи. Не говори, что ты любишь Лу Шаомина.”

Когда он поцеловал ее, у Нин Цин по всему телу побежали мурашки. Она сжала кулак и спокойно сказала: "Сюй Цзюнси, позволь мне повторить, отпусти!”

- Нет!- Сюй Цзюнси резко поцеловал ее.

Ning Qing closed her eyes. He can’t blame her for being blunt.

Нин Цин хотела нанести ему тяжелый удар по ране на затылке. Но прежде чем она успела это сделать, дверь перед ней открылась и на пороге появился Лу Шаомин.

Лу Шаомин держал в одной руке бумажный пакет. Его глубокие тонкие глаза были как чернила, которые расплескались по всему телу. Он выглядел так, словно пережил ночной ветер и мороз, что придавало ему весьма внушительный вид.

Нин Цин была ошеломлена. Просто совпадение, что он попал в такую сцену.

- Сюй Цзюньси, отпусти ее, - приказал Лу Шаомин. - В его глубоком голосе не было гнева, но он произнес эти слова тяжело и властно.

Когда Сюй Цзюньси увидел, что Лу Шаомин был здесь, он обнял Нин Цин еще крепче. - Он злобно рассмеялся. “Лу Шаомин, как твои два месяца с Нин Цин могут сравниться с нашими двадцатью годами? Нин Цин любит…”

Прежде чем Сюй Цзюньси успел сказать “мне”, Лу Шаомин сделал шаг вперед и нанес тяжелый удар прямо в переносицу Сюй Цзюньси.

У Сюй Цзюнси не было другого выбора, кроме как отпустить Нин Цин. Он отшатнулся назад и упал в угол.

Нин Цин видел, как из носа Сюй Цзюньси течет кровь, но все же попытался встать. Он попытался, но неизбежно рухнул на землю. Он выглядел так, словно попал в затруднительное положение.

Ning Qing covered her mouth with her hand as she looked at Lu Shaoming. The man was still holding the paper bag in one hand and had his other hand in his pocket. His elegant demeanor did not reflect the fact that he had just hit someone.

Он был слишком быстр. Он нанес удар, и враг рухнул. Его действие было выполнено за долю секунды, и у Сюй Цзюньси не было ни выносливости, ни силы для контратаки. Он выиграл всего с одним ударом.

Это был первый раз, когда Нин Цин увидела, как Лу Шаомин ударил кого-то. Она никогда не думала, что такой человек, как он, может быть таким жестоким, но очаровательным, даже когда он дерется.

Когда она была в шоке, Лу Шаомин толкнул бумажный пакет в ее руки и сказал несчастно: “переоденься в ванной. Пойдем домой.”

По выражению его лица Нин Цин поняла, что он не в лучшем настроении. Она быстро схватила смену одежды и пошла в ванную.

…

После того, как они попрощались с Нин Чжэнгоу, они сели в машину. Лу Шаомин взялся за руль и сделал плавный поворот. Затем "Бентли" выехал на шоссе.

“Зачем ты открыл дверь, чтобы Сюй Цзюньси вошел в комнату?- Мужчина первым нарушил молчание.

“Я подумала, что это ты, и открыла дверь. Я закрыла дверь, когда увидела, что это Сюй Цзюньси, но он протиснулся внутрь. Я не так сильна, как он, я не могла остановить его”, - объяснила Нин Цин.

- Хех.- Лу Шаомин улыбнулся. “Значит, он обнял и поцеловал тебя, потому что у тебя не было сил?”

Нин Цин услышала сарказм и искоса взглянула на него. Решительное лицо мужчины выглядело довольно холодным, а его красивая челюсть-острой, как лезвие ножа.

Гнев Нин Цин закипал. “Лу Шаомин, что ты имеешь в виду? Ты думаешь, я намеренно позволила ему поцеловать меня? Что же я за человек, по-твоему? Это все твоя вина. Ты испачкал мою одежду этими нелепыми вещами, а у меня ее не было. В противном случае, я бы немедленно покинул комнату!”

Лу Шаомин искоса взглянул на нее и злобно ухмыльнулся. - Смешно, что ли? Так вот как ты описываешь наших сыновей и дочерей?”

Нин Цин, “…”

Гнев Нин Цин должен был найти себе выход. Она не сделала ничего плохого. Как он мог подозревать ее? Неужели он не понимает, как мучительны его сомнения?

Плохой парень, очень плохой.

…

"Бентли" остановился на поле у виллы. Они сидели молча, но из машины никто не вышел.

Через минуту Лу Шаомин отстегнул ремень безопасности и вышел из машины. Он обошел машину и открыл пассажирскую дверцу. Девушка была крайне рассержена, она надула щеки и хмыкнула.

- Прекрати, вылезай из машины.- Голос Лу Шаомина звучал напряженно.

- Нет, у меня болит нога. Я не могу идти дальше", - подчеркнул Нин Цин на слове "нога". Она была зла на него и хотела смутить его. Она хотела, чтобы ему было стыдно!

Лу Шаомин наклонилась, чтобы отстегнуть ремень безопасности. А потом он понес ее на руках.

- Эй!- Нин Цин сжала кулак и ударила его. Им еще предстояло помириться. Кто позволил ему нести ее?

Ее заплаканные глаза поймали его красивое лицо, но он даже не взглянул на нее. Его решительное лицо смягчилось, а поджатые тонкие губы, казалось, свидетельствовали о том, что он винит себя.

Презрение Нин Цин быстро смягчилось. Осенняя ночь была холодной, но его объятия были теплыми, и ей не хотелось уходить. Она медленно обняла его за шею и спряталась в его объятиях.

Как он мог это сделать? - Он заставил ее. Хотя он и не делал этого по-настоящему, она сдалась. Неужели он не может заставить ее чувствовать себя лучше? Куда делось его обычное джентльменское поведение?

…

Лу Шаомин положила Нин Цин на кровать в своей спальне. Затем он пошел в ванную и вернулся.

Она не поднимала глаз, и черные кожаные туфли ручной работы мужчины заполнили ее взгляд. Его рука коснулась ее белого жакета, и он начал снимать с нее одежду.

“Что ты там делаешь?- Нин Цин испугалась и забралась под одеяло, чтобы держаться от него подальше.

- У тебя ноги болят, да? Я наполнил ванну и пришел, чтобы снять с тебя одежду и отнести в душ.”

“Нет, я сама приму душ!- Нин Цин спустилась с кровати и побежала в душ. Затем она заперла дверь.

Лу Шаомин смотрел, как плотно закрылась дверь, и в его глазах читались беспомощность и нежность. Он наклонился, чтобы поставить у двери ее пару розовых пушистых туфелек. Он мягко увещевал: "хотя там есть ковер, не убегай босиком. Я оставлю твои тапочки снаружи. Надень их после душа.”

Она не ответила, и он услышал, как течет вода. Должно быть, она сейчас в ванной.

Лу Шаомин лениво прислонился спиной к стене, и его Адамово яблоко покатилось. Его горло и губы все еще были сухими.

Он закрыл глаза и вспомнил о том, что произошло на кровати раньше. Она свернулась клубочком под одеялом, благоухающая и теплая. Она была как кусок нефрита в его руке.

У нее была светлая кожа. Он взглянул на нее, и его самообладание, которым он всегда гордился, пошатнулось. Они согласились, что на самом деле не пойдут так далеко, но он превысил эти границы.

Хотя это и не произошло на самом деле, это было непростительно.

Он знал, что она не хочет этого делать. Она плакала так сильно, что вся дрожала и стонала от боли.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 99:Извлечение Бабушки**

На самом деле он вообще ничего не делал, просто терся о нее и в конце концов бесконтрольно испачкал – очень извращенный и непристойный поступок.

Это был действительно плохой опыт, единственный и неповторимый в жизни Лу Шаомина. На самом деле его мало заботили любовь и желание. Он потратил свои первые 30 лет энергии на свою карьеру и не было много времени, чтобы флиртовать вокруг. Кроме того, не было ни одной женщины, которая могла бы привлечь его внимание; он был довольно равнодушен.

Она попалась ему на глаза три года назад. Она не была такой мелочной и кокетливой, как эти благородные дамы. Она была яркой, умной, храброй и полной жизненных сил.

Когда они снова пересеклись, она вела очень плохую жизнь, но у нее была цепкая жизненная сила, как у колышущейся на ветру травинки – такая упрямая, такая жалкая.

Впервые в жизни он хотел взять женщину под свое крыло и состариться вместе с ней.

Но сегодня она его подвела.

Возможно, он был еще более разочарован собой; несмотря на 30 лет богатого жизненного опыта, он все еще должен был поставить фальшивое шоу с ней перед Сюй Цзюньси. Какое глупое и ребяческое поведение.

Он думал, что раз он был на 10 лет старше ее, то этого будет достаточно, чтобы приспособить ее с изяществом и широким умом, и ждать ее медленно. Однако он обнаружил, что не может этого сделать. Он стал мелочным и чувствовал, что существование Сюй Цзюнси раздражает его.

Возможно, ему нужно было успокоиться.

СТШ

В это время из ванной доносилось болезненное шипение девушки

“Что случилось? А где это болит?- Лу Шаомин был напряжен, и его хриплый голос был полон напряжения.

Нин Цин сидела в ванне, полной лепестков и молочной пены. Она обхватила себя руками за грудь и слегка изогнула брови. В груди у нее было очень больно, а плечи-очень сильно. Он укусил ее и прорвал кожу.

Может, это был щенок?

Он только умел кусаться.

“Это ты во всем виноват!- Пробормотала Нин Цин и надула губы, услышав его голос.

Губы Лу Шаомина скривились в насмешливой улыбке, и он сказал: “Да, да. Это все моя вина. Я не буду прикасаться к тебе в будущем, хорошо? После паузы он сказал: "Нин Цин, просто быстро прими ванну и встань. Только не простудитесь. Я должен идти.”

- Тебе надо идти?

Нин Цин навострила уши - Лу Шаомин действительно ушла.

Нин Цин тут же почувствовала раздражение. Ее маленькая ручка в отчаянии ударила по воде, и молочная пена Расплескалась повсюду.

Это Же Лу Шаомин! Она позволила ему дотронуться до себя и потереться об нее, а теперь он просто сказал: “Не буду трогать тебя.” Что именно он имел в виду?

Как это раздражает!

- Хм.

…

Когда Нин Цин проснулась на следующее утро, Лу Шаомин уже ушел.

Она спустилась вниз, чтобы увидеть, что Чжу жуй привел Юэ Ваньцин на виллу. Нин Цин была в восторге, увидев свою мать, и она подбежала и сказала: “Мама, почему ты здесь?”

Юэ Ваньцин взяла маленькую руку дочери и рассмеялась. - Цинцин, Шаомин позвонила мне вчера вечером и рассказала о бабушке. Шаоминг сказала, что вы, ребята, привезли сюда бабушку, и я должна приехать, чтобы заботиться о ней, чтобы наша семья могла счастливо воссоединиться. Я задумался на мгновение и почувствовал, что Шаоминг была права. Секретарь Чжу заехал за мной сегодня утром, и вот я здесь.”

Лу Шаомин позвонил ее матери. Ну почему она не знает?

- Да, мадам. Президент уже связался с авторитетным специалистом по мозгу в Великобритании, чтобы лечить бабушку. Он должен был приехать около полудня. Если бабушка будет жить здесь, ей будет легко ухаживать за ней, и президент знает, что мадам всегда хотела быть со своей семьей. Это хорошо, убить двух зайцев одним выстрелом", - сказал Чжу жуй.

Лу Шаомин уехал вчера вечером. Нин Цин чувствовала себя подавленной всю ночь и имела много обиды в своем сердце.

Но после того, как она выслушала Чжу жуя, обида мгновенно рассеялась, и сладость закипела в ее сердце без всякой видимой причины.

Привезя маму сюда, связавшись с авторитетным специалистом по мозгам-он спокойно все для нее устроил. Ей не нужно ни о чем беспокоиться.

Он даже принял во внимание ее настроение и позвал ее бабушку и маму, чтобы они сопровождали ее, чтобы сделать ее счастливой.

Что же это был за человек?

Когда он уходил вчера вечером, она думала о двух вариантах. Во-первых, он мог быть... недоволен ее телом. Во-вторых, он чувствовал, что она плохо ему служила.

В этом мире было много таких людей. Они бы заскучали и больше не лелеяли после того, как получили то, что хотели.

Она думала, что он был таким же. Она думала, что он больше не любит ее.

Но сейчас он был так добр к ней. О чем он только думает?

…

За рулем сидел Чжу жуй, а сзади разговаривали Нин Цин и Юэ Ваньцин.

- Мам, а что случилось три года назад? Почему все они сказали, что это ты столкнул бабушку с лестницы?”

Юэ Ваньцин выглядел потерянным и грустным. - Цинцин, ты должна верить маме! Я бы не стал сталкивать бабушку с лестницы. Вообще-то, я тоже не знаю, что происходит. Три года назад, в полдень, мы с бабушкой стояли на лестнице и разговаривали. Сначала бабушка была в порядке, но потом у нее вдруг закружилась голова и она упала с лестницы. Я потянулась к бабушке, но не смогла ее схватить.

- Бабушка была отправлена в больницу без сознания. Домашняя прислуга обвинила меня. Она сказала, что видела, как я столкнул бабушку с лестницы. Твой отец был в ярости и заставил меня подписать бракоразводное соглашение.”

Нин Цин была озадачена. Почему у бабушки вдруг закружилась голова?

Была ли она больна, или это было вызвано наркотиками?

Если все это было задумано Мейлингом, то ей нужно было не только накачать бабушкину еду лекарствами, но и вступить в сговор со слугами. Если это было правдой, то ли Мэйлин, похоже, долгое время контролировал задний двор семьи Нин.

- Мама, ты помнишь служанку, которая свидетельствовала против тебя?”

“Это был Сяо Цуй.”

Сяо Цуй?

Ning Qing still had some impressions of Xiao Cui, who has been in the Ning family for more than 10 years. Xiao Cui had worked in the Ning household for a long time, but she didn’t see Xiao Cui when she went to the Ning family home yesterday.

Ning Qing could confirm that Xiao Cui had been directed by Li Meiling.

Что же ей теперь делать? Мозг Нин Цин работал на полной скорости.

…

По прибытии в дом семьи Нин, Нин Чжэнго лично помог бабушке выйти из двери виллы. Только когда Нин Цин забрал бабушку, он смог поехать в Гуан Цин, чтобы подписать контракт, поэтому Нин Чжэнго не хотел делать никаких ошибок.

Чжу жуй открыл дверь, и Нин Цин подцепила Юэ Ваньцин за руку, когда она вышла из машины.

Нин Чжэнго не видел Юэ Ваньцин уже три года, и он был потрясен, когда увидел ее.

Юэ Ваньцин была идеальной красавицей, когда она была молода. Хотя она выросла в сиротском приюте, она была хорошо воспитана в семье Нин. Ее нежная и добродетельная натура, внутренняя чистота и доброта не позволяли прошедшим годам оставить след на ее лице. Она была нежна и грациозна.

Для Нин Чжэнго, который привык к образу жизни Ли Мэйлин, который был настолько сладким, что казался жирным, Юэ Ваньцин была как дуновение весеннего ветерка. Она была словно свежесть, одолевающая его.

Юэ Ваньцин также заметил Нин Чжэнго. Она была потрясена и отвела взгляд.

Увидев, что Нин Чжэнго пристально смотрит на ее мать, Нин Цин молча шагнула вперед, закрывая подглядывающие глаза Нин Чжэнго. - Бабушка, мы с мамой приехали, чтобы забрать тебя.”

- Вот это здорово, Цинцин! Бабушка уже давно тебя ждет.- Бабушка тут же оторвалась от Нин Чжэнго и побежала к Нин Цин.

Глаза Юэ Ваньцин наполнились горячими слезами, как только она увидела бабушку. Она взволнованно взяла бабушку за руку и дрожащим голосом воскликнула:”

- Мам? А ты кто такой?"Бабушка не помнила Юэ Ваньцин.

Ли Мэйлин стоял позади Нин Чжэнго. Прошлой ночью, после всего, что случилось, Нин Чжэнго предупредил ее, чтобы она больше не причиняла неприятностей. Она не осмеливалась заговорить, потому что не хотела вываливать на него всю правду.

Но только что, Нин Чжэнго смотрел прямо на Юэ Ваньцин. Они флиртовали друг с другом через их пристальные взгляды. Она могла только стиснуть зубы от ненависти.

Мужчины все такие были. Тогда Нин Чжэнго не нравилось, что Юэ Ваньцин была слишком женственной и недостаточно открытой в постели. Так что Нин Чжэнго был соблазнен, когда он встретил ее, и ему нравилось запутываться с ней и играть со всеми видами трюков с ней в постели.

Теперь, когда он играл с ней слишком долго и не прикасался к этой закуске Юэ Ваньцин в течение трех лет. Нин Чжэнго снова хотела Юэ Ваньцин.

Ли Мэйлин была так полна ненависти, и когда бабушка не помнила Юэ Ваньцин, она наконец нашла возможность открыть рот и быстро рассмеялась: “Бабушка, ты забыла о старшей сестре? Разве ты забыл, как упал с лестницы?”

Когда бабушка услышала “упал с лестницы", она вздрогнула. Она испугалась и спряталась за спину Нин Цин.

“Мама."Сердце Юэ Ваньцин болело так сильно, что слезы в ее глазах продолжали падать.

- Тетя ли, если вы не хотите, чтобы мы забирали бабушку, вы можете сказать нам ясно, и мы можем вернуться завтра, но права на развитие земли... - Нин Цин посмотрел на Нин Чжэнго.

Выражение лица Нин Чжэнго помрачнело. - Крикнул он ли Мэйлингу. “Достаточно. Меньше говорить. Если ты все испортишь, нам всем придется спать на улице.”

После этого Нин Чжэнго снова посмотрел на Юэ Ваньцина. Его лицо было напряжено, и он, очевидно, не мог забыть инцидент на лестнице три года назад. - Ваньцин, я надеюсь, что ты сможешь лучше обращаться с бабушкой, когда вернешь ее на этот раз. Старая мадам невиновна. Бабушка была превращена в это состояние тобой, тобой…”

“А я и не знал!- Юэ Ваньцин прервал Нин Чжэнго ясным голосом. Ее лицо было покрыто слезами, но глаза оставались открытыми и твердыми. - Бабушку я не толкал!”

“…” Ning Zhenguo was shocked, Yue Wanqing had always been as tender as water in front of him. This was the first time she had spoken to him so loudly in 30 years.

Юэ Ваньцин искоса взглянула на бабушку. Она шагнула вперед и задохнулась, когда спросила: "Мама, ты помнишь меня? Я Ваньцин, твой любимый Сяо Низи.”

У бабушки был только сын, Нин Чжэнго, в ее жизни и не было дочерей, поэтому, когда она принесла Юэ Ваньцин из приюта, она считала Юэ Ваньцин своей собственной и воспитывала ее сама.

Когда Юэ Ваньцин была ребенком, у нее была высокая температура и головная боль. Бабушка не спала всю ночь, держа в руках Юэ Ваньцин. Она позвала” Сяо Низи " с любовью.

- Сяо Низи?- Бабушка посмотрела на Юэ Ваньцин пустым взглядом. На ее старые глаза навернулись слезы. - Ваньцин? Моя добрая дочь!”

“Да, мам, я Ваньцин. Я же твоя дочь.- Юэ Ваньцин бросилась в объятия бабушки.

С тех пор как бабушка упала с лестницы три года назад, Нин Чжэнго не позволял Юэ Ваньцин видеть бабушку. Мать и дочь не виделись уже три года. Теперь, когда они обнимались и плакали, сцена была трогательной.

Нин Чжэнго был ошеломлен. Он и не подозревал, что у бабушки были такие глубокие чувства к Юэ Ваньцин.

- Не плачь, мама. Сначала отвези бабушку в машину. Мне нужно кое-что сказать.- Нин Цин, говоря это, обняла мать за плечи.

“В порядке.- Юэ Ваньцин ослабила объятия бабушки и повела ее к машине.

Когда дверца машины закрылась, Нин Цин посмотрела на Ли Мэйлин и сказала с улыбкой: “тетя ли, я помню, что в нашей семье был слуга по имени Сяо Цуй. А где она сейчас?”

Глаза ли Мэйлин вспыхнули, когда она услышала имя "Сяо Цуй", но вскоре она успокоилась. - Цинцин, Сяо Цуй покинул семью Нин три года назад. Ее родители в деревне нашли ей мужа. Ей уже за 30 лет, и я предполагаю, что она уже должна была выйти замуж и иметь детей. Цинцин, чего ты хочешь, спрашивая о Сяо Цуй?- Спросил ли Мейлинг.

- О, - ответила Нин Цин, Как будто что-то поняла. Она сказала со смехом: "разве Сяо Цуй не свидетельствовал, что моя мать столкнула бабушку с лестницы три года назад? Но, как вы только что видели, отношения между моей матерью и моей бабушкой похожи на отношения матери и дочери. Слишком много людей в этом мире были ослеплены непониманием и заговором, но семейные отношения никогда не изменятся.

“Моя мать никогда не столкнет мою бабушку с лестницы, так что я собираюсь противостоять Сяо Цуй на месте. Это не имеет значения, если Сяо Цуй уехал в деревню. - Я найду ее. Спасибо, тетя Ли, До свидания.”

Нин Цин даже не взглянула на Нин Чжэнго. Она повернулась и пошла к машине.

Чжу жуй завелась, и машина умчалась прочь.

Нин Чжэнго посмотрел вслед удаляющейся машине и почувствовал легкую тревогу и печаль. Его жена и дочь, которые раньше были так привязаны к нему, теперь даже не удостоили бы его взглядом.

Даже его мать уехала.

Когда Ли Мэйлин увидела, что Нин Чжэнго все еще смотрит на них, ее глаза вспыхнули злобой, но она мягко и кокетливо улыбнулась и сказала: “Чжэнго, бабушка и старшая сестра ушли. Давай зайдем внутрь.”

- Она интимно сжала руку Нин Чжэнго.

Нин Чжэнго снова посмотрел на Ли Мэйлин. Это была нежная улыбка, но когда Ли Мэйлин улыбнулась, вокруг ее глаз появились глубокие морщины, как будто она притворялась любящей.

Смех Юэ Ваньцин был легким и ясным. Ее чистые глаза были похожи на рябь осенних озер; они были полны нежности и заставляли людей чувствовать себя комфортно.

Отвращение поднялось в сердце Нин Чжэнго. Он снова стряхнул руку ли Мэйлин и с неудовольствием сказал: "в будущем тратьте меньше денег на гиалуроновые кислоты в салонах красоты. Посмотрите на Юэ Ваньцин, она не потратила ни цента, но все еще выглядит моложе вас. А тебе в этом году уже 45 лет. Не носите такой тяжелый макияж снова. Посмотри, какое у тебя жесткое и уродливое лицо.”

Нин Чжэнго вошел в виллу.

Ли Мэйлин так разъярилась, что у нее перехватило дыхание. Макияж на ее лице был очень нежным, верно? Он часто говорил, что ему больше всего нравится ее слегка припудренный вид, что она красивая актриса.

Но теперь, посмотрев на Юэ Ваньцин, он унизил ее вот так?

Отлично, Юэ Ваньцин, Нин Цин: подожди и увидишь!

…

В машине Чжу жуй посмотрел на Нин Цин через зеркало заднего вида и сказал: “Мадам, почему вы только что рассказали ли Мэйлин о Сяо Цуй? Весьма вероятно, что столь опрометчивые действия насторожили бы врага.”

Губы Нин Цин изогнулись, когда она спокойно улыбнулась. - Вот именно, я хочу предупредить врага! Единственный ключ, который мы имеем о том, что произошло три года назад, - это Сяо Цуй, но Ли Мэйлин определенно скрыл бы Сяо Цуй очень хорошо. Нам было бы трудно что-либо выяснить. Теперь, когда я предупредил врага, нечистая совесть ли Мэйлин наверняка заставит ее сделать шаг. Нам просто нужно отследить Сяо Цуй, следуя подсказкам, и мы можем подождать, пока ли Мэйлин откроет свои недостатки по своей собственной инициативе.”

Чжу жуй посмотрел на Нин Цин с искренним восхищением. В его глазах мадам была очень умной девушкой. Она была стратегом и отважилась на все это.

- Мадам, президент распорядился, что если у вас что-то есть, вы можете просто сказать мне, что делать. Не хотите ли вы послать кого-нибудь следить за каждым шагом ли Мэйлин, включая ее телефонную активность?”

Глаза Нин Цин сияли; у нее всегда было такое намерение.

Но она была слишком смущена, чтобы просить об этом. Чжу жуй был подчиненным Лу Шаомина,и она поссорилась с Лу Шаомином только вчера.

Неожиданно Лу Шаомин уже все уладил.

- Да, давайте сейчас же пошлем кого-нибудь присматривать за Ли Мэйлин. Я думаю, что она скоро начнет действовать.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 100:Подбадривание**

- Хорошо, Мадам.- Чжу жуй кивнул.

Ее бабушка на заднем сиденье с любопытством оглядывалась через окно машины. Она не выходила в свет уже три года и находила все это интересным.

- Цинцин, а где Цзюньси? Почему здесь нет Цзюньси?- Бабушка вдруг обернулась и спросила Нин Цин.

Услышав имя Сюй Цзюньси, Нин Цин почувствовала себя беспомощной. Она и Лу Шамо были в плохих отношениях из-за этого человека.

- Бабушка, Цзюньси очень занята. Пожалуйста, не поднимайте его снова. Он и я ... " - Нин Цин тщательно взвешивала ее слова и организовывала свою речь, тактично объясняя.

Юэ Ваньцин выглядела шокированной. - Цинцин, почему бабушка все еще говорит о Сюй Цзюньси? Вчера вечером ты привел домой Лу Шаомина. Разве ты не познакомил Лу Шаомина с бабушкой?”

- Я... - затем Нин Цин почувствовала себя оскорбленной. Она рассказала маме о том, что произошло накануне вечером. Конечно, это не включало в себя то, что они делали в постели.

- Чепуха какая-то!- Лицо Юэ Ваньцин стало серьезным, когда она торжественно отчитала Нин Цин.

- Мама, не будь такой жестокой со мной. Я не сделал ничего плохого.…”

- Цинцин, разве ты не поступила неправильно? Позвольте мне спросить вас. Если бы вы пошли в дом Лу в первый раз, и у Лу Шаомина тоже была бывшая невеста. Бывшая невеста случайно оказалась там. А потом Шаоминг сделал то же самое, что и ты. Он притворялся, что влюблен в свою бывшую невесту раньше своей бабушки, но вы жена Шаомина, и вы могли только стоять и смотреть, как незнакомец. Вы бы чувствовали себя комфортно с этим?”

Нин Цин внезапно растерялась, не находя слов. Она определенно будет чувствовать себя неловко!

Как только она представила себе его с бывшей невестой, она забеспокоилась. Она делала дикие предположения о тех интимных вещах, которые они делали раньше. Она будет ревновать. Она будет несчастна.

Юэ Ваньцин посмотрела на плотно сдвинутые брови своей дочери и поняла, что это была ее ответственность. Когда ее дочери исполнилось восемнадцать лет и она была в своем первом расцвете любви, она стала свидетельницей неудавшегося брака своих родителей. Затем ее дочь упорно трудилась в течение трех лет, чтобы заработать деньги, и ее отношения с Сюй Цзюньси пошли вниз-на юг. Она не знала, как любить.

- Цинцин, а теперь ты понимаешь, что сделала не так?"Юэ Ваньцин думала, что ей необходимо было поговорить со своей дочерью в глубине души. “У тебя была бывшая невеста, и все мужчины были бы против этого. Твоя бабушка-это твой любимый человек. Представляя личность Шаомина перед вашей бабушкой, вы уважаете его. Это привилегия, которой он должен пользоваться.”

"Но, Сюй Цзюньси и я уже прошли. Почему он не может поверить в меня...” - Нин Цин беспокойно потерла руки перед собой.

“Что ты сделал, чтобы заставить Шаомин поверить, что Сюй Цзюнси и ты покончили с этим? Это нельзя показать простыми словами. Вы должны показать ему свои действия. То, что произошло вчера вечером, Шаомин только видел, что Сюй Цзюньси спас вас, и вы все еще поддерживаете свои отношения перед бабушкой.”

- ...Ладно, Нин Цин признала свою вину.

Эти двое знали друг друга уже два месяца, и Сюй Цзюньси был связан с ней. Она чувствовала себя великодушной и думала, что нет никакой необходимости объяснять. Однако, с точки зрения Лу Шаомина, все может быть не так ясно.

- Мама, я не представила Шаомин, потому что боялась, что бабушка будет спровоцирована. Я боюсь, что бабушка не сможет принять его. Я хочу найти другой подходящий шанс.”

"Глупая девочка, - Юэ Ваньцин держала свою дочь за руку, - бабушка любит тебя. Кто бы тебя ни любил, твоя бабушка тоже его полюбит. Бабушке нужно время. Шаоминг должен знать, что тебе не все равно. Ты все усложнил. Как и я, когда Шаоминг внезапно пришел и назвал меня "Мама", я все равно приняла его в конце концов.”

“Я... раньше он таким не был. Он никогда не спрашивал о Сюй Цзюньси. Он очень нежен со мной. Так нежно, что я думала, он никогда не рассердится.”

- Цинцин, - Юэ Ваньцин притянула дочь в свои объятия. Она ласково расчесала волосы дочери и сказала: "Не важно, насколько хорошо осведомлен или начищен мужчина, он все-таки мужчина. Если бы человек действительно любил вас, он был бы таким же, как и любой другой обычный человек там; он хотел бы обычной, но продолжительной любви. Он будет узколобым и ревнивым.

- МММ, - кивнула Нин Цин. Она, казалось, понимала и в то же время не понимала.

- Цинцин, ты уже не молода. Все, что вы делаете, вы должны научиться ставить себя на место кого-то другого. Вы должны научиться быть внимательными и сострадательными. Когда Шаоминг стояла у двери прошлой ночью, ты просто позволила ему уйти. Вы подумали о том, что подумает Сюй Цзиньси, вы подумали о том, что подумает Шаомин?”

Мм ... с точки зрения Сюй Цзюньси, казалось, что она все еще любит его, поэтому он стал гордиться. О да, на балконе Сюй Цзюньси разговаривал с Лу Шаомом.

Нин Цин легко догадалась, что он сказал. Должно быть, он насмехался над Лу Шаомом.

На самом деле она была женой Лу Шаомина. Кто такой, черт возьми, Сюй Цзюньси? Как он мог кричать раньше Лу Шаомина? Это все ее вина.

Она беспомощно поддержала высокомерие Сюй Цзюньси. Именно она сделала Лу Шаомина неуверенным и неуверенным в себе.

Неудивительно, что он потерял контроль, когда они вошли в комнату.

И, музыкальная шкатулка была подарком от Сю Цзюньси, и он мог полностью сказать, но она лгала. Хотя он и не призывал ее к этому, он, должно быть, был совершенно разочарован ею.

- Цинцин, влюбиться очень легко. В этом мире нет никого, кто относился бы к тебе хорошо без всякой причины. Точно так же нет никого, кто бы молча вносил свой вклад, но не надеялся на возвращение такой же любви и заботы. Шаоминг очень добр к тебе, и я вижу это своими собственными глазами. Самое счастливое, что может случиться с женщиной в ее жизни, - это встретить мужчину, который ее любит. Так совпало, что ты тоже его любишь.”

…

Они вернулись в чайный павильон, и престижный нейрохирург из Великобритании, доктор Аарон, приехал, чтобы сделать серию проверок для бабушки.

- Миссис Нин, после обследования в голове пациентки образовался тромб, который вызвал давление на ее нервы. Это может быть главным фактором, почему пациент находится в бессознательном состоянии.”

“Есть ли какое-нибудь доступное лечение?- С тревогой спросила Нин Цин.

- Сгусток крови находится слишком близко к черепному нерву пациента. Если она перенесет операцию, то будет фактор риска семь. Мне нужно будет обсудить со своей командой план операции.”

- Мм, Спасибо, доктор Аарон. Кроме того, моя бабушка, возможно, приняла лекарство, которое привело к головокружению три года назад. Можно ли это проверить сейчас?”

Профессор Аарон неуверенно покачал головой. “При обычных обстоятельствах мы бы тоже не смогли, как три года назад. Но я возьму немного крови на анализ. Мы дадим ему попробовать.”

Затем профессор Аарон ушел. Бабушка мучилась весь день, поэтому Юэ Ваньцин приготовила ее ко сну. До ужина Чжу жуй попрощался и ушел.

Перед ужином Нин Цин достала свой телефон и, глубоко вздохнув, позвонила Лу Шаомину.

“Эй.- На другом конце провода послышался глубокий магнетический голос мужчины.

- Привет, Шаомин.- Нин Цин опустила взгляд на свою розовую туфельку и покраснела. - Во сколько ты вернешься домой? Я подожду тебя, чтобы мы могли поужинать вместе…”

Накануне вечером они поссорились, и она взяла на себя инициативу позвонить ему и помириться.

Он молчал в течение трех секунд и ответил: “Не ждите меня. Идите и ешьте. Мне нужно присутствовать на ужине.”

А на какой ужин ты пойдешь?

Нин Цин почувствовала себя неловко после того, как он отверг ее.

Затем в трубке раздался еще один мужской голос. “Это редкость, что молодой господин Лу хочет присутствовать на обеде. Ишуан, моя младшая дочь. Все это время она благоговела перед молодым господином Лу. Ишуан, поторопись и налей молодому мастеру Лу чего-нибудь выпить.”

Затем Нин Цин услышала очень нежный, но мягкий женский голос. Она считала, что женщина должна быть совсем юной, вероятно, лет двадцати, дочерью богатой семьи.

Ning Qing didn’t know what to do.

“А еще что-нибудь есть? Если нет, я положу трубку. Ложись пораньше, - сказал мужчина по телефону.

- О, - Нин Цин вернулась к реальности и ответила. Затем она услышала, как он повесил трубку.

Юэ Ваньцин принесла миску и палочки для еды к обеденному столу. Она посмотрела на спину дочери и спросила: “Цинцин, Шаомин вернется сегодня вечером?”

Нин Цин обернулась и сделала вид, что улыбается: "мама, Шаомин больше не вернется. Он должен присутствовать на ужине.”

Юэ Ваньцин не думал много, но увещевал: "человек больше всего устает, когда они должны развлекать своих клиентов. Цинцин, не ложись сегодня рано спать. Подождите, пока не придет Шаомин. Если он вдруг напьется, сварите ему миску супа, чтобы протрезветь. Он, вероятно, не будет много есть за обедом. Спросите, не голоден ли он, и приготовьте ему миску лапши.”

- МММ!- Нин Цин кивнула.

…

Нин Цин ждала до десяти вечера. Она сидела на диване в гостиной и читала сценарий одного из своих проектов. У нее был двухдневный перерыв,и она собиралась сделать его рано утром.

Затем она услышала, как открылась дверь. Вошел Лу Шаомин.

Он был одет в синюю рубашку и серые облегающие брюки. На нем не было галстука, и рубашка была слегка расстегнута. Это был обычный костюм с четырьмя пуговицами. Он выглядел очень красивым.

Его глаза были ясными и яркими, и он не выглядел пьяным. Он поднял глаза и увидел ее в гостиной. Он прислонился к входной двери и переоделся в домашние тапочки.

Нин Цин быстро встала и подошла к нему. - Шаоминг, ты дома!- Она помогла ему расстегнуть костюм.

Лу Шаомин не отказал ей. Он выпрямился и, глядя на ее нежное лицо, спросил: "Почему ты не спишь? Бабушка и мама уже легли спать?”

- Мм, бабушка и мама уже спят. Я не ложился спать, чтобы дождаться тебя.- В гостиной было очень тихо, и она оставила только один тусклый свет, так как боялась разбудить остальных. - Мягко и кокетливо спросила Нин Цин. В безмолвной ночи ее голос вызывал смятение в чьем-то сердце.

Лу Шаомин не удержался и снова посмотрел на нее.

Ее голова была на высоте его груди. Она встала на цыпочки, когда снимала для него костюм. Сделав это, она потерлась о его рубашку, и ее запах наполнил его нос.

- Шаоминг, а ты пила?- Тихо спросила она.

“Немного.- Он сосредоточился, глядя на ее пижаму. Это было желтое спальное платье с широким воротником, открывающим ее прекрасную ключицу. Пышные рукава были в три четверти длины, и ее предплечья были открыты. Ее руки были гладкими и маленькими.

Лу Шаомин приподнял уголки губ и улыбнулся. Он не знал, что она пытается сделать. Обычно она надевала только белую хлопчатобумажную рубашку, что было довольно консервативно. Но сейчас на ней был именно такой наряд.

Может быть, она слишком ему доверяла. Он сказал, что не прикоснется к ней прошлой ночью, и она носила его без беспокойства.

Но желтый цвет подчеркивал тон ее кожи. Она была так же красива, как если бы ей было всего шестнадцать.

Нин Цин сунул ей в руки свой костюм, и она посмотрела на него своими прекрасными глазами: “Шаомин, я не буду варить тебе никакого супа, чтобы протрезветь тебя, так как ты мало пил. Я могу приготовить тебе миску лапши, или ты можешь съесть клецки. А что ты хочешь съесть?”

Лу Шаомин почти ничего не говорил. Он положил одну руку в карман и пристально посмотрел на нее.

Нин Цин покраснела. Она приняла для него душ, и ей потребовалось много времени, чтобы подобрать правильный ночной халат. Должно быть, ему это нравится, верно?

Она знала, что поступила неправильно, и признавала себя виновной. Она не хотела, чтобы он был холоден с ней.

Она прекрасно знала, как много женщин влюблены в него. Услышав голос Ишуана по телефону, она позавидовала ему. Ей не нравилось, что он смотрит на других женщин.

Она тоже умела очень красиво одеваться. Женщины часто наряжаются для своих близких. Если ему это понравится, она сможет переодеваться для него каждый вечер.

Если только он не злится.

Она подняла руку, чтобы убрать прядь волос, упавшую ей на щеки. Нин Цин ущипнула себя за мочку уха, на ее лице застыло смущенное и нервное выражение. - Шаоминг, почему ты смотришь на меня?”

Мужчина двумя пальцами взял у нее костюм и сказал спокойно и медленно с легким упреком в голосе: “возвращайся в свою комнату и надень какие-нибудь штаны. Разве тебе не холодно так одеваться?”

Чарующее очарование исчезло в одно мгновение. Мужчина повернулся, чтобы подняться наверх. “Я не голоден, иди спать. Мне нужно работать в кабинете.”

Мужчина исчез прямо у нее на глазах, а Нин Цин все еще не оправилась от шока.

Она подбежала к входной двери и посмотрела на себя в зеркало. Она повернулась, это точно. Прекрасная фигура. Выглядит очень красиво.

Ну почему ему это не нравится?

Она намеренно спросила его, почему он смотрит на нее. Разве он не должен был ответить что-то вроде того, что она красива? Тогда она бы кокетливо ответила, что он ее раздражает. После этого он заключит ее в свои объятия. Она уже подготовила все свои реплики.

Но он сказал ей, чтобы она вернулась в спальню и надела брюки?

Когда это он стал таким невнимательным?

Бах, бах, бах!

Чего же он хочет?

Она уже опустила свое эго, чтобы подбодрить его. Он так же обращался с ней накануне вечером, но она так красиво оделась для него против следующего дня. Она носила так мало постыдно, и она боялась, что ее мама или тетя Чжан увидят. Она все делала молча, только чтобы сделать его счастливым.

Она подавила желание расспросить его об Ишуане и спросила, не хочет ли он лапши или клецок, как хорошая жена, но он ушел, сняв костюм. Он не обращал на нее внимания.

Хм, так разозлился!

…

Нин Цин был очень зол. Она топнула ногой у входной двери и только через некоторое время поднялась наверх. Она хотела вернуться в свою комнату, но вместо этого повернулась и пошла в кабинет.

Она не знала, как подбодрить этого человека. Она почти не замечает, как мужчина закатывает истерику, и никогда не думала, что будет так трудно поднять ему настроение, когда он сердится.

Она встала у двери и потянулась к дверной ручке. Затем она тихо открыла дверь.

Через щель она увидела красивого мужчину, выходящего из душа.

Лу Шаомин только что принял душ и был одет в брюки цвета хаки с белой рубашкой. Он застегнул только одну пуговицу своей рубашки, и его загорелая кожа была обнажена.

Его мускулистая фигура имела грациозные очертания, и его шесть банок пива могли заставить любого пускать слюни.

Его тело не было громоздким, как у тех, кто работал круглый год, но он имел элегантный, но изысканный вид. На нем не было ни одного лишнего куска мяса. Его широкие плечи и узкую талию можно было выгодно сравнить с любой мужской моделью.

Его волосы все еще были влажными. Одной рукой он держал полотенце, чтобы вытереть волосы.

Нин Цин покраснела при виде этого зрелища.

Она даже чувствовала настойчивое желание ниже его талии, которое было очень сильным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 101:Что Ты Хочешь Сделать, Нин Цин?**

Нин Цин хотела уйти тихо, но все шло не по плану. Когда ее маленькая ручка отпустила дверную ручку, дверь слегка скрипнула. Мужчина в кабинете внезапно повернул голову и посмотрел на нее.

Его глаза были такими же яркими и красивыми, как обсидиан, но они были также глубокими.

В этот момент Нин Цин было слишком неловко уходить, но и оставаться тоже было неловко. Ее поймали на том, что она подглядывала.

- Ха-ха.- Она только рассмеялась и помахала ему своими мягкими белыми руками через дверную щель. - Привет, какое совпадение.”

Красивое лицо Лу Шаомина было нежным,и его рот едва заметно изогнулся. Эта девушка его позабавила.

Он подошел ко мне на своих длинных ногах. Он положил свою большую руку на дверную ручку. Его красивое тело загородило дверь, когда он посмотрел на нее и спросил: “Почему ты не в постели? - Что ты здесь делаешь?”

Нин Цин уже чувствовала себя достаточно неловко, но теперь, когда она увидела, что он блокирует дверь, улыбка на ее маленьком лице застыла.

Что именно он имеет в виду под этим?

Такой крупный мужчина, как он, блокировал такую девушку, как она, словно она была воровкой, и он был в одном метре от нее. Неужели он боялся, что она вломится в дом?

Когда она нравилась ему раньше, он не хотел ничего больше, чем держаться за нее. Означало ли его отчуждение, что он все еще дуется или что теперь она ему не нравится?

В любом случае, Нин Цин чувствовала себя несчастной!

“Я смотрю на тебя!- Он игнорировал ее всю ночь нежности. У всех был вспыльчивый характер, и у нее тоже были свои собственные упрямые высокомерные истерики.

У Нин Цин было длинное выражение на ее маленьком лице, и она равнодушно посмотрела на него.

Лу Шаомин слушал и поднял свои острые брови, когда он спокойно сказал: “Хорошо, вы уже видели это сейчас. Возвращайся ко сну.- С этими словами он уже собирался закрыть дверь.

- Эй!- Глаза Нин Цин вспыхнули огнем. Одна нога скользнула в дверь. Она изогнула свое маленькое тельце и тут же втиснулась внутрь. Она стояла, прислонившись к стене.

Лу Шаомин нахмурил свои острые брови и пристально посмотрел на нее. - Ее голос был немного тяжелым, когда он спросил. - Нин Цин, что ты собираешься делать?”

Это она хотела спросить его, чего он хочет.

Нин Цин была очень зла на него. - Я не могу спать, - решительно заявила она, словно решая, умирать ей или нет. Ты сделал мне больно прошлой ночью.”

Лу Шаомин закрыл дверь. “А где это болит?

“Я знаю, что ты плохо себя чувствуешь, почему бы мне не вызвать тебе врача. Это время для вас, чтобы принять ваше лекарство.”

Время, казалось, остановилось,и Нин Цин широко раскрыла глаза.

Что. Сделал. Он. - Ну и что?!

“Лу Шаомин, не уходи слишком далеко! Я...” - Нин Цин хотела отругать его, но ее подняли за воротник пижамы, и когда дверь открылась, ее вытащили, как крошечного цыпленка.

Дверь со щелчком захлопнулась.

Нин Цин была безмолвна, " ... " Лу Шаомин! Сегодня ты проигнорировал мою любовь. Завтра я позабочусь, чтобы он был вне вашей досягаемости!

…

На следующее утро Нин Цин отправилась на съемочную площадку с двумя темными кругами под глазами. Прошлой ночью она ругала Лу Шаомина 800 раз в своем сердце и ворочалась вокруг, пока не заснула поздно ночью.

Сяо Чжоу посмотрел на нее вяло и с любопытством спросил “ " Нин Цин, что с тобой не так? Вы поссорились с молодым господином Лу?”

Нин Цин недовольно поджала губы. “Да.”

- Господи, Нин Цин, Как ты смеешь ссориться с молодым господином Лу? Кто же был тот, кто совершил ошибку?- Шокировано спросил Сяо Чжоу.

- Это же я. Это я виноват.”

- Нин Цин, тогда ты ошибаешься. Теперь, когда вы знаете, что ошибаетесь, идите и уговорите молодого мастера Лу.- Сказал Сяо Чжоу.

- Нет, ему слишком тяжело служить. Бесполезно пытаться уговорить его.”

- Нин Цин, что ты хочешь этим сказать? Не уговаривая человека такого высокого статуса, как молодой господин Лу, вы ждете, что он бросит вас в сторону? Вы должны понять, как много женщин жаждут его! Кроме того, ты уже замужем. Вы хотите отдать такого премиального мужчину, с которым вы переспали, другой женщине?- Спросил Сяо Чжоу.

Как только Нин Цин услышала это, ей показалось, что она все поняла. Если она не пойдет и не станет уговаривать своего мужа, Неужели она просто позволит другим уговаривать его?

Хотя вчера вечером он зашел с ней слишком далеко, она все еще была очень довольна и любила своего мужа.

Кроме того, она еще не спала с этим премиальным мужчиной!

Нин Цин почувствовала, что теперь ее кровь бурлит от избытка энергии. Ей предстоял долгий путь в погоне за своим мужем. Ей следовало бы больше работать.

…

Так что после того, как Нин Цин сняла целую дневную сцену, она попросила водителя сделать крюк до Гуан Цин, когда она будет возвращаться домой. Было около 5 часов вечера.

Она собиралась забрать его домой.

Когда она вошла в вестибюль отеля "Гуан Цин", люди за стойкой быстро поздоровались с ней. - Госпожа Президент, президента нет в офисе. Он уехал на деловой ужин, разве президент вам не сказал? Всем званым обедам нужна девушка-компаньон, президент…”

Дама за стойкой поняла, что совершила ошибку, и быстро замолчала.

Лицо Нин Цин на мгновение застыло, но она быстро пришла в себя. Она поблагодарила ее, оставила Гуан Цин и села в машину.

Глядя в окно, Нин Цин чувствовала себя немного мрачно. Что за званый ужин? Какую девушку он привез с собой?

- Водитель, повернись, я хочу поехать в... - Нин Цин дала водителю адрес, который она получила от стойки регистрации. С таким же успехом она могла бы пойти и посмотреть его сама, вместо того чтобы гадать об этом здесь.

Как только возникает недоразумение, оно должно быть немедленно устранено. Она не хочет, чтобы это гноилось в ее сердце.

…

The problem arose when Ning Qing went to the banquet hall. There was a security guard at the door, checking for invitation cards. She had arrived uninvited and had no invitation card.

Что же ей теперь делать?

- Мисс, пожалуйста, покажите мне вашу пригласительную карточку.”

Нин Цин смущенно улыбнулась. Она моргнула своими парой невинных глаз и умоляла: "брат по безопасности, у меня есть пригласительный билет, но я опаздываю, но мой компаньон внутри. Охранник брат, пожалуйста, приютите меня и впустите.”

Охранник выглядел очень виноватым. “Мне очень жаль, Мисс. Я не могу впустить тебя без пригласительной карточки. Таково правило. - А! ”

Нин Цин вбежала, когда охранник не обращал на нее внимания.

Охранник выполнял свою работу по всем правилам. Сколько бы она ни говорила с ним, все ее усилия будут тщетны. С таким же успехом она могла бы вломиться и найти Лу Шаомина.

Войдя в зал, Нин Цин заметила Лу Шаомина.

Его красивая фигура всегда была в центре внимания. Найти его было слишком легко.

Он стоял у окна вестибюля и разговаривал с несколькими мужчинами. Яркий закат за окном покрыл его сказочным золотом. Его скульптурная красота и благородный темперамент заставляли многих женщин вокруг него тайно наблюдать за ним и восхищенно смотреть на него.

Он также стоял рядом с девушкой в розовом платье. Ей было около 20 лет, молодая и красивая.

Эти двое стояли рядом и очень хорошо подходили друг другу. Они были похожи на благородную пару, созданную друг для друга.

Первой мыслью Нин Цин было то, что именно эта девушка налила ему вчера вечером вина...и Шуан.

Ее шаги совершенно стихли.

По дороге сюда она никогда не думала, что он действительно приведет с собой девушку-компаньонку.

Она думала, что он просто капризничает. Вчера она уговаривала его, а он подшучивал над ней. На самом деле, это было хорошо, она была неправа, так что он мог игнорировать ее.

Но как он мог привести других женщин на званый обед?

Как раз в этот момент охранник подошел к ней и сказал: “Эй, Мисс, вы не можете быть здесь!”

Нин Цин почувствовала, как ее левое плечо похолодело, когда ее розово-красный вязаный кардиган был разорван охранником. Ее светлая и нежная кожа была обнажена.

Шум здесь быстро привлек всеобщее внимание, и все посмотрели на нее, один за другим.

- Ух ты... - невольно выдохнул какой-то незнакомый человек. Все взгляды мужчин упали ей на плечо. - Эй, а это не Нин Цин? Это действительно богиня нового поколения. Посмотри на ее прекрасную, гладкую кожу, она как молоко. Но как она попала сюда и выглядела такой несчастной?”

Нин Цин протянула руку, чтобы натянуть свой маленький кардиган и попыталась прикрыть свое маленькое плечо, но охранник слишком сильно потянул за него, и она не могла сдвинуть его.

Она посмотрела через зал, где было несколько знакомых лиц. На самом деле ей было нетрудно уйти, она могла просто притвориться чьим-то партнером.

Но она не открывала рта, ее обычные восьмигранные изящные черты лица были несколько восхищены в этот момент, потому что Лу Шаомин смотрел на нее издалека.

Она никогда не видела его таким холодным. Его темные узкие глаза были такими же холодными и свирепыми, как ночной мороз. Он так пристально смотрел на нее.

И что и Шуан смотрел на нее с жалостью.

Ха, смешно.

- Старшая сестра ... - раздался знакомый голос, и подошла Нин Яо.

Нин Цин рассмеялась еще громче в своем сердце. Какой сегодня был хороший день. Все виды коров, призраков, змей и богов собрались вместе.

Нин Яо вышел вперед, интимно взял Нин Цин за руку и отчитал охранника: “это моя сестра. Мы приехали сюда вместе. Поторопись и отпусти мою сестру!”

Охранник посмотрел на Лу Шаомина, оказавшегося в затруднительном положении.

Лу Шаомин стоял высокий и красивый, его лицо было спокойным и холодным. Его узкие глаза были мрачными и свирепыми, когда он посмотрел на руку охранника, которая коснулась Нин Цин.

От взгляда Лу Шаомина по спине охранника пробежал холодок. Он быстро ослабил свою хватку на Нин Цин и отвернулся.

Нин Цин спокойно поправила свой маленький кардиган и сорвала с губ элегантную улыбку. Она опозорилась перед Лу Шаомином и была спасена Нин Яо. За последние три года у нее редко бывали такие неловкие моменты.

- Сестра, почему ты сегодня здесь? Вы получили это приглашение? Вы пришли сами по себе? Все присутствующие на обеде-богатые дворяне…”

Смысл слов Нин Яо заключался в том, что Нин Цин не был богатым дворянином и не имел права на получение приглашения.

Взгляды, которые падали на Нин Цин в зале, были слегка презрительными. Нин Цин посмотрела на Нин Яо с улыбкой и сказала: “Да, наше письмо-приглашение для семьи Нин было забрано вами три года назад. Конечно, только ты был приглашен на этот званый обед.”

Лицо Нин Яо сильно изменилось. Нин Цин спокойно напомнила всем о своем позорном прошлом.

Теперь все недобрые взгляды на Нин Цин быстро переместились на Нин Яо.

В это время, организатор вечеринки вышел, чтобы сгладить ситуацию, чтобы убедиться, что каждый может иметь приятную еду, так что все взгляды рассеялись.

Нин Яо стояла перед Нин Цин и настраивала свое настроение. Выражение ее лица было гордым и довольным. - Сестра, вчера моя семья и семья Сюй договорились о дате свадьбы. Мы с цзюнси скоро поженимся. Ты должна прийти на нашу свадьбу века, сестра.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 102:Она Ударила Молодого Мастера Лу**

Нин Цин взяла бокал красного вина со стола рядом с собой. Она изящно покачивала бокалом вина в своей руке и красиво улыбалась. “Конечно. Когда Яояо женится, как твоя сестра, как я могу отсутствовать и не давать тебе своего благословения? Я определенно буду там, чтобы пожелать вашему браку быть несчастливым!”

Лицо Нин Яо помрачнело, когда Нин Цин только что проклял ее брак. Однако она не рассердилась, а только рассмеялась. Она посмотрела на Лу Шаомина, который был рядом. - Сестра, а кто эта девушка рядом с молодым господином Лу? Станет ли она новой любовницей молодого господина Лу? Молодой господин Лу привел своего нового любовника на обед, но забыл о тебе? Сколько уже дней прошло? Вы уже впали в немилость?”

Нин Цин сделала глоток красного вина и сказала лениво и холодно: "если Яояо так говорит... несколько дней назад в доме семьи Нин я забыла поблагодарить твою невесту за то, что она спасла меня. Да. Как тебе травма генерального директора Сюя на голове? Он истекал кровью ради меня.”

- Это ты!- Нин Яо был в полном недоумении. Казалось, что она никогда не сможет превзойти Нин Цин в словесном споре.

Нин Цин сверкнула снисходительной ухмылкой в сторону Нин Яо. Она повернулась, чтобы уйти.

- Сестра, куда ты собралась?- Спросила Нин Яо.

Нин Цин продолжала идти, когда она повернулась и подняла указательный палец на Нин Яо. - Пойдем, я собираюсь выпить с молодым господином Лу. Пойдем, если ты считаешь себя достаточно храбрым.”

Нин Яо была ошеломлена на месте, когда она наблюдала, как красивая спина Нин Цин уменьшилась в отдалении. В глубине души она была поражена.

Люди, стоявшие вокруг молодого мастера Лу, были все из влиятельных и богатых семей. Нин Цин была в затруднительном положении, и у нее хватило мужества поднять тост. Разве она не была расстроена, глядя на его новую любовницу?

У ее сестры было мужество.

…

Нин Цин подошел к Лу Шаомину. Когда она приблизилась к нему, знакомый звук его глубокого магнетического голоса проник в ее уши. Он разговаривал с несколькими мужчинами, а девушка стояла рядом с ним, как маленькая птичка, полагаясь на него.

- Молодой господин Лу, - сказала она, подойдя к нему. Ей было все равно, даже если бы она прервала их разговор. Она только подняла свой бокал и кокетливо улыбнулась. - Тост за тебя.”

Лу Шаомин сунул руку в карман и повернулся, чтобы посмотреть на нее. Его красивое лицо было холодным, а тонкие губы вытянулись в прямую линию, которая выглядела довольно несчастной.

He didn’t speak.

Рядом с Лу Шаомом сидел человек, который присутствовал на банкете Гуан Цин, и он знал, кто такая Нин Цин. Мужчина знал, что Лу Шаомин был не в лучшем настроении. Когда телохранители натянули ее куртку ранее, вены на Лу Шаомине лопались.

Когда Нин Цин разговаривала с Нин Яо, мужчина заметил, что краем глаза Лу Шаомин внимательно наблюдает за ней. Лу Шаомин рассеянно отвечал, когда они разговаривали.

Затем подошла Нин Цин, чтобы предложить тост, и лицо Лу Шаомина стало серьезным. Мужчина быстро усмехнулся, чтобы снять напряжение. - Госпожа Нин, а что это за тост за молодого господина Лу?”

Нин Цин бросила взгляд на девушку, стоявшую за широким плечом мужчины. Ее нежное лицо сияло с великолепной элегантностью, когда она подняла брови и бессердечно насмехалась: "я здесь, чтобы выпить за молодого господина Лу за то, что он держит в своих объятиях прекрасную леди.”

- Ха-ха... - двое мужчин, которые понятия не имели, что происходит, начали смеяться.

Ишуан покраснела и смущенно опустила голову.

Среди немногих мужчин был молодой и успешный предприниматель. Он уже видел Нин Цин в кино раньше, и она ему понравилась. Теперь у него был шанс встретиться со своей Богиней. Он шутливо спросил: "мисс Нин, вы поднимаете тост за молодого господина Лу за то, что он держит в своих объятиях прекрасную даму. А как насчет тебя самого? А у тебя есть парень?”

Нин Цин посмотрела на красивого предпринимателя и заправила волосы за уши. Затем она ответила: "Нет.”

Когда она ответила, Нин Цин почувствовала, что мужчина, который вообще ничего не говорил, тяжело вздохнул. Пара острых глаз уставилась на нее.

Предприниматель не заметил необычной атмосферы, но рассмеялся. - Ха-ха. Мисс Нин, такая красивая и элегантная девушка, как вы, должно быть, имеет много поклонников. Должен же быть кто-то, кто тебе нравится, верно?”

Нин Цин склонила голову набок и сделала вид, что задумалась. Ее глаза и без того были очень красивы, но когда она невинно огляделась вокруг, они стали еще более очаровательными.

“Конечно, у меня есть поклонники. Они все стоят в очереди, чтобы взять номер у моего помощника. Затем Нин Цин посмотрела на бокал красного вина в своей руке и пробормотала: “мне действительно нравится один человек. Я хотел привести его домой сегодня вечером, но думаю, что ему это не нужно.”

Нин Цин искоса посмотрела на Лу Шаомина, и ее взгляд стал нежным: “молодой господин Лу, я сначала допью свой напиток. Спасибо... ведь мы все-таки друзья.”

Затем Нин Цин подняла бокал и залпом выпила красное вино.

Нин Цин больше не смотрела на этого человека, повернулась и пошла прочь.

- Мисс Нин... - предприниматель увидел, что Нин Цин начала уходить, и быстро пошел за ней. В ту ночь Нин Цин вела себя лениво, и она позволила своему высокомерию и своеволию расцвести подобно живому Маку. Предпринимателя унесло прочь.

Однако, прежде чем предприниматель сделал еще один шаг, мужчина рядом с ним остановил его. Мужчина пристально посмотрел на него, и предприниматель увидел, что Лу Шаомин ушел.

Лу Шаомин отправился в погоню за Нин Цин.

…

Нин Цин выпила красное вино слишком быстро, и она почувствовала, что ее щеки начинают гореть. Она дотронулась до своего лица и внезапно почувствовала ужас, почувствовав влагу.

Одному Богу известно, когда слезы хлынули из ее глаз и потекли вниз.

Мм ... вообще-то, она не хотела плакать.

- Будь осторожен!- Внезапно у нее за спиной раздалось восклицание. Нин Цин знала этот голос; это был голос Нин Яо.

Она обернулась и посмотрела на него. Она увидела, что Лу Шаомин был в метре позади нее. Он толкнул бокал красного вина в руке Нин Яо, и тот пролился на его черный костюм, сшитый на заказ.

Нин Цин выпрямила спину и ухмыльнулась. Разве Нин Яо не может использовать лучшую тактику?

- Молодой господин, с вами все в порядке?- Нин Яо быстро вышел вперед. Она достала из сумки розовый носовой платок и хотела вытереть ему костюм Лу Шаомина.

Не успел Нин Яо подойти к Лу Шаомину, как член экипажа в черном преградил ей путь рукой. - Мисс, пожалуйста, оставайтесь на месте.”

Нин Яо не ожидал, что все так обернется. Все стало очень неловко очень быстро. “Простите, молодой господин Лу. Твой костюм мокрый. Пожалуйста, протрите его моим носовым платком.”

Нин Яо передала свой носовой платок Лу Шаомину.

Лу Шаомин не стал возиться со своим костюмом. Он поднял глаза и посмотрел на Нин Цин. Девушка стояла молча, упрямо и холодно глядя на него.

Лу Шаомин наморщил свои красивые брови.

- Молодой господин Лу, пожалуйста, переоденьтесь в раздевалке, - мягко сказал организатор банкета Лу Шаомину, быстро подбежав к нему.

Лу Шаомин кивнул, затем повернулся и вышел.

Нин Яо увидела, что Лу Шаомин даже не потрудился взглянуть на нее, и ее рука, державшая платок, повисла в воздухе.

Матрос в черном взял платок и вежливо сказал: “Мисс, я передам ваш носовой платок молодому мастеру Лю.- Затем матрос последовал за Лу Шаомом и ушел.

Нин Яо был в восторге. Она повернулась, чтобы поговорить с Нин Цин. - Сестра, смотри! Молодой господин Лу взял мой носовой платок. Как ты думаешь, что это значит? На днях он был на вашей стороне в доме семьи Нин, но сегодня он принял мой носовой платок. Он даже не пытался это скрыть.”

Нин Цин не ответила. Да, она завидовала Ишуану, который стоял рядом с Лу Шаомин, потому что она была из богатой семьи и они составляли хорошо подобранную пару. Но кто, черт возьми, был Нин Яо? Лу Шаомин вряд ли заинтересуется ею, да и ревновать она тоже не будет.

Но если Нин Яо не в его вкусе, то почему он принял ее платок? Он точно знает, что она и Нин Яо-враги.

Нин Цин остановилась, а затем пошла за Лу Шаомом.

Она не была тупой. Лу Шаомин был так далеко от нее раньше, но затем он был сбит в одном метре позади нее. Если она не ошибается, похоже, что он гнался за ней.

Хотя что бы он ни делал в тот день, ей было грустно и неловко, пока он был готов сделать один шаг, она была готова сделать и другие девяносто девять..

Даже если бы она была мертва для него, она хотела бы знать, почему.

…

В коридоре, где находилась раздевалка, было очень тихо. Она не знала, в какой комнате находится Лу Шаомин.

Когда она проходила мимо комнаты, то услышала звуки, доносящиеся изнутри. Женщина внутри крикнула: "молодой господин Лу, будьте нежны.”

Нин Цин была потрясена. Она услышала приглушенный мужской голос. - Ишуан, позволь мне.”

Йишуан?

- Молодой господин Лу, вы такой непослушный. Разве у тебя нет жены дома? - Зачем ты это делаешь?”

- Перестань ее воспитывать. Никаких прикосновений, никаких потираний, просто как бревно... кто бы мог вынести ее?”

Нин Цин развернулась и ушла.

Как он мог такое сказать? Она не позволила ему прикоснуться к себе? Она не позволила ему потереть ее? Была ли она похожа на бревно?

В ту ночь ей было так больно, но она молча перенесла это. Она знала, что он был доволен собой. Она плакала, обнимая его за шею и целуя.

Она никогда ни о чем не думала. Она была готова на все, лишь бы он был счастлив.

Затем она поддразнила его, сказав, что у нее болят ноги и грудь, но он не понимал, что она просто ведет себя избалованной перед ним. Она надеялась, что в будущем он будет хорошо к ней относиться.

Однако он так быстро изменился. Он стал таким холодным. Три месяца назад он ворвался в ее жизнь и подарил ей прекрасную мечту. А потом он столкнул ее в пропасть.

Она почувствовала, как у нее сморщился нос и потекли слезы. Нин Цин начала бежать, она хотела покинуть душное место.

Повернув за угол, она на кого-то налетела. Сюй Цзюньси.

Сюй Цзюнси был ошеломлен, увидев лицо Нин Цин, покрытое слезами. В его глазах была боль, но он говорил неестественно: "Почему ты плачешь?”

- Не твое дело!- Нин Цин вытерла слезы рукой и убежала от него.

Но Сюй Цзюньси схватил ее за запястье. Он услышал шум в комнате и ухмыльнулся. “А кто такой Лу Шаомин? Он больше не хочет тебя видеть?”

Нин Цин отмахнулся рукой: "нет, Лу Шаомин больше не хочет меня. Я расстроена и плачу. А ты этим доволен? Разве ты не ждала этого в тот день, когда он покинет меня? Твоя мечта сбылась. Иди и посмейся над этим. У меня нет времени возиться с тобой. Может ты просто дашь мне поплакать немного спокойно.

Сюй Цзюньси наблюдал, как она потеряла контроль над своими эмоциями, и ему стало горько. Он с нетерпением ждал того дня, когда Лу Шаомин перестанет хотеть ее, но ему не хотелось, чтобы она плакала из-за Лу Шаомина.

Почему она так печально плачет?

Почему его сердце так болело, когда она плакала?

- Нин Цин, не плачь из-за него. Зачем же плакать из-за него?”

“Хех, ты спрашиваешь меня почему? Все очень просто. Я влюблен в Лу Шаомина. Я в него влюбилась!- Глаза Нин Цин покраснели, когда она закрыла рот и убежала.

Сюй Цзюньси был в трансе. Она влюбилась в другого мужчину? Всего за три месяца?

…

Нин Цин прошла мимо банкетного зала. Слезы застилали ей глаза, и она не могла видеть ясно. Она столкнулась с несколькими людьми, когда бежала к двери.

“А это еще кто? Почему она не извинилась, когда ударила кого-то? Эй, разве это не Нин Цин? Что же с ней случилось?- Люди в коридоре начали собираться у двери, чтобы посмотреть, что происходит.

Нин Цин бежала очень быстро, но один из ее каблуков зацепился за маленький камешек. Она упала и приземлилась на задницу.

И это было правдой. Когда идет дождь, он льет как из ведра.

Она поддерживала себя обеими руками, пытаясь встать. Внезапно она почувствовала на своих плечах две руки. - Несчастный голос мужчины проник в ее уши. - Нин Цин, ты закончила?”

Нин Цин подняла глаза и увидела, что Лу Шаомин присела перед ней на корточки. Он переоделся в зеленую рубашку. Оказалось, что он выскочил в спешке, так как галстук все еще висел у него на шее, но на нем не было костюма.

Кто, по его словам, был причиной неприятностей?

- Пак!”

Нин Цин подняла руку и ударила его.

- ТСС... - толпа, собравшаяся у дверей, затаила дыхание. Даже организатор банкета, который только что подбежал к ним, остановился и с тревогой наблюдал за ними издали.

Окружающий воздух сгустился от напряжения. Никто не мог поверить, что Лу Шаомин только что получил пощечину.

Через три секунды Лу Шаомин обернулся, и его тонкие глаза стали похожи на холодное чернильное пятно. Они были чрезвычайно темными, как два облака опасного водоворота.

“А в чем тут причина? Почему ты только что дал мне пощечину?- В его голосе не было особых эмоций, только более глубокий тон.

“Как ты смеешь спрашивать о причине? А что ты делал раньше в раздевалке? Ты... " нос Нин Цин был красным, и она задыхалась от рыданий, когда говорила.

Лу Шаомин прекрасно понимал, что она пытается сказать. Он прервал ее и посмотрел на организатора банкета: “подойдите и скажите ей, что я сделал в раздевалке.”

У организатора обеденного банкета подкашивались ноги, когда он нетвердыми шагами подходил к ним. - Госпожа Нин, молодой господин Лу переодевался в раздевалке, а я сторожил снаружи.”

- Лжец, я в тебя не верю. Ты же раньше был с Ишуангом!- Воскликнула Нин Цин, повысив голос.

Как только она заговорила, мужчина приподнял ее подбородок двумя пальцами. Она так сильно плакала, и он протянул руку, чтобы вытереть ее слезы. Он вовсе не был таким уж нежным. Его грубые пальцы терлись о ее нежную кожу, и это было больно. Нин Цин покачала головой и не позволила ему прикоснуться к себе.

Он потерял терпение и притянул ее лицо к своей груди. Его освежающий аромат ... теплый, но чарующий аромат мгновенно окружил ее.

Нин Цин хотела уйти, но почувствовала, как что-то мягкое коснулось ее щек. Он вытер ее слезы рукавом рубашки.

“В какой комнате вы видели меня с кем-то еще? Скажи мне номер комнаты, и я попрошу кого-нибудь достать тебе видео с камер наблюдения. А Какой Ишуан? Дай мне подумать. Это та женщина, о которой ты слышал вчера по телефону? Это была та женщина, что стояла сегодня рядом со мной? Если я скажу тебе, что не знаю ее и никогда не смотрел на нее, ты мне поверишь?”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 103:Прости Меня, Женушка**

“А как ты убедишься, что в комнате именно я? Вас и Нин Яо все зовут Мисс Нин. Вы уверены, что они вам звонили?”

“Я в это не верю! Если вы ее не знаете, может быть, вы пригласите ее на ужин, она все еще стоит рядом с вами? Ты даже не выводишь меня ... " - Нин Цин толкнула его.

- Сегодня я никого с собой не взял. Как спонсор этого ужина, я также являюсь боссом. Какого босса вы бы увидели на званом обеде с компаньонкой? Что отец и Шуан стоял напротив меня. Она стояла рядом со мной и не имела ничего общего со мной, Нин Цин. Если вы действительно хотите, чтобы другие мужчины взяли ваш номер, вы можете сказать мне ясно; вам не нужно ходить вокруг да около!- Лу Шаомин отпустил ее и встал. Он стянул галстук с шеи и бросил его на землю, уходя с взмахом рукава.

- Лу Шаомин... - Нин Цин не знала, о чем он говорит. Неужели она неправильно поняла его?

Она могла видеть его лязгающие и сердитые шаги, и ноги его штанов, которые трепетали от его энергичных шагов.

“Лу Шаомин... - Нин Цин поднялась с земли на руках и ногах. Она побежала за ним, плача, когда преследовала его. “Лу Шаомин, не уходи!” Всхлипывает…

Лу Шаомин проигнорировал ее слова.

- А!"Тонкие высокие каблуки Нин Цин внезапно застряли в крышке водяного колодца на обочине дороги. Ее нога подвернулась, и она снова упала на землю.

- ВАА... - Нин Цин кричала все громче и громче. Она посмотрела на спину Шаомина сквозь слезы. - Шаоминг, я растянул ногу. Это так больно.”

Лу Шаомин сделал паузу и боролся в течение нескольких секунд, прежде чем он вернулся.

Когда он подошел к рыдающей девушке, то присел на корточки и сказал: "что случилось?”

Нин Цин увидела, что он вернулся, и недовольно надула розовые губы. Она развела руками и показала ему две свои маленькие руки, которые были разбросаны по камням и гальке на дороге: “моя ладонь так болит. Смотреть на это.”

Ее маленькие белокурые ручки все еще были покрыты камнями и пылью. Лу Шаомин помог ей вытереть их начисто. Он посмотрел на красные следы, оставленные острыми камнями. Он осторожно подул на них и спросил: "Тебе больно?”

Нин Цин плакала и смеялась. Ее маленькое заплаканное личико было похоже на полосатого котенка. - Она посмотрела на него. Как упряма она была тогда в пиршественном зале, так же слаба и жалка сейчас.

“No.”

Лу Шаомин протянул сильную руку, обнял ее за мягкую талию и усадил на свое коренастое бедро. Двумя большими руками он снял с нее туфли на высоких каблуках. Он коснулся ее стройной лодыжки и сказал: “Где ты ее растянула? Я отвезу тебя в больницу.”

Поскольку он сидел на корточках, она была выше его на голову, когда села ему на бедро. Она медленно протянула свою тонкую руку и обвила ее вокруг его шеи, нежно опираясь на его сильное плечо. - Я его не растягивала, - сказала она сладким и мягким голосом, - нам не нужно ехать в больницу.”

Сказать ему, что она растянула лодыжку, хотя это было не так? Когда же она научилась лгать?

Скульптурная линия подбородка Лу Шаомина была мягкой, и он поднял ее и понес. Он также держал в одной руке одну из ее туфель на высоком каблуке. Они подошли к "Бентли", припаркованному на лужайке.

Нин Цин устроилась у него на руках, крепко обняла его и глубоко вдохнула запах этого человека.

Очень доволен.

С ним все было действительно замечательно.

…

Глядя на спины Шаомина и Нин Цин, которые съеживались в отдалении, люди, собравшиеся у входа в зал, все еще не могли оправиться от шока. Что они только что видели?

Их надменная богиня нового поколения ... дала пощечину Лу Шаомину. Лу Шаомин был явно рассержен, но не мог не вытереть ее слез, с явной сердечной болью на лице.

Может быть, юный господин Лу понял, что его мужское самолюбие пошатнулось, и снова ушел с трепещущими рукавами, а затем отчужденная богиня дала ему мед после пощечины. Используя все виды кокетливых и кокетливых методов и после того, как, наконец, уговорил молодого мастера Лу, оба мужа и жены вернулись домой?

Это полностью изменило их мнение!

Лу Шаомин, как потомок семьи Лу и лидер имперской группы, был сдержан и роскошен. За всю его жизнь, вероятно, была только горстка людей, которые могли дотронуться до угла его одежды, не говоря уже о том, чтобы дать ему пощечину.

Эта их отчужденная богиня была действительно высокомерной и своевольной.

Ха. Они чувствовали все виды зависти, ревности, ненависти.

…

Нин Цин уютно устроилась в объятиях Лу Шаомина. Издалека она увидела, что рядом с "Ламборджини" стоят Сюй Цзюньси и Нин Яо. Выражение их лиц было напряженным, вероятно, потому что они только что приняли во внимание только что разыгравшуюся сцену.

Ревность Нин Яо была глубока, как кость.

В это время к ним подошел слуга, одетый в Черное. Служащий держал в руке розовый носовой платок. Он передал его не Нин ЯО, а Сюй Цзюньси.

- Председатель Сюй, это то, что молодой мастер Лу приказал мне вернуть вам. Только что в зале молодой господин Лу преследовал госпожу Нин Цин. Но госпожа Нин Яо подошла с бокалом красного вина в руке и постучала в молодого господина Лу, а также пролила красное вино на костюм молодого господина Лу. Госпожа Нин Яо протянула молодому мастеру Лу свой носовой платок. Президент Сюй, женщина протягивает мужчине свой носовой платок. Ты ведь понимаешь, что это значит, не так ли?”

Выражение лица Сюй Цзюньси было мрачным, и он мог быть на 100% уверен, что то, что сказал сотрудник, было проинструктировано Лу Шаомом. Последняя фраза напомнила ему о том, что произошло позавчера в доме Нин. - Женщина, проливающая слезы из-за мужчины, молодой господин Лу понимает, что это значит, не так ли?”

Теперь Лу Шаомин использовал свои слова против него!

Он не знал, что это произошло в холле, но Лу Шаомин мог просто отказаться от носового платка. Вместо этого он попросил своих людей взять его и вернул ему сейчас же. Он действительно был зловещ и коварен.

Вся кровь отхлынула от лица Нин Яо.

Служитель продолжал: "молодой господин Лу сказал, что самое важное для женщины-это соблюдать закон и знать свое место. Госпожа Нин Яо-невеста президента Сюя, но она все равно дала молодому господину Лу свой носовой платок. Это значит не знать своего места. Во-вторых, президент Сюй считает кусочек травы сокровищем, но молодой мастер Лу видит его как траву, независимо от того, как он смотрит на нее, поэтому не пытайтесь взобраться к нему; будьте самосознательны.

- Молодой господин Лу видит людей насквозь с первого взгляда. Он яснее, чем кто-либо другой, понимает, что за человек Мисс Нин Яо. Молодой мастер Лу не любит выставлять людей перед ними напоказ. На этот раз, возвращая свой носовой платок президенту Сюю, это небольшое наказание и большое предупреждение для Мисс Нин Яо. В следующий раз, если она потратит все свои неуместные усилия на молодого господина Лу, он не отпустит ее так грациозно.”

Сказав эти слова, дежурный ушел.

Лицо Нин Яо горело от боли. Впервые в жизни она почувствовала, что ее позвоночник безжалостно растоптали подошвы чьих-то ног. Лу Шаомин был очень жесток.

Наконец-то она поняла, почему Лу Шаомин взял этот платок. Он ждал этого момента, чтобы унизить ее.

Поскольку она осложнила Нин Цин жизнь на званом обеде,он защищал ее. Этот человек никогда не говорил красивых и экстравагантных слов. Его величайшим средством показать свою любовь к женщине была защита ее своей огромной силой, и он молча ждал ее.

- Нин Яо, что это такое?"Сюй Цзюнси сжал кулаки и спросил ее: “Ты видела, что молодой господин Лу богат, поэтому ты хочешь соблазнить его и обмануть меня?”

Нин Яо был потрясен, услышав это. Она схватила Сюй Цзюньси за рукав и в панике объяснила: "Я этого не делала, Цзюньси. Я просто достал свой носовой платок, потому что увидел, что его костюм промок”

- Хм.- Сюй Цзюньси оттолкнула ее. “Ты хочешь сказать, что Лу Шаомин подставил тебя? Нин Яо, я знаю, что за человек Лу Шаомин лучше тебя. Он не настолько скучает, чтобы подставлять вас носовым платком. Тебе не нужно ничего объяснять. Вы идете и размышляете об этом. Мне нужно время, чтобы пересмотреть наш брак.”

Сюй Цзюньси открыл дверцу "Ламборджини" и умчался прочь, оставив Нин Яо с пыльным лицом.

…

Лу Шаомин отнес Нин Цин на виллу. Юэ Ваньцин и бабушка спали. Лу Шаомин положил Нин Цин на большую кровать в комнате.

Девушка закрыла глаза. Лу Шаомин знала, что она не спит, потому что ее длинные ресницы, похожие на крылья бабочки, дрожали. Она боялась открыть глаза, потому что не знала, как смотреть ему в лицо.

Лу Шаомин прикоснулась к своему маленькому личику и тихо сказала: “Нин Цин, сегодня многое произошло. Я знаю, что ты устала. Я вернусь в свою комнату,а ты ложись пораньше.”

Лу Шаомин встал и вышел.

Когда он был уже у двери, сзади послышались торопливые шаги. Мягкое и благоухающее маленькое тело крепко держало его сзади. “Что именно ты имеешь в виду, Лу Шаомин?”

Когда Лу Шаомин окоченел, девушка встала на цыпочки, схватила его за сильные плечи двумя маленькими ручками и притянула к себе лицом. Его спина была прижата к стене. Девушка закричала и пнула его ногами. “Лу Шаомин, как ты можешь так поступать? Я уже позволила тебе поцеловать меня и сделать это, но почему ты так холоден со мной? Разве я тебе не нравлюсь? Разве ты больше не хочешь меня? Я твоя жена; закон не позволяет тебе так поступать!”

Его мышцы были очень твердыми, каждый дюйм был похож на медную стену, Нин Цин била его, как будто котенок царапал его, но ее ладони стали красными от боли. Она чувствовала себя все более и более обиженной. Она перестала его бить. Ее миниатюрная фигурка опустила глаза, и она вытерла слезы сжатыми кулаками.

“Что же я такого сделал не так? Где же я допустил ошибку? Я могу изменить его, если вы так скажете. Неужели ты не можешь быть холоден со мной и игнорировать меня?”

Плачущий голос девушки был полон резких жалоб и мелочности от молодой девушки. Лу Шаомин слушал ее, и его сердце таяло. Большая рука схватила ее за затылок, и он заключил ее в объятия.

- Нин Цин, я признаю, что был взбешен той ночью в доме Нин, когда моя жена пролила слезы по другому мужчине, когда твоя бабушка передала тебя другому мужчине, а потом другой мужчина обнял тебя.

- Насколько мне известно, любовь и брак означают, что обе стороны должны быть верны друг другу. Я не люблю принуждение. В постели это был очень плохой опыт, и я не хочу его вспоминать. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, я думаю о вашем нежелании, и о том, как все закончилось именно так, всего за 10 минут. Моя гордость этого не позволяет.

“Но это не значит, что я не хотела тебя. Я просто хотел немного успокоиться. Потому что я вдруг понял, что ты можешь заставить меня потерять контроль; я сойду с ума из-за тебя. Точно так же, как вчера вечером, когда ты была одета так соблазнительно, чтобы завести меня – я боялся, что потеряю контроль, боялся, что лично нарушу обещание не прикасаться к тебе.

- Сегодняшний званый обед был недоразумением. У меня есть свои недостатки. Женушка, когда я женился на тебе, я знал, что у меня есть возможность дать тебе самую изысканную жизнь, но, пожалуйста, прости своего мужа за то, что у него нет опыта в любви. Я буду в растерянности, когда столкнусь с тобой.”

Услышав его искренние слова, Нин Цин протянула свою маленькую руку и крепко обняла его тонкую талию. Она вытерла слезы о его дорогую рубашку. - Шаомин, я не хотела объяснять, что произошло в тот день в доме Нин. Это была моя вина, только моя. Поверь мне. Дай мне еще один шанс, и я изменюсь. Но я действительно не плакала из-за Сюй Цзюньси. Я оцарапал кожу вокруг талии, и это были просто слезы боли.”

Лу Шаомин посмотрел вниз и поцеловал ее в лоб. - Неужели?”

- Ну да! Нин Цин кивнула, чувствуя себя очень обиженной. “Я уже была в слезах, когда врезалась в пианино. Моя талия все еще болит, и она только что покрылась струпьями.”

Лу Шаомин потянулся к ее стройной талии. В тихой комнате, при тусклом освещении, слой пуха на нежном лице девушки был таким ярким и мягким.

Слезы все еще висели на ее лице, и вся ее фигура была прекрасна, как роза, расцветающая весной.

“А здесь не больно?- Он ущипнул ее за талию.

Нин Цин сжал воротник рубашки двумя маленькими руками и застенчиво кивнул. - Шаоминг, в ту ночь я не был против своей воли. Это было потому, что ты причинил мне боль.…”

Нин Цин встала на цыпочки и прошептала ему на ухо: “Ты заставил меня покраснеть и распухнуть, и теперь она все еще распухла.”

Глаза Лу Шаомина потемнели,и его Адамово яблоко дернулось. “Я еще не стал серьезным. Почему она красная и опухшая? Я думаю, что ты такая же нежная, как кусочек шелковистого тофу. Тогда я не смогу до тебя дотронуться.”

Нин Цин покраснела и ударила его крошечным кулачком.

Лу Шаомин перехватил ее маленький кулачок и крепко сжал его в своей ладони. Когда их глаза встретились, они оба улыбались друг другу и были полны нежности и нежности.

- Женушка, не хочешь ли ты, чтобы я намазал тебе немного мази, чтобы снять покраснение и припухлость?- Спросил он.

“Нет, теперь уже слишком поздно. Аптеки уже закрылись. - Не выходи на улицу.- Она хотела, чтобы он остался с ней.

Лу Шаомин с обожанием погладила ее по волосам. “Мне не обязательно идти в аптеку. Когда я купил тебе брюки накануне вечером, я проходил мимо аптеки и купил тебе немного мази. Мазь осталась в машине.”

Нин Цин, " ... " кто был тот, кто только что сказал, что она была такой же нежной, как кусок шелкового тофу, кто это был?

…

Лу Шаомин намазал ее какой-то мазью и помог снять брюки. Нин Цин была очень застенчива. Ее лицо размером с ладонь было глубоко зарыто в подушку, и она не смела взглянуть на него.

Дыхание Лу Шаомина стало немного прерывистым, и он лег рядом с девушкой, посмотрев на нее.

Боясь, что она испугается его, он был в нескольких десятках сантиметров от нее.

Нин Цин захлопала своими длинными дрожащими ресницами. Маленький розовый шарик медленно двигался, пока она не оказалась рядом с ним. Затем она положила голову ему на плечо.

“Хе... - Лу Шаомин не двинулся с места, но рассмеялся.

- Чего ты смеешься, перестань смеяться!- Она редко проявляла инициативу, но он всегда смеялся над этим.

Нин Цин ударила его в грудь, обхватила двумя маленькими ручками за шею и медленно потянула его голову вниз.

Его красивое лицо внезапно расширилось перед ее глазами, и их дыхание сбилось.

“Что случилось?- Лу Шаомин посмотрел на ее раскрасневшиеся щеки и спросил глубоким взглядом.

- Шаоминг.- Тихий голос Нин Цин дрожал. “Ты все еще злишься? Я знаю, что был неправ. Ты можешь простить меня? МММ…”

Ее красные губы были прикрыты.

Лу Шаомин наклонился и протянул свою длинную руку, чтобы притянуть ее в свои объятия. Ее маленькая головка удобно покоилась на его плече. Сила этого человека окружала ее.

На ней был также розово-красный кардиган, который он снял для нее. Под ним было короткое черное платье с тонкими бретельками. Он натянул одеяло и крепко укрыл ее, оставив только маленькую головку в своих руках, чтобы поцеловать его.

Он поцеловал ее нежно и задумчиво, как будто для того, чтобы компенсировать два дня нежности к ней. Нин Цин была одержима его поцелуем и не могла открыть глаза.

Когда он целовал ее, ему всегда нравилось принимать разные позы, позволяя ей лежать на его теле и держать ее в своих объятиях. Каждая минута и каждая секунда с ним были высшим опытом джентльмена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 104:Шаомин, Теперь Все Хорошо?**

Одному Богу известно, как долго они целовались, прежде чем он отпустил ее.

Нин Цин лежала в его объятиях со своими розовыми щеками. Ее голос становился все тише, так как ей было неловко говорить такие вещи, но она все равно хотела это сделать. - Шаоминг, позавчера вечером, как ты узнала... я не хочу? Любая девушка без опыта ... они бы плакали и чувствовали себя ... смущенными и испуганными, верно? Я не думаю, что найдется кто-то, кто скажет ... скажет, что я хочу, я хочу ... …”

Лу Шаомин прижался своими тонкими губами к ее лбу. Он не прикасался к ней уже два дня. - В его счастливом голосе слышалось удовлетворение. “Но ведь все, что я видел, было: я хочу, я хочу.”

- Видел?

Нин Цин внезапно подняла голову. Она надулась и спросила его: "Ты.. - А где ты его видел? - Ты лжец. Ты только что сказал мне, что никогда раньше не прикасался к другой женщине!”

Она выглядела очень очаровательно, когда злилась. Она сердито надула щеки, и он нежно ущипнул ее за щеку. - Какой мужчина не видел ни одного фильма? Женщины в фильмах все были страстными. Нет таких, как ты, которые дрожат всякий раз, когда кто-то прикасается к тебе.”

Нин Цин быстро ударила его кулаком. - Какая мерзость!”

Она никогда не думала, что такой человек, как он, джентльмен, рожденный во влиятельной и богатой семье, будет наблюдать за такими вещами!

Лу Шаомин рассмеялся и притянул несчастную девушку в свои объятия. Он поцеловал ее в лицо и уговаривал: “они не такие красивые, как ты. Жена, ты самая красивая на свете!”

Красивая, Какая еще красивая?

Он вовсе не был постыден!

Кристально чистые глаза Нин Цин сияли от радости. Ее неуверенное сердце остыло в его теплых объятиях, когда она медленно приподняла уголки губ. Она передвинула свою руку, которая изначально была на его груди, вниз и крепко обняла его за талию. Она робко спросила: "Шаоминг, теперь все хорошо?”

- Мм, это мы. На самом деле, я никогда не планировал дать вам холодное плечо, и я не хотел делать из вас незнакомца. Кто бы мог подумать, что на этот раз ты устроишь такую истерику и будешь так сильно плакать? Обычно, ты непреклонный воин женщины. Единственный раз, когда я видел, как ты плачешь, это было за пределами палаты твоей мамы. Я никогда не думал, что ты будешь так плакать сегодня.”

Нин Цин шмыгнула носом и казалась довольно обиженной. “Я призналась, что сегодня мне стало завидно. Я закатил истерику и дал тебе пощечину. Это все моя вина. Моя мама тогда разозлилась, и я подумал, что мама больше не хочет меня видеть. Мне было страшно, и я не знал, что делать. То же самое касается и сегодняшнего дня. Я думала, что ты не хочешь меня, я... я не хочу потерять тебя.…”

“Лу Шаомин, что бы я ни делал неправильно... ты можешь указать мне на это, чтобы я постепенно менялся, но ты спровоцировал меня первым. Ты не можешь меня бросить. Ты должен быть добр ко мне.”

Лу Шаомин двумя пальцами приподняла подбородок, и девушка смутилась. Ее прекрасные глаза не знали, куда смотреть, но она не смела взглянуть на него.

- Нин Цин, в твоем сердце я так же важна, как и твоя мама?”

- МММ! Нин Цин без колебаний кивнула. “На днях, когда мне заплатили, я пошел в торговый центр и прежде всего купил тебе рубашку. Затем я купил массажер для моей мамы. В конце концов, я только купила себе... лифчик. Шаоминг, я хочу провести с тобой всю оставшуюся жизнь. Я хочу, чтобы наша семья осталась вместе навсегда.”

Мужчина снова прижался губами к ее губам.

Затем он стал целовать ее сильнее, как будто говоря, что он очень возбужден, очень счастлив. Ему хотелось крепко обнять ее, заботиться о ней, любить ее.

Нин Цин вцепилась в его рубашку на талии и терпела его давление тихо и нежно. Мужчина перевернулся и схватил ее за затылок, чтобы углубить поцелуй.

Когда он отпустил ее, Нин Цин тяжело дышала. Лу Шаомин уткнулся лицом ей в шею. В своих чувствительных ушах она слышала, как он нюхает ее запах на своей коже.

Вдыхайте и выдыхайте. В его восхищении было безудержное и своевольное поведение зрелого человека.

Нин Цин вздрогнула,выпрямляя икры. Она почувствовала, как по ее телу пробежал электрический ток.

“Сегодня, когда другой человек спросил, есть ли у тебя парень, почему ты сказала "нет"?- Лу Шаомин говорил о том, что его беспокоит.

- У меня нет бойфренда, а есть только муж.- Нин Цин обняла его голову и закрыла глаза, коснувшись руками его скульптурного лица. Она шлепнула его по левой щеке, и это, должно быть, было больно. Вообще-то, ей тоже было больно. Ее рука болела так же, как и сердце.

Она провела рукой вверх по его бакенбардам. Нин Цин почувствовала, как напряглись его волосы, когда она провела по ним пальцами.

Его щетина была колючей, но нежной.

Каждая часть его тела была очень хрупкой.

- МММ, ты действительно пришел, чтобы забрать меня домой?- Снова спросил он.

- Да, я со вчерашнего дня пытаюсь тебя подбодрить. Разве ты не можешь сказать?”

Лу Шаомин посмотрела на темные круги под ее прекрасными глазами. Должно быть, это случилось прошлой ночью, когда он выгнал ее из своей комнаты для занятий, и она плохо спала.

Его сердце растаяло. Ему нравится, когда он нравится своей жене.

D\*mn это. Как он смеет сомневаться в ее сердце!

Он оторвался от нее и поцеловал в щеку. “Мне очень жаль, моя жена. Это все моя вина. Я гарантирую, что это произойдет только один раз. Это больше никогда не повторится в будущем.”

- МММ ... - Нин Цин спряталась в его руке. Она была совершенно измотана. Раньше, когда он целовал ее, она чувствовала себя так уютно, что ей хотелось спать. Затем, склонившись в его объятиях, она неохотно открыла глаза.

Лу Шаомин нежно потерла лицо и нежно сказала: “моя жена, спи. Я вернусь в свою комнату только после того, как ты заснешь.”

Нин Цин, закрыв глаза, протянула руку, чтобы потянуть его за рукав. “Уже слишком поздно. Ты можешь разбудить маму. Не уходи, спи здесь.”

“Это то, что ты хотела, - Лу Шаомин чмокнула ее нежные губы. Его низкий магнетический голос был так очарователен. - Я буду спать на диване в своей комнате?”

“ ... Но только в этой комнате есть одеяло.”

“Хе - хе... - радостно хихикнул Лу Шаомин. Его жена не хотела расставаться с ним и хотела, чтобы он спал с ней.

Нин Цин глубже зарылась в его грудь, а Лу Шаомин крепко обнял ее. Он приглушил свет в комнате и блаженно обнял ее, чтобы уснуть.

…

Сюй Цзюньси пил в пабе. Он влил себе в горло крепкий коктейль, и огонь в его груди разгорелся еще сильнее.

Нин Яо снова разочаровала его. Она была невинна и очаровательна в его глазах. Он никогда не думал, что она попытается соблазнить Лу Шаомина за его спиной. И что это значит? Лу Шаомин был слишком обаятелен.

Неудивительно, что Нин Цин влюбилась в него за такой короткий промежуток времени.

Нин Цин, Нин Цин ... …

Сюй Цзюньси пробормотал Это имя, и ему показалось, что его бьют снова и снова. Нин ЯО только разозлила его,но Нин Цин заставила его сердце заболеть. Ему было так больно!

Кто такой Нин Цин? Сюй Цзюньси знал это лучше, чем кто-либо другой. Она несла в себе невинное отношение к миру и жила с гордостью.

Три года назад ее выгнали из дома семьи Нин. Он знал, что она пошла искать его маму, но его мама сказала ужасные вещи. В течение последующих трех лет, как бы ни была тяжела и утомительна ее жизнь, она ни разу не переступила порог дома Сюя.

Даже когда она выступала в роли статистки, она ни разу ни о чем его не просила, хотя он был генеральным директором компании Emperor Entertainment Group.

Это было потому, что она не желала расстаться со своей элегантностью, чтобы получить милостыню. Она должна была жить с гордостью. Она не позволяла себе быть в затруднительном положении.

Но во время банкета за ужином... насколько плохо она себя чувствовала?

Обычно она была такой элегантной и презентабельной. Человек, который так хорошо говорил, постучал в каждого в зале, побежал в слезах к выходу, упал на землю, упрямо дал Лу Шаомину крепкую пощечину, затем погнался за Лу Шаомином и со слезящимися глазами протянул ему руку, чтобы сказать ему, как это больно.

Нин Цин в ту ночь была не та Нин Цин Сюй Цзюньси, которую она знала.

В ту ночь он нашел ее совершенно чужой.

Он видел, что она встревожена, одинока и беспомощна. Она была похожа не на ежа, а на двадцатилетнюю девочку, которая рыдала во все горло.

Если бы... если бы она была готова обращаться с ним подобным образом в течение последних трех лет ... если бы она отпустила свой эгоистичный императив допрашивать его, когда он был вовлечен в сексуальные скандалы и плакал бы, чтобы заставить его остаться, возможно, они не были бы там, где они сейчас.

Но почему она сделала все, чего не сделала ему, Лю Шаомину?

Затем ответ Нин Цин эхом отозвался в его голове. “Я люблю Лу Шаомина, я люблю его”. Хе, неужели она действительно влюбилась в Лу Шаомина?

Кто же он тогда, черт возьми?

Каковы же тогда были их двадцатилетние отношения?

Сюй Цзюньси был пьян, и его зрение затуманилось. Он поднял глаза и увидел проходящую мимо девушку. Белая рубашка и джинсы, совсем как у Нин Цин.

- Нин Цин.- Сюй Цзюньси притянул девушку к себе на колени. Он закрыл глаза, чтобы поцеловать девушку.

Девушка была напугана. Она толкнула и ударила его, пока боролась. - Кто ты такой, отпусти меня.”

Сюй Цзюньси нахмурился. Он достал из кармана пиджака бумажник и бросил его на стол. - Нин Цин, у меня есть деньги, - пробормотал он невнятно. Я отдам тебе все свои деньги. Будь со мной, хорошо? Хе, я так много раз делал с Нин ЯО, но ни разу я не был счастлив. Моя голова полна тобой. Я поцеловал тебя однажды, когда был с молодой моделью. От тебя так хорошо пахло, Нин Цин. Позволь мне поцеловать тебя.”

Сюй Цзюньси хотел снова поцеловать девушку, но бойфренд девушки подошел и вытащил девушку из объятий Сюй Цзюньси. Затем он нанес ему тяжелый удар кулаком.

После хаотической сцены Сюй Цзюньси лег на землю.

“Как ты смеешь приставать к моей женщине? Я убью тебя!- Парень девушки несколько раз пнул Сюй Цзюньси, прежде чем увезти девушку.

Все в баре окружили его и указали на Сюй Цзюньси, лежащего на земле.

Сюй Цзюньси посмотрел на люстру над своей головой. Как бы сильно ни болело его тело, это не могло превзойти боль в сердце. - Хе-хе... - он достал из кармана телефон.

Лу Шаомин спал очень чутко. Поэтому он быстро открыл глаза, когда зазвонил телефон.

Он пошевелился, "мм..." девушка в его руке все еще крепко спала, но крепче прижала его к себе. Она нахмурила брови и надула губы. “И кто же это? Здесь так шумно…”

Лу Шаомин поцеловал Нин Цин в лоб и успокоил ее. Он поднял глаза и увидел, что на столике рядом звонит телефон Нин Цин.

Он протянул руку и взял трубку. Это был голос Сюй Цзюньси.

Он опустил глаза и посмотрел на девушку, которую держал под руку. Он соскользнул вниз, чтобы ответить на звонок.

- Привет, Нин Цин. Ты сказал мне, что сегодня влюбился в Лу Шаомина. Неужели это правда? Я тебе не доверяю. Я тебе не доверяю. Я знаю, что ты делаешь это только для того, чтобы разозлить меня.…”

- Нин Цин, давай начнем все сначала. Что бы я ни был должен Нин Яо, я буду расплачиваться медленно. Но Нин Цин, не оставляй меня. Я ... Я люблю тебя.…”

Лу Шаомин даже не нахмурился. Сюй Цзюньси пил, и он мог сказать это по своему голосу. Он спокойно повесил трубку и выключил телефон.

На другом конце провода раздался гудок "занято", и Сюй Цзюньси быстро позвонил снова. Однако там был женский голос робота. - Извините, но номер, который вы набрали, сейчас выключен.”

Правая рука Сюй Цзюньси, которая держала его телефон, ослабла, и он беспомощно упал на землю. В уголках его глаз появился жар, и когда он прикоснулся к ним, то понял, что из них текут слезы.

- Воскликнул он.

…

На следующее утро Нин Цин проснулась поздно. Когда она проснулась, Лу Шаомина там не было.

Когда она вышла из своей комнаты, то услышала, как играет пианино. Это было из бабушкиной комнаты.

А где же пианино?

Нин Цин подошла посмотреть.

Дверь бабушкиной комнаты была открыта. Она не знала, когда Белый рояль был поставлен в комнату, но Лу Шаомин сидел за роялем, когда он играл песню на черно-белых клавишах.

Бабушка сидела рядом с Лу Шаомином и с любопытством нажимала на клавиши. Юэ Ваньцин поставила горячее молоко на стол и подошла, чтобы остановить ее. - Мам, не беспокойся. Пусть Шаоминг сыграет вам песню.”

- Все в порядке, мама, пусть бабушка играет, - сказал Лу Шаомин.

Поначалу бабушка держалась настороже рядом с Лу Шаомином, но теперь она счастливо смеялась. Она играла две ноты на левой стороне пианино пальцами, и Лу Шаомин играл в соответствии с мелодией, которую она играла. Через некоторое время Нин Цин поняла, что они действительно играют в маленький белый тополь.

С такой расслабляющей и мелодичной музыкой, бабушкино время от времени пение тоже было вполне гармоничным. Юэ Ваньцин широко улыбнулась и захлопала в ладоши, когда учила бабушку петь.

Маленький белый тополь, растущий у сторожевого поста.

Глубоко укоренившиеся, крепкие ветви, следящие за границей.

Сердце Нин Цин бешено колотилось. Прошло уже три года с тех пор, как она в последний раз видела маму и бабушку счастливо улыбающимися вместе. Они сияли под утренним солнцем с такими прекрасными улыбками на лицах.

Нин Цин пристально посмотрела на Лу Шаомина. Он был в своей обычной белой рубашке и черных брюках. Его бакенбарды были аккуратно подстрижены. Она восхищалась его красивым скульптурным лицом и элегантным поведением. Она не знала, что он умеет играть на пианино. Такой человек, как он, был главным псом в деловом кругу, но был невинен, как чистый нефрит, когда играл на пианино.

Когда она посмотрела на его пальцы, танцующие на черно-белых клавишах, она нашла это приятным видом.

Нин Цин не удержалась и приподняла уголки губ. Было уже семь часов, но он развлекал ее бабушку и маму. Разве ему не нужно было идти в офис?

Из-за него ее сердце словно бы наполнилось медом.

“Цинцин."Затем, Юэ Ваньцин увидела ее и помахала рукой. “Ты проснулся? Мы ждали вас, чтобы позавтракать. Я хотела разбудить тебя, но Шаоминг сказала, чтобы ты спала.”

Глаза Юэ Чанцин были счастливы.

Музыка прекратилась, и Нин Цин подошла к нему несколькими маленькими шажками. Она была слишком застенчива, чтобы смотреть на своего мужчину. Она не хотела, чтобы он видел ее слезящиеся глаза.

Нин Цин подошла к бабушке и опустила ее тело. - Бабушка, ты хорошо спала прошлой ночью?”

“Да, очень хорошо.- Бабушка счастливо кивнула. Затем бабушка осторожно посмотрела на сидевшего рядом с ней Лу Шаомина. - Цинцин, кто он такой?”

Поскольку бабушка сидела рядом с Лу Шаомином, когда она присела на корточки, то увидела длинные ноги мужчины на периферии своего тела. Она слегка покраснела.

- Бабушка, это же Лу Шаомин. Он же ... муж Цинцин. Мы ведь женаты. Он же твой зять, - сладко пропела Нин Цин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 105:Выслушать признание Нин Цин в любви?**

-А внук у тебя есть?- Бабушка на мгновение задумалась. - А как насчет Цзюньси, бабушка помнит, что я передал тебя ему.”

Нин Цин улыбнулась и ответила Естественно: "Цзюнси и Цинцин-просто обычные друзья. Бабушка, Цинцин уже выросла. Цинцин имеет возможность решить, кому отдать себя. С того момента, как я вышла замуж за Лу Шаомина, я отдала ему всю свою оставшуюся жизнь.”

Пока она говорила, Нин Цин медленно протянула свою маленькую руку и взяла большую руку мужчины, которая лежала на ее колене. Она держала свою руку, руку Лу Шаомина и руку бабушки вместе. - Бабушка, он нравится Цинцин, так ты последуешь за Цинцин и тоже полюбишь его?”

- Подумала бабушка, склонив голову набок, и наконец ТСК-ред. - Хорошо, поскольку он играл со мной на пианино, бабушка решила, что он ей нравится.”

- Ха-ха, мама, Шаомин-хороший мальчик. Он тебе понравится, и наша семья будет счастливо жить вместе."Юэ Ваньцин также положила свою руку поверх их.

Нин Цин была наполнена теплом. С такой жизнью, как эта, у нее не будет больше сожалений.

Она спокойно посмотрела на мужчину. Лу Шаомин тоже смотрел на нее сверху вниз. Его узкие глаза были полны нежных чувств, которые заставили ее почувствовать слабость в коленях.

Нин Цин покраснела и отвела взгляд.

…

После завтрака Лу Шаомин лично привел Нин Цин на съемочную площадку.

Когда она подошла к телевизору, Нин Цин начала расстегивать ремень безопасности. - Шаоминг, я уже ухожу.”

- Хорошо, - ответил Лу Шаомин, положив руку на руль, но все еще смотрел на нее узкими обсидиановыми глазами.

Лицо Нин Цин было красным. Она вспомнила, как они оба сцепились прошлой ночью. После ссоры пришло время быть милыми и чувственными друг с другом.

Она наклонилась, взяла его красивое лицо в маленькую ладошку и громко чмокнула в щеку.

- Шаоминг, мне действительно пора на съемочную площадку.- Она снова вернулась на пассажирское сиденье.

- Хорошо, вежливость идет туда и обратно.- Внезапно мужчина подошел к ней, схватил за затылок и прижался губами к ее красным губам. Он открыл ей дверь и сказал: “женушка, я буду скучать по тебе.”

Нин Цин выскочила из машины, ее маленькое личико вспыхнуло. Она не могла вынести его сладких слов. Если она задержится здесь еще немного, то растает в его объятиях.

Зная, что он наблюдает за происходящим сзади, Нин Цин вскочила на ступеньки и побежала к выходу из зала.

Лу Шаомин смотрел, как Нин Цин исчезает из его поля зрения, затем медленно отвел взгляд, изогнул губы и умчался в Бентли.

…

Когда она уже собиралась выйти на съемочную площадку, зазвонил телефон Нин Цин. Это был Сюй Цзюньси.

“Привет.- Она без колебаний сняла трубку.

- Привет, Нин Цин, мне нужно тебе кое-что сказать. Я жду тебя в кафе "Ява".- Голос на другом конце провода звучал немного хрипло.

- Хорошо, я сейчас приду.- Нин Цин повесила трубку и пошла обратно. Даже если Сюй Цзюньси не ищет ее, она все равно должна была найти Сюй Цзюньси для чего-то.

…

В кафе

Сюй Цзюньси все еще был одет во вчерашнюю одежду. Его волосы были растрепаны, а глаза налиты кровью. Вся его фигура выглядела неряшливо и уныло.

Нин Цин сидела напротив него.

Сюй Цзюньси посмотрел на Нин Цин, которая была прекраснее самой свежей розы. Он всегда знал, что она красива, но теперь она становилась все более и более красивой с каждым днем. 20-летняя девушка была как раз в том возрасте, когда у нее появились почки.

Официант принес две чашки кофе. У Сюй Цзюньси пересохло в горле, поэтому он сделал глоток кофе, прежде чем медленно открыть рот. - Нин Цин, ты помнишь это кафе? Вы собирались сдавать вступительные экзамены в колледж. Вы были заняты учебой. Каждый день после 5 часов вы любили посидеть здесь, выпить чашечку кофе и начать учиться.”

- Да, - Нин Цин оглядела кафе со слабой и теплой улыбкой на лице. “Каждый раз, когда я прихожу в это кафе, независимо от того, сколько там обычно бывает гостей, это место всегда будет пустым. Позже я узнал, что вы оставили его для меня.”

Похожая на ежа девушка, которая стояла перед ним на страже, теперь была намного мягче. С сияющей улыбкой на лице она размышляла о своем приятном прошлом.

Глаза Сюй Цзюньси ярко сверкнули. Он был в приподнятом настроении.

Уже три года он не разговаривал с ней так, как сейчас.

“Ning Qing, we have 20 years of memories between us, but how did you and Lu Shaoming know each other? You’ve known each other for such a short time,” Xu Junxi asked.

Настроение Нин Цин оставалось спокойным, и она не была взволнована. Она помешивала кофе в своей чашке ложечкой, зажатой в маленькой изящной руке. - Ее губы изогнулись. - Три месяца назад, когда ты возилась в постели с молодой и нежной натурщицей, я пошел в бар, чтобы выпить свою печаль. В то время кто-то хотел меня запугать. Тогда я и познакомился с Лу Шаомом. Во второй раз это было, когда я покинул дом семьи Нин. Моросил мелкий туман, и он отвел меня обратно в спальню. Мы давно не знали друг друга, но он всегда появлялся в нужный момент и в нужное время. Он подобен рыцарю в сверкающих доспехах, приносящему мне счастье, когда я больше всего в нем нуждаюсь.”

“Но Нин Цин, Лу Шаомин всегда появляется, когда тебе нужна помощь. Это заискивание, а не любовь.”

Нин Цин отложила ложку и медленно подняла голову. “Когда я его не вижу, то скучаю по нему. Когда я вижу его, я краснею, и мое сердце колотится. Я без ума от его запаха. Я даже мечтаю о его бакенбардах. Я бы чувствовала себя несчастной, если бы он смотрел на других женщин. С тех пор как я встретил его, мои глаза всегда наполнены им. Сюй Цзюнси, ты говоришь мне: если это не любовь, тогда что же это?”

Радостное лицо Сюй Цзюньси мгновенно побледнело. Он хотел соблазнить ее, но не ожидал, что она будет так откровенна.

- Ха, Нин Цин, ты отдала ему свою любовь. А кто же я тогда? Наши последние 20 лет не могут превзойти ваши три месяца?”

- Может быть, мы больше не любим друг друга.Например, это место больше не является моим любимым. Когда я впервые пришел в это кафе, мое любимое место было занято, поэтому я сделал это и выбрал это место. Вы знали, что эта чашка кофе в моей руке была моей любимой, но я сожалею, после трех лет не пью кофе, я больше не могу вкусить доброту.”

“Нет, Нин Цин, - печально ответила Сюй Цзюньси. Держась за маленькую руку Нин Цин, его глаза были полны боли и паранойи. - Давай забудем прошлое и начнем все заново? Последние три года мне было очень больно. Нин Яо порезала ей лоб вместо меня. Я только чувствовал себя виноватым перед ней. Человек, которого я люблю-это ты. Нин Цин, мы можем как-то компенсировать Нин Яо; давайте будем вместе.”

- Ха!- Нин Цин с некоторым усилием отдернула руку. Насмешка в ее глазах была очень легкой, но она все еще причиняла боль Сюй Цзюньси. - Сюй Цзюньси, по какому праву ты просишь меня компенсировать тебе Нин Яо? Три года назад, когда Нин Яо ранила ее лоб, спасая тебя, ты чувствовал себя виноватым перед ней, но способ компенсировать это был не только в том, чтобы отдать себя ей. Медицина сейчас настолько развита. Шрам на ее лбу исчезнет без следа всего лишь после небольшой операции. Вы превратили этот долг в долг любви. Когда ты наслаждался ее нежностью, ты потерял право говорить, что любишь меня.”

- Ха... ха-ха ... - упрямое выражение лица Сюй Цзюньси было несколько угрожающим. “После стольких слов становится ясно, что ты встретила кого-то лучше меня. Вы, естественно, не выбрали бы меня, так как у вас есть Лу Шаомин. Вы прикладываете руку к сердцу и спрашиваете себя, что вы чувствуете к нему. Ты сказала, что любишь его всего через три месяца. Я в это не верю.”

Глаза Нин Цин выражали жалость и сочувствие к Сюй Цзюньси. “Для некоторых людей человек никогда не узнает, кто они на самом деле, даже если они знают друг друга в течение 20 лет, как вы. Для других, даже несмотря на то, что мы только один раз встретились, казалось, что мы знаем друг друга всю жизнь, как с Лу Шаомин. Это легко для женщины, чтобы влюбиться в мужчину,нам просто нужен сердцебиение момент.”

Что касается Лу Шаомина, то Нин Цин всегда казалось, что они уже встречались раньше. Он обладал гравитационным притяжением; ее всегда будет тянуть к нему.

- Нин Цин, я не хочу этого слышать. Мы с Нин Яо уже назначили дату нашей свадьбы. Я просто спрошу тебя, хочешь ли ты быть со мной?”

- Я не позволю тебе выйти замуж.- Нин Цин не ответила ему.

“Ха, Нин Цин, ты сказала, что не любишь меня, но ты не хочешь, чтобы я женился на Нин Яо, ты ... …”

- Сюй Цзюньси, я не хочу, чтобы ты выходила замуж. Это не потому, что я все еще люблю тебя, а потому, что я не ненавижу тебя за твои ошибки. И все же я никогда тебя не прощу. Может быть, я знаю, что ты будешь более несчастна, если выйдешь замуж, чем если не выйдешь, но вы двое не заслуживаете того, чтобы жениться передо мной.”

- Это ты!”

Ning Qing stood up slowly. “Xu Junxi, I have already made everything clear, take this as the best explanation for our acquaintance. Please don’t make any rude moves on me, let alone be self-indulgent. In front of me, keep a little dignity for yourself.”

Ning Qing turned and left.

…

После того, как Нин Цин ушел, красивая фигура появилась позади Сюй Цзюньси. Мужчина был в черном шерстяном пальто и выглядел очень солидно.

- Президент Сюй, что вы хотели получить, чтобы не спрашивать меня здесь? Ты хочешь, чтобы я выслушала признание Нин Цин в любви ко мне?- Спросил Лу Шаомин,подняв свои острые брови.

Сюй Цзюньси в отчаянии поднялся. “А ты доволен? Ты наконец-то отнял у меня Нин Цин!”

Лу Шаомин посмотрел через окно на красивую фигуру девушки. Его глаза были полны нежности. “Нет, дело не в том, что я схватил Нин Цин, а в том, что ты ее потерял.”

Лу Шаомин поднял ноги и вышел.

Потерял ее?

Сюй Цзюньси рассмеялась. Да, он признал, что потерял ее.

Прошлой ночью он понял, что она влюбилась в Лу Шаомина. Просто сегодня он был неподписан. Он попросил Лу Шаомина прийти и послушать. Он думал, что пока в ее словах есть хоть капля ностальгии по нему, он получит Нин Цин и порвет с Нин Яо.

Но этого не случилось.

И она была права. После того, как Нин Яо спасла его три года назад, у него были десятки миллионов способов компенсировать ей это, но вместо этого он предпочел встречаться с Нин Яо и потерял себя в нежности Нин Яо.

Но Нин Цин, ты никогда не поймешь, потому что Нин Яо была твоей сестрой. По сравнению с тобой она так близко, но все же так далеко.

Да будет так. Он должен сохранить немного достоинства для себя. Она отрезала ему путь к отступлению.

И тут зазвонил его сотовый. Звонила его мать.

- Привет, Цзюньси, почему ты не отвечаешь на звонки Нин Яо? Ты больше не хочешь на ней жениться? Только что мне позвонил ли Мэйлин и сказал, что Нин Яо пытался покончить с собой дома. К счастью, ее вовремя обнаружили. Цзюньси, дата твоей свадьбы уже определена. Что ты сейчас делаешь?”

- Не волнуйся, мам. Я пойду и поговорю с Нин Яо.”

…

Сюй Цзюньси пришел в дом Нин Яо. Он вошел в комнату Нин Яо и услышал, как мать и дочь плачут, обнимая друг друга. - Яояо, почему ты такой глупый? Ты чуть не порезал себе запястье. Что случилось с тобой и Цзюньси? Я не верю, что Цзюньси больше не хочет тебя. Прошло уже три года с тех пор, как ваши отношения с Цзюньси впервые начались. Цзюньси не будет такой жестокой.”

- Мама, я не могу жить без Цзюньси. Если он меня не захочет, я умру. Я не хочу больше жить. УАА ... …”

Сюй Цзюньси увидел на прикроватной тумбочке острые ножницы-вероятно, свидетельство попытки самоубийства Нин Яо.

- Яояо.- Сюй Цзюньси вошел туда.

- Цзюньси, ты здесь.- Нин Яо увидела его и быстро вскочила с кровати. Она бросилась в объятия Сюй Цзюньси и закричала: "Цзюньси, наконец-то ты пришла. Я думал, ты меня не хочешь. Вчера вечером ты действительно неправильно меня понял. Я люблю тебя уже столько лет. Я даже отдал тебе свой первый раз, я действительно не могу жить без тебя.”

Выражение лица Сюй Цзюньси было спокойным. Он помог Нин Яо забраться обратно в постель и медленно присел на корточки. Он поднял голову и откинул ее челку. Он посмотрел на розовый шрам и сказал: - Яояо, свадьба все равно состоится. Так что не делай больше никаких глупостей. Скоро ты станешь моей госпожой Сюй. Я буду относиться к тебе с нежной любовью и заботой.”

- Неужели?- Нин Яо не ожидал, что Сюй Цзюньси будет так легко убедить. Хотя выражение его лица было плоским и усталым, она достигла своей цели. - Цзюньси, ты так добра ко мне. Давайте пойдем и примерим свадебное платье во второй половине дня. Мать сказала, что через три дня наступит благоприятный день зодиака. Тогда мы поженимся, я хочу скоро стать твоей женой.”

“В порядке. Сюй Цзюньси кивнул.

Сегодня он наконец понял, как сильно жизнь может ранить его, когда Нин Цин будет удалена из его сердца; это было так больно, что у него никогда больше не будет мужества любить.

В настоящее время этот Нин Яо был его выбором, а затем он будет придерживаться своего выбора до конца.

Во всяком случае, если это не Нин Цин, то кто угодно подойдет.

…

Так что сегодня днем Нин Цин увидела последние развлекательные заголовки. Мать Сюй Цзюньси лично опубликовала заявление, в котором говорилось, что она очень довольна своей невесткой Нин Яо. Она опровергла все сплетни и ложные сообщения. Кроме того, Сюй Цзюнси и Нин Яо поженятся через три дня. Это должна была быть свадьба века.

- Три дня назад?

Сердце Нин Цин бешено колотилось. Это было слишком поспешно. Она задалась вопросом, Сможет ли она разоблачить ли Мэйлин до этого и остановить свадебный банкет.

И тут зазвонил телефон. Это был Чжу жуй.

- Здравствуйте, Мадам. Сегодня утром ли Мэйлин набрал иностранный номер телефона. Это подозрительно. Я уже проверил этот номер и подтвердил, что это домашний номер Сяо Цуй.”

- Неужели? О чем же они говорили?- Нин Цин была очень взволнована.

“Мы нашли дом Сяо Цуй по этому телефону. К сожалению, Сяо Цуй уже умер три года назад. Больничные записи показали, что у нее прогрессирующий рак.”

Нин Цин долго не могла прийти в себя. Она не ожидала, что исход будет таким. Сяо Цуй умер неожиданно.

Ключ к разгадке Сяо Цуй был полностью отрезан. Один телефонный звонок от Ли Мэйлин не мог ее разоблачить. Она могла бы просто объяснить, что выказывает беспокойство за своего бывшего слугу.

- Мадам, доктор Аарон получил Бабушкин анализ крови, но он не смог определить, какие лекарства бабушка принимала три года назад.”

Сердце Нин Цин упало, так что обе подсказки ускользнули от нее.

У бабушки были сгустки крови в мозгу. Операция не могла быть сделана в эти три дня. Кроме того, даже если бабушка восстановит свою память, она, вероятно, не знает о заговоре ли Мэйлинга.

Что же ей теперь делать?

Нин Цин оставалась на съемочной площадке до трех часов дня, в течение которых она никому не позволяла мешать ей. Она достала ручку и бумагу и что-то нарисовала на ней. Наконец она встала и ушла.

Нин Цин села в междугородний автобус. Она отправилась в дом Сяо Цуй по адресу, который прислал ей Чжу жуй.

Она собиралась искать правду.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 106:Они бросают жадные взгляды на моего мужчину; неужели они думают, что я не существую?**

После почти шестичасовой поездки на машине было уже девять вечера, когда Нин Цин прибыла в пункт своего назначения. Дом Сяо Цуй находился в другой старой деревне в другом городе. Она толкнула дверь и вошла в дом Сяо Цуй.

Родители Сяо Цуй были увезены в город их сыном. Прошло уже много времени с тех пор, как его кто-то навещал. Ярко окрашенная стена была покрыта мхом, а деревянная дверь шаталась.

Нин Цин вошла в дом и коснулась стены, чтобы дотянуться до выключателя. Пак! В доме зажегся свет.

Там хоть немного света есть.

Нин Цин оглядел дом и открыл дверь, чтобы войти в комнату на западной стороне дома.

Нин Цин могла бы узнать, что именно там раньше жила Сяо Цуй. Она огляделась и открыла ящик стола.

В ящике стола лежало несколько писем. Нин Цин прочел их. Сяо Цуй была дочерью по материнской линии. Она отсылала каждый чек со своей работы в доме семьи Нин своим родителям, чтобы поддержать их. Она также призвала их заботиться о своем здоровье.

Для Нин Цин было нетрудно догадаться, что Сяо Цуй, должно быть, поняла, что она находится в последней стадии рака. Поэтому, прежде чем она умерла, она приняла огромную сумму денег от Ли Мэйлин и подставила маму Нин Цин.

Нин Цин увидел аккуратный и элегантный почерк Сяо Цуй. Она была образованным человеком. Она взяла одно из писем, сложила его и положила в карман.

В доме больше не было ничего интересного, и Нин Цин собралась уходить.

Уже выходя из дома, она заметила группу из четырех или пяти мужчин, одетых в Черное. С первого взгляда она поняла, что это были гангстеры. Все они положили руки на талию и неприлично уставились на Нин Цин сверху вниз.

“Хе-хе,из какого города эта девушка? Выглядит так красиво и нежно. Я никогда не видел никого более красивого. Девочка, разве тебе не одиноко быть здесь одной? Почему бы нам не составить вам компанию? Ха-ха, - сказала банда гангстеров, когда они приблизились к Нин Цин.

Нин Цин в страхе отступила. Она изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Она посмотрела на них с большой тревогой. “А ты кто такой? Кто тебя сюда прислал?”

- Ха-ха, нас сюда никто не посылал. Мы увидели красивую девушку, и нас охватило искушение. Мы хотели прийти, чтобы повеселиться. Детка, давай же.- Лидер кольца поспешно бросился вперед.

“ГМ.- Нин Цин не увернулась, а только возмущенно хмыкнула. - А вы не знаете, кто мой муж? - спросила она громко и бодро. - я не знаю, кто он такой. Мой муж-президент Lu от Lu Group. У него есть власть и авторитет. Если ты посмеешь прикоснуться хотя бы к одной пряди моих волос, он заставит тебя страдать больше, чем ты можешь себе представить! Я не знаю, кто тебя послал, но этот человек определенно причиняет тебе вред. Кто знает, может быть, он попытается убить тебя, если ты прикоснешься ко мне.”

Всем угрожала уверенность Нин Цин. Они никогда еще не видели такой спокойной и собранной девушки. Один из них пошел вперед и прокомментировал: "босс, то, что она сказала, Правда? Является ли ли Мэйлин надежным? Есть так много случаев убийства, чтобы держать рот на замке.”

“Что за чушь ты несешь?- Босс быстро дал своему подчиненному крепкую пощечину в тот момент, когда он позволил имени Ли Мэйлин соскользнуть.

- Тебя прислал ли Мейлинг? Сколько она тебе платит? Отпусти меня, и я заплачу тебе вдвойне, - сказала Нин Цин.

Главарь банды потер подбородок и злобно улыбнулся. - Деньги у нас есть. Однако, такая красивая девушка... это наш первый раз, когда мы ее видим. Чего же вы ждете, ребята? Если мне суждено умереть ниже великой красоты, по крайней мере, я умру счастливым. Вперед!”

Нин Цин не успела вовремя увернуться. Лидер ринга бросился вперед и заставил ее опуститься на стол. Лидер группы прикрыл ей рот ладонью и потянул за одежду другой рукой.

Нин Цин открыла рот и укусила руку лидера кольца. Затем лидер кольца отпустил из-за боли. Нин Цин быстро и точно ударила ногой по заднице лидера ринга.

Лидер кольца никогда еще не сталкивался с такой свирепой женщиной. Он схватился за задницу и застонал от боли.

Остальные четверо мужчин бросились вперед. Кто-то поднял руку, чтобы шлепнуть Нин Цин, и у нее закружилась голова.

Когда ее тело было прижато к стене, она схватила ржавые ножницы и ударила в плечо ближайшего к ней человека. Его кровь брызнула ей на лицо.

“Уходить. Иначе я убью вас всех!”

Четверо мужчин увидели, что женщина держит в руках оружие, и были ошеломлены. Нин Цин ухватилась за этот шанс и замахнулась ножницами перед ними. Все бросились уворачиваться, а Нин Цин выбежала за дверь.

“Торопиться. Не дайте женщине сбежать!- приказал главарь кольца.

Нин Цин бежала изо всех сил. Деревенская дорога была полна грязных ям, и не было никаких уличных фонарей. Ее кристально чистые глаза были похожи на черную кошку в ночи, мерцающую упрямой и сильной волей к жизни.

Она не умрет там, ее жизнь только началась.

Пробежав довольно большое расстояние, она вдруг услышала, как подъезжает машина. Фары светили прямо на нее,и Нин Цин быстро закрыла ей глаза. А вот и машина едет.

Нин Цин посмотрела на логотип "Бентли “и удивленно воскликнула:" Шаомин!”

Банда мошенников чувствовала, что им не повезло. Кошка была слишком дикой, и они позволили ей убежать, так же как и потеряли бдительность. Кто бы мог подумать, что эта женщина может бежать так быстро, что они даже не смогут догнать ее.

“О черт, здесь кто-то есть. Поторопись и уходи!- Предводитель кольца махнул рукой и быстро ретировался.

Дверца машины открылась, и Нин Цин вздохнула с облегчением, увидев знакомую красивую фигуру. Она рухнула на землю, Счастливая, счастливая. Я был так близок к тому, чтобы попасть в беду.

- Нин Цин, ты с ума сошла? Разве ты не знаешь, как опасно приходить сюда одному?- Лу Шаомин присел на корточки. Он взял ее за щеку одной рукой и холодно посмотрел на нее.

- Хе-хе, - Нин Цин игриво моргнула, надув губы и притворяясь избалованной. - Шаоминг, я раньше очень боялась. Не ругайте меня!”

Лу Шаомину некуда было девать свой гнев. Девушка все еще тяжело дышала. Легкий ветерок осенней ночи трепал ее прекрасные волосы, а нос покраснел от холода, но она смотрела на него с улыбкой, пытаясь понравиться ему.

Она пыталась снискать его расположение.

Лу Шаомин подавил бушующий в нем гнев. Он вдруг почувствовал влагу на кончике пальца, и зрачок его сузился. Он притянул ее к себе и сказал: "Нин Цин, где ты поранилась? Почему ты истекаешь кровью?”

Нин Цин протянула руки, чтобы обнять его за шею. "Шаоминг, это кровь гангстера, я ударил его ножницами. Шаоминг, отнеси меня в машину. Мне так холодно. Кто-то ударил меня раньше, мое лицо болит.”

…

Лу Шаомин понес Нин Цин к машине. Щека у нее распухла. Лу Шаомин открыла мини-аптечку и положила на нее какое-то лекарство, чтобы облегчить отек.

Мужчина сделал усилие, чтобы быть нежным, так как боялся, что может причинить ей боль. Однако его лицо было напряжено от горя. Нин Цин тут же обнял его за плечи и застенчиво сказал: “Шаомин, не сердись. Это больше не больно. Эти гангстеры не смогли воспользоваться мной.”

Лу Шаомин закрыл аптечку и искоса взглянул на лицо на своей руке. В ответ он резко спросил: "А что, если тебя обманут? А что, если ты попадешь в аварию?”

- Этого не случится. Я давно научился самообороне в школе, особенно чтобы отбиваться от этих бандитов. Кроме того, было много людей, которые пытались использовать меня в течение последних трех лет, и я нашел тактику, чтобы справиться с ними. Позвольте мне рассказать вам секрет о вашей жене; я не только академический сверхуспешник, но и чемпион по бегу на длинные дистанции. Никто не может победить меня.”

Девушка говорила невинно, но Лу Шаомин только почувствовал сердечную боль, когда услышал все это. Глупая девчонка даже не расстроилась из-за тех страданий, которые ей пришлось пережить. Он был в отчаянии из-за нее.

Он ехал больше пяти часов. По дороге туда его руки были покрыты холодным потом. За тридцать лет своей жизни он никогда так не боялся. Как только он представлял себе, что она рискует одна, его бросало в холодный пот.

Он так боялся потерять ее.

- Нин Цин, если ты будешь так сильно рисковать в будущем... я могу только вмешаться в твою жизнь и послать двух телохранителей, чтобы они присматривали за тобой и следили за твоим местонахождением.”

- Нет! Ты обещаешь, что позволишь мне расти самостоятельно. Я не хочу быть канарейкой в клетке. Я дам тебе знать, прежде чем сделаю что-нибудь еще в будущем.”

Лу Шаомин ничего не сказал, но его пальцы крепко сжали ее гладкие щеки. Это было так изысканно. Ее щеки были такими мягкими и гладкими.

- Ой!- Нин Цин шлепнула его по руке и издала удовлетворенный стон. - Шаоминг, почему ты сегодня здесь?”

- А? Я позвонила тебе утром, но ты не ответил, поэтому я пошла забрать тебя в студию после работы. Ваш помощник Сяо Чжоу сказал мне, что вы сели на междугородний автобус, поэтому я предположил, что вы определенно будете здесь. Затем Лу Шаомин поднял свои похожие на лезвия брови и с презрением посмотрел на нее с улыбкой. - Но почему же? Что ты получишь, если придешь сюда один?”

Посмотрите на его выражение лица, он явно принижал меня!

Люди, которые имеют дело со всеми турбулентностями делового круга, как и он, естественно, не будут беспокоиться о битве между богатыми семьями. У мужчины есть своя карьера, и он не станет вмешиваться в личные дела женщины.

Точно так же, как и унижение, которое он причинил Нин ЯО, это было так остро и беспощадно. Однако он не стал бы разоблачать Нин ЯО в банкетном зале. Это был путь человека из влиятельной семьи.

Он презирал себя за это и не привык к этому.

“Конечно. Когда гангстеры захотели воспользоваться мной, я сделал аудиозапись.- Нин Цин достала из кармана джинсов телефон и передвинула экран. Там была запись голоса гангстера:

- Босс, а то, что она сказала, Правда? Является ли ли Мэйлин надежным? Есть так много случаев убийства, чтобы держать рот на замке…”

Тонкие глаза Лу Шаомина блеснули и повернулись, чтобы посмотреть в глаза девушки. В ее глазах мерцал свет мудрости. Хех, он действительно принижал ее.

- Уголки его губ приподнялись в любовной дуге, когда он мягко спросил “- Откуда ты знаешь, что ли Мэйлин пришлет кого-нибудь?”

Он мгновенно понял ее план, как только она включила запись. Именно, она уже давно знала, что ли Мэйлин пришлет кого-нибудь. Поэтому она молча записала, когда появились гангстеры.

- Я тщательно обдумал это во второй половине дня. Оба следа подсказки от Сяо Цуй и бабушки были отрезаны. Ли Мэйлин могла бы откинуться на спинку стула и расслабиться. Почему ли Мэйлин позвонил утром, чтобы найти Сяо Цуй? Она определенно догадалась, что я следил за ней, и она хотела ввести меня в заблуждение к дому Сяо Цуй!”

“Если так, то я вполне могу прыгнуть в ловушку, которую она приготовила. Вы не получите тигра, если не войдете в логово тигра. Я хочу знать, какую шутку она сыграла. В каждой лжи есть свой изъян. Я жду, когда она начнет действовать. Я просто никогда не думал, что ее уловки всегда так низки. У нее не было лучших идей, чем нанять гангстеров!”

- МММ. - Лу Шаомин поцеловал ее в лоб и притянул к себе. “Но записи будет недостаточно, чтобы обвинить ли Мэйлин в ее проступках. И каков же ваш план?”

Нин Цин уютно устроилась в его объятиях и улыбнулась освежающему аромату, исходящему от него. Она подумала и сказала: "я еще не решила. На этот раз я не буду действовать опрометчиво. Я сбью ее с ног, как только приму меры.”

“Хе-хе, - Лу Шаомин двумя пальцами приподнял ее подбородок и поцеловал, - моя жена, почему я нахожу тебя умнее и милее?”

Она всегда была такой. Она могла бы вернуться от двери смерти и победить кого-то в его собственной игре. Кроме того, когда она имела дело с гангстерами, она была спокойной и собранной. Даже когда она ударила гангстера ножом и кровь забрызгала ее лицо, она не запаниковала. Сколько девушек в мире были бы такими же решительными и смелыми, как она?

Даже если бы она была бездомной, она все еще могла бы жить удивительной жизнью!

Щеки Нин Цин порозовели. На самом деле, ее маленькие трюки не могли сравниться с его. Он был опытным и зрелым человеком. Она была невинна в сравнении с ним.

Но он был так счастлив и относился к ней как к своему драгоценному сокровищу.

Нин Цин обняла его голову и ответила ему застенчиво, но страстно.

Вот это здорово. Он проехал весь этот путь, чтобы забрать ее!

…

После глубокого поцелуя Нин Цин легла на пассажирское сиденье. Лу Шаомин достал свою куртку и накрыл ее собой. - Нин Цин, давай поужинаем. Что ты хочешь съесть?”

- Мм, мы просто поедим где-нибудь в городе. Не нужно делать крюк.- Нин Цин очень переживала за него, потому что ему пришлось так долго вести машину. Даже стальной человек не смог бы этого вынести.

“Окей.”

Через двадцать минут Лу Шаомин прибыл в ближайший город. Нин Цин увидела довольно чистую кастрюльку и предложила: "Шаомин, давай пожарим ее. Лучше всего иметь горячий котел осенью.”

- МММ” - Лу Шаомин припарковал машину.

Они вдвоем вошли в магазин, где продавались горячие котелки. Там было еще несколько столиков для гостей, и она выбрала место у окна, а Лу Шаомин сел напротив нее.

Официант передал им меню. Сначала Нин Цин выбрала несколько блюд и передала меню Лу Шаомину. Мужчина заглянул в меню и внимательно прочел.

Чем больше времени она проводила с ним, тем больше замечала его драгоценные качества. Раньше он ходил и приходил из высококлассных заведений, ел и носил лучшие продукты, но он все еще никогда не возражал против того, чтобы приходить в маленькие рестораны. В его характере была необузданность.

Он снял пиджак и положил его на стул рядом с собой. Красивое тело мужчины в белой рубашке было подобно статуе, когда он не двигался. Он был элегантен и очарователен.

Он казался выше простых людей.

Лу Шаомин взял несколько блюд и передал меню обратно официантке. Затем он сказал глубоким голосом: "и два стакана воды.”

- Хорошо, - официантка не знала, кто этот мужчина, но нашла его еще более привлекательным, чем те мужчины по телевизору. - Взволнованно ответила официантка, покраснев от возбуждения.

Когда официантка ушла, Нин Цин подняла глаза и увидела, что несколько столиков гостей пристально смотрят на Лу Шаомина. Девушки в маленьких городках никогда не видели такого элегантного и уравновешенного мужчины, как Лу Шаомин. Это было настоящим шоком для посетителей, особенно учитывая то, что все гости были девушками в возрасте от двадцати до тридцати лет. То, как они прикрывали рты и хихикали, было похоже на кошек в жару.

Нин Цин стало не по себе.

Они бросают жадные взгляды на моего мужчину; неужели они думают, что я не существую?

Официант принес два стакана воды, и Лу Шаомин поднес стакан к его губам. Затем Нин Цин сказал: "Шаомин, я хочу пить воду.”

Лу Шаомин потрясенно посмотрел на нее и перевел взгляд на стакан воды, стоявший рядом с ее рукой. Он пытался сказать ей, что у нее есть свой собственный.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 107:Три Года Назад Именно Она Заставила Меня Упасть С Лестницы**

Нин Цин подмигнула ему своими прекрасными глазами, намекая, что она хочет выпить воду из его руки.

Губы Лу Шаомина снисходительно изогнулись. Он не обратил внимания на то, что произошло, когда смотрел в меню. После 30 лет жизни он привык к такой сцене, но поразмыслив на мгновение, понял, что она ревнует.

Он отнял чашку от своих губ и протянул свою сильную руку к ее губам, накормив ее водой.

Маленькое личико Нин Цин было очень красным. Она только хотела, чтобы он держал в руке воду, и не просила его кормить ее.

Нин Цин опустила глаза и сделала два маленьких глотка из его большой руки.

Лу Шаомин снова взял воду, которую она еще не допила, поднес ее к губам и выпил оставшуюся воду.

Нежное личико Нин Цин быстро превратилось в застенчивое, но счастливое выражение. Она подняла глаза и увидела, что все девушки за этим столом разочарованно поникли головами, а кто-то еще недовольно цыкнул на Нин Цин.

Нин Цин подняла свой маленький подбородок и выдала им чрезвычайно холодное и высокомерное " хм.”

…

После этого эпизода они радостно съели свою горячую кастрюлю.

Лу Шаомин посмотрел на маленький горшочек, стоявший перед Нин Цин. Горшок был красным и ярким от слоя пряного масла. Она ела очень изящно, откусывая маленькие кусочки. Один из рыбных шариков был очень горячим. Она откусила маленький кусочек и обожгла рот. Она быстро обмахнула рот веером и остудила рыбный шарик своей маленькой рукой, затем проглотила его с очень хорошим аппетитом.

Она съела только половину, но светлый и гладкий кончик ее носа уже покрылся слоем пота. Ее вишневый рот был красным, с водянистым блеском.

Адамово яблоко Лу Шаомина дернулось. Он взял свою чашку с водой и сделал большой глоток, прежде чем сказал: - Ешьте менее острую пищу. В это время года очень легко перегреться.”

Нин Цин подняла свою маленькую головку. Маленькая горячая кастрюлька перед мужчиной была очень легкой на вкус. По-видимому, он не мог есть перец чили. Она взяла палочками для еды кусок баранины и поднесла его к его рту. “Насколько безвкусно было бы иметь горячую кастрюлю без острой пищи? Попробуйте и посмотрите, хорошо ли это?”

Лу Шаомин нахмурился, глядя на палочки для еды перед собой, но открыл рот и начал есть.

- А это вкусно?- Спросила Нин Цин, кусая свои палочки для еды.

Лу Шаомин проглотил баранину. Адамово яблоко мужчины дернулось. Девушка напротив грызла палочки тонкими белыми зубами. Действия девушки были очень милыми.

Он кивнул головой, его взгляд потускнел. “Да, все в порядке.”

После ужина Лу Шаомин достал карточку и протянул ее боссу. - Расплачиваюсь карточкой.”

Босс виновато встал и сказал: "Простите, сэр. У нас здесь нет устройства для считывания карт. Мы принимаем только наличные деньги.”

Нин Цин стояла рядом с Лу Шаомом, его пиджак висел на ее тонкой руке. Этот человек, вероятно, не привык носить с собой наличные деньги, которые он выходил. Она посмотрела на свой бумажник.

В это время из ниоткуда появилась девушка и сильно сдавила ее ягодицами в сторону. Нин Цин отступила назад, и девушка плавно встала рядом с Лу Шаомом. - Милый, у тебя что, совсем нет денег? 220. Я тебе за это заплачу. Возьмите его, как я купил вам еду.”

Девушка достала 220 баксов и шлепнула их на стойку босса.

Глаза Лу Шаомина были холодны. - Он посмотрел на девушку. Его тонкие губы дрожали. Он хотел говорить, но маленькая и красивая фигурка его. Нин Цин так разозлилась, что достала из бумажника 300 долларов и бросила их девушке в лицо. “Вам не нужно покупать нам еду, у нас нет недостатка в деньгах. Эти 300 - для тебя. Оставь сдачу себе!”

Сказав это, Нин Цин потянула Шаомина за руку и потащила прочь.

Угу! Она была в ярости. Откуда у него столько гнилых поклонников?

Ей все еще приходилось делать неоднократные попытки блокировать их.

Когда они вышли из магазина, где продавали горячую выпечку, Лу Шаомин взял девочку за маленькую ручку и остановился.

“Что случилось?- Спросила Нин Цин.

Лу Шаомин мягко улыбнулся и сделал шаг вперед, а Нин Цин-два шага назад. И только почувствовав холодок в спине, она поняла, что стоит спиной к придорожному столбу.

С громким звуком он положил левую руку на шест и обнял ее.

- Шаоминг, ты, что ты делаешь?- Нин Цин толкнула его своими маленькими ручонками. На обочине было полно людей. Даже девушка, которая только что оттолкнула ее бедрами, стояла у двери и смотрела на него.

Эта ситуация была слишком неловкой.

Он вытащил свою большую руку из кармана брюк и погладил ее нежную шею, глаза его были полны обожания. - Дурачок, в следующий раз, когда ты встретишь женщину, которая любит твоего мужа, тебе не нужно будет прилагать столько усилий, только этот поцелуй... - он наклонился и поцеловал ее своими тонкими губами. - Тогда скажи им, кому я принадлежу.…”

Колени Нин Цин мгновенно ослабли. Ее маленькие ручки крепко сжимали его рубашку, а сердце бешено колотилось.

Как он мог так просто ее поцеловать?

Кабедон был в тренде в последнее время, но он не был похож на тип, который наблюдает за драмами идолов. Тем не менее, он был более очарователен, чем кто-либо другой, когда делал это.

Он говорил это, целуя ее. Его низкий, глубокий голос заставил ее губы задрожать. Слова были изящными “ " кто владеет мной?- Такая агрессивная, такая распутная. У Нин Цин покалывало в голове.

“Я давно хотел поцеловать тебя... я хотел съесть тебя, когда смотрел, как ты ешь, так соблазнительно...” Лу Шаомин затосковал по ее сладости и глубоко поцеловал ее.

…

Было раннее утро, когда они вернулись в чайный павильон виллы. Лу Шаомин сразу же отправился в офис. Нин Цин отмахнулась от него и вошла в дверь виллы.

- Цинцин, ты вернулся!"Юэ Ваньцин вышла вперед и приветствовала ее. Она увидела, что половина лица Нин Цин покраснела и распухла, и была потрясена. - Цинцин, что у тебя с лицом?”

- О, Мам, я случайно врезалась в...столб, когда шла вчера, так что мое лицо распухло. - Все в порядке. Через пару дней тебе станет лучше.”

Юэ Ваньцин упрекнул: "Почему ты не можешь идти более осторожно? Разве это больно? Мама применит некоторые медицинские масла для вас.”

Юэ Ваньцин пошла в гостиную, чтобы взять аптечку первой помощи. Именно тогда бабушка радостно сбежала вниз по лестнице и обернулась вокруг Нин Цин, говоря: "почему ты не можешь идти более осторожно? Разве это больно?..”

Нин Цин была очень довольна своей бабушкой. - Бабушка, что ты делаешь? Почему вы копируете то, как говорит Мама?”

Юэ Ваньцин улыбнулась и ответила: “Твоя бабушка похожа на ребенка. Она копировала наш разговор последние несколько дней, и у нее это тоже неплохо получается.”

Копируя, как люди разговаривают?

Глаза Нин Цин загорелись, и она действительно выглядела живой.

“Бабуля.- Нин Цин быстро подвел бабушку к дивану и радостно сказал: “Бабушка, Цинцин будет играть с тобой в одну игру. Что бы там ни говорил Цинцин, ты понял. Через два дня, Цинцин будет иметь вас выступать и действовать.”

- Выступать и действовать? Вот это здорово, вот это здорово! Бабушка любит выступать и действовать лучше всех.- Бабушка танцевала вокруг, когда она ответила.

Юэ Ваньцин с сомнением спросил: "Цинцин, чему ты хочешь научить бабушку?”

Нин Цин удобно устроилась на диване и загадочно рассмеялась. - Мама, тогда ты все поймешь. Я не поеду на съемки еще пару дней. Я сберегу свои силы и предвижу тяжелый бой через два дня.”

…

Два дня спустя, это была свадьба Сюй Цзюньси и Нин Яо века.

Свадьба проходила в элитном отеле высшего класса. Нин Чжэнго и Ли Мэйлин выглядели очень энергичными в этот день. Они остановились у двери, чтобы поприветствовать гостей.

Нин Цин появилась в белом платье с лямками и светло-голубой вязаной шалью. Все 28 представителей средств массовой информации столпились вокруг нее, когда она появилась. - Мисс Нин, вы приехали на свадьбу? Может ты дашь своему бывшему жениху и сводной сестре Нин Яо свое благословение?”

Нин Цин грациозно улыбнулась и ничего не ответила.

В это время и пара Сюй, и пара Нин бросились туда. Нин Чжэнго боялся, что Нин Цин вызовет неприятности, и поспешно сказал: “Цинцин, естественно, пришел, чтобы благословить эту пару. Цинцин, не так ли?”

Нин Цин посмотрела на нервничающего Нин Чжэнго. - Свадьба состоится независимо от того, благословлю я ее или нет, так что мои благословения не имеют значения... но как ты можешь не пригласить бабушку на свадьбу Яояо? В конце концов, это же свадьба ее внучки.”

- Бабушка?- Нин Чжэнго был ошеломлен.

Лицо ли Мэйлин изменилось. Она заставила себя успокоиться и сказала: “Цинцин, бабушка не была в здравом уме с тех пор, как упала с лестницы. У нее не очень хорошее здоровье. Она не сможет присутствовать на свадьбе.”

“А почему бы и нет? Бабушку лечил британский специалист по мозгу после того, как я взял ее к себе. К ней уже вернулось здравомыслие. Смотри, бабушка здесь.”

Нин Цин отступил в сторону, Юэ Ваньцин помогала бабушке пройти через двери свадебного банкета.

Сегодня бабушка была в ржаво-красном пальто. Ее серебристые волосы были заколоты сзади черными булавками. Бабушка выпрямляла спину, когда шла,и ее энергичный дух придавал ей немного достоинства.

Нин Чжэнго почти сомневался, что он потерял зрение. Его мать шла навстречу ему, как и три года назад.

На самом деле его мать всегда принимала решения в семье Нин и корпорации Нин. Нин Чжэнго был от природы слабохарактерным, поэтому всю свою жизнь прислушивался к советам матери. Он был доволен своей устроенной жизнью.

Поэтому он был очень почтителен и очень зависим от своей матери.

- Мама!- Нин Чжэнго был в приподнятом настроении. Он быстро шагнул вперед и подошел к бабушке. Он взял ее за руку и взволнованно сказал: “Мама, ты действительно выздоровела?”

Бабушка холодно фыркнула на Нин Чжэнго и яростно стряхнула его руку. - Нефилиальный сын!”

Нин Чжэнго был ошеломлен.

Глаза ли Мэйлин вспыхивали снова и снова. Она не ожидала, что Нин Цин приведет ее бабушку сегодня на свадьбу.

На самом деле, она была полна уверенности и не боялась, когда Нин Цин взял бабушку с собой домой. Она была уверена, что Нин Цин не найдет ничего полезного, и бабушка не поправится.

Но на всякий случай она перенесла свадьбу на несколько дней вперед; ей нужно было убедиться, что все прошло гладко.

Но что теперь Нин Цин хочет делать со своей бабушкой?

Неужели бабушка действительно выздоровела, или Нин Цин лгала ей?

Убийственное движение Нин Цин застало ее врасплох.

Ли Мэйлин вышла вперед и сказала со смехом: “мама, наконец-то ты в добром здравии. Чжэнго и я с нетерпением ждали этого дня.” Она пошла помогать бабушке.

Пощечина! Бабушка тут же подняла руку и ударила ли Мэйлин. Она сказала: "Кто твоя мать? Моя единственная невестка-Ваньцин. Убирайтесь от меня, Вы Иуда, который разрушает семьи других людей!”

- Вау ... - свадебный банкет мгновенно превратился в хаос. Журналисты яростно фотографировали происходящее, и дворяне, приглашенные на свадебный банкет, бледнели один за другим.

Эта пощечина отрезвила ли Мейлинга. Наконец-то она все поняла. Нин Цин привела свою бабушку, чтобы разрушить все сегодня!

- Она подняла голову. - Мама, старшая сестра столкнула тебя с лестницы три года назад, а потом ты на три года лишилась рассудка. Я знаю, что вы меня неправильно поняли. Сегодня свадьба Яояо. Давайте закончим нашу свадьбу. Я даже преклоню колени перед тобой, когда все будет сделано.”

“Да-да, бабушка. Сегодня свадьба моего сына с вашей внучкой. Если есть что-нибудь, давайте подождем, пока мы не вернемся домой и не поговорим. Кто-то пришел и пригласил бабушку выпить чаю в банкетном зале.- Матушка Сюй пришла, чтобы все уладить.

Подошли два телохранителя.

Нин Цин знала, что эти две женщины не дадут бабушке шанса заговорить. Она шла рядом с бабушкой и защищала ее. Когда телохранители потянулись к ней, она в панике закричала: “Что ты хочешь сделать? Моей бабушке в этом году исполняется 65 лет. Это ваш способ гостеприимства? Ах, Бабушка!”

Нин Цин потянула бабушку за рукав назад и заранее создала иллюзию того, что ее толкнули вниз.

Оба телохранителя были невиновны. Они еще даже не коснулись углов своих рубашек.

- Прекрати это! Госпожа Сюй, госпожа Нин, старая госпожа Нин уже очень стара. Вы не только оскорбляете дворян, так грубо толкая ее, но это также не по-женски!- почтенный старик в банкетном зале встал и закричал.

Развлекательная пресса тоже была на стороне бабушки.

Матушка Сюй не осмелилась пошевелиться, и Ли Мэйлин крепко сжала кулаки. У нее было очень плохое предчувствие. С Нин Цин было все труднее и труднее иметь дело. Она больше не могла предвидеть своих действий.

Потом Нин Цин подмигнула бабушке. Бабушка поняла, что она имела в виду. Она указала на нос Нин Чжэнго и упрекнула его: "ты нефилим сын, ты был соблазнен этим ублюдком и разрушил идеальную семью. Что ты имеешь в виду под этим сейчас? Просишь двух телохранителей заткнуть мне рот?”

- Смотри, это та отметина, которую оставила Нин Яо, когда она нарочно ущипнула меня на днях, притягивая к себе в комнату. Ты позволил этому ублюдку Нин Яо запугать твою мать! Теперь твоя мать собирается раскрыть правду о происшествии на лестнице три года назад на этом свадебном банкете и раскрыть истинное лицо ли Мэйлин. Вы это допускаете или нет?”

- Это... - Нин Чжэнго посмотрел на синие и фиолетовые пятна на руках своей матери, и его лицо опустилось. Он холодно взглянул на Ли Мейлинга.

А сегодня его мать сказала "сука “и” ублюдок", что звучало очень некрасиво. Импульсивность его матери была такой агрессивной, и он никогда не видел эту сторону своей матери.

Нин Чжэнго был ошеломлен. Он был немного смущен этой ситуацией.

Нин Цин с негодованием показала руку своей бабушки на вспышку СМИ. - Тетя ли, тетя Сюй, вы, ребята, все время говорили бабушке, чтобы она подождала до конца свадьбы Нин ЯО, но посмотрите, что Нин Яо сделал с бабушкой. Бабушка в то время не была в здравом уме. Как она могла так поступить с ней? Есть ли в ней хоть капля человечности?”

Репортеры продолжали фотографировать, а со всех сторон доносились звуки критики.

- Миссис Нин, ваша дочь действительно ущипнула свою бабушку? 65-летняя психически неуравновешенная пожилая женщина. Каково было настроение Мисс Нин Яо, когда она делала что-то настолько жестокое?”

- Госпожа Сюй, госпожа Нин Яо щиплет свою бабушку вот так, как ее свекровь, вы знаете об этом? Вы все еще довольны этой невесткой?”

Матушка Сюй и Ли Мэйлин лишились дара речи.

- Хорошо, бабушка, теперь ты можешь перед всеми рассказать нам, кто столкнул тебя с лестницы три года назад и почему они это сделали?- Сказала Нин Цин.

Бабушка указала на Ли Мэйлин и сказала: "три года назад она была той, кто накачал меня наркотиками. Именно она заставила меня стоять на лестнице и чувствовать головокружение. Это она заставила меня упасть с лестницы. Именно она приказала Сяо Цуй, служанке, подставить мою добрую невестку Ваньцин!”

Бабушкины слова вызвали бурю негодования.

- Старая госпожа Нин, что случилось три года назад? Ли Мэйлин также критиковала вашу невестку Юэ Ваньцин на ее пресс-конференции полмесяца назад, заявив, что если бы Юэ Ваньцин не столкнула вас с лестницы три года назад, ваш сын не получил бы развод, и что она не попросила бы титул даже после 18 лет молчаливых усилий.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 108:Генеральный директор Сюй, ваша свадьба проходит так, как планировалось?**

“ГМ.- Бабушка холодно усмехнулась. “Это все была ее ложь. Она соблазнила моего сына, и я узнал об этом. Я…”

Как раз в тот момент, когда все слушали ее с полным вниманием, бабушка внезапно остановилась.

Бабушка подперла подбородок одним пальцем и посмотрела на небо. А какая следующая строчка? Айя, я слишком стар. Я становлюсь бесполезным. Я тренировался два дня, но уже забыл об этом.

Когда бабушка замолчала, в толпе поднялась суматоха. Ли Мэйлин тоже выглядела подозрительно.

- Мама, я знаю, что у тебя болит сердце и ты не можешь продолжать свою историю. Пусть Цинцин закончит эту историю за вас.- Юэ Ваньцин быстро подняла свой рукав, чтобы притвориться, что вытирает слезы для бабушки.

Когда Юэ Ваньцин отвела назад свои рукава, глаза бабушки были красными, а в уголках ее глаз стояли слезы. Она похлопала Нин Цин по руке и захлебнулась рыданиями: “Цинцин, закончи эту историю для меня.”

- МММ” - кивнула Нин Цин. - Три года назад бабушка узнала про папу и тетю Ли и очень рассердилась. Она хотела уволить тетю ли с расплатой. Однако тетя ли возмутилась перед бабушкой и настояла на том, чтобы она стала госпожой Нин…”

“Ерунда. А я-нет!- Ли Мэйлин отрезал Нин Цин. Она действительно не знала.

Глаза Нин Цин заблестели. - Тогда это означает, что тетя ли признает, что моя бабушка искала тебя, когда твой скандал был раскрыт три года назад. Так ведь?”

Репортеры согласно закивали головами.

- Ты... - ли Мэйлин знала, что ее подставили, и хотела объясниться.

Однако Нин Цин быстро махнул рукой и оборвал ее: “для характера тети Ли, которая терпит унижения ради более высокой цели, как это возможно, что она требовала войны против моей бабушки? Ты определенно разыграла жалкую карту и устроила шоу, в котором сказала, что любишь только моего отца, но не его деньги. Раньше я только шутила с тетей ли.”

Нин Цин предположила, что ее бабушка поговорила бы с Ли Мэйлин, но она не могла угадать контекст их разговора. На самом деле, было нетрудно догадаться об отношении ли Мэйлинга. Это было либо одно, либо другое. Она могла легко сказать, проверяя ее.

В глазах ли Мэйлин мелькнула злоба. Нин Цин так сильно изменилась. Она говорила так тщательно и была такой хитрой. Она могла найти недостатки почти в каждом предложении и контратаковать ее.

Нин Цин подрастала.

- Моя бабушка и моя мама были матерями и дочерьми в течение тридцати лет. Даже если они не кровные родственники, они достаточно близки. Как бы хорошо ты ни пел в китайской опере, моя бабушка не будет обманута. Ты видел мою бабушку как свой камень преткновения, так что у тебя была плохая идея.

“Вы купили служанку, Сяо Цуй,в семейный дом Нин с единовременным вознаграждением. Затем ты дал указание Сяо Цуй отравить бабушкину еду. В тот день, когда бабушка разговаривала с мамой на лестнице, лекарство подействовало, и бабушка скатилась вниз по лестнице. Затем Сяо Цуй выдвинул ложное обвинение против моей мамы за то, что она столкнула бабушку с лестницы!”

- Нет, Цинцин, это все твое воображение. Это же неправда! У вас есть доказательства?- Ли Мэйлин эмоционально отрезала Нин Цин. Она была уверена, что у Нин Цин нет никаких доказательств.

Хотя каждое слово, сказанное ею о том, что случилось три года назад, было правдой.

Ли Мэйлин начала паниковать.

- Доказательства есть? Конечно, - Нин Цин достала из сумки пожелтевшее письмо. Она открыла его и подняла перед камерами, чтобы они могли запечатлеть изображение. - Три года назад у Сяо Цуй была последняя стадия рака. На пороге смерти она написала, что ей очень жаль мою бабушку и маму. Затем она записала все детали этой истории. Она написана черным по белому. Тетя ли, нет смысла отрицать это.

Ли Мэйлин недоверчиво покачала головой. Было невозможно, чтобы Сяо Цуй оставил после себя какие-либо письма. Откуда она взяла это письмо?

Ли Мэйлин чувствовала, что мир был волшебным. Правда лежала под ложью в течение двадцати лет, и никто не мог по-настоящему похоронить ее.

Она подбежала и схватила письмо, которое держала в руке Нин Цин. Это действительно был почерк Сяо Цуй, но она вела себя так, как будто извлекла крупную улику. Она указала на Нин Цин и укоризненно сказала: "Нин Цин, ты всем врешь. Я знаю почерк Сяо Цуй. Это не почерк Сяо Цуй. Это же сфабрикованная улика!”

Затем послышался низкий голос. - Откуда ты знаешь, что это был почерк Сяо Цуй?- Нин Чжэнго медленно пошел вперед, его лицо позеленело, когда он задал вопрос.

- Я... - ли Мэйлин почувствовала, как у нее упало сердце. Она чувствовала, что обречена!

Она подсознательно посмотрела на Нин Цин и увидела ее широкую улыбку.

Нин Чжэнго подошел ближе к ли Мэйлингу.- Три года назад, когда ты вышла за меня замуж, Сяо Цуй уже уволилась. Да, когда Ваньцин все еще была там, Ваньцин всегда приглашала вас в качестве гостя, но почему гость должен быть знаком с почерком служанки? Ли Мэйлин, скажи мне. - Что тут происходит?”

“Все очень просто. Эта женщина, которая говорила, что любит тебя в течение двадцати лет, которая не просила ни статуса, ни возвращения, на самом деле уже начала тщательно планировать, когда она впервые встретила тебя. Она солгала моей маме. Она исключила бабушку из уравнения и в конце концов заставила тебя жениться на ней как на Миссис Нин. А теперь спроси себя: любила ли она тебя когда-нибудь по-настоящему? Она любит только ваши деньги и социальное положение. Она разрушила твою счастливую семью и держала тебя под каблуком, как глупого человека. Она любит только себя!- Когда она резко заговорила, в глазах Нин Цин появился холодный блеск.

- Нет, Чжэнго, послушай меня. Я могу объяснить ... …”

- Пак!- Нин Чжэнго замахнулся и сильно ударил ли Мэйлин.

Ли Мэйлин упал на землю.

- Ли Мэйлин, я никогда не думал, что ты станешь таким человеком. Ты лгал мне на протяжении последних двадцати лет. Ты такой злой!- Глаза этого человека были полны гнева и ненависти.

Нин Цин могла понять его гнев. Ли Мэйлин, которая в свое время была холодной богиней, стала его любовницей на двадцать лет в полном молчании. Это всегда было то, чем он гордился в своей жизни. Но потом он потерял свою гордость. Его богиня подставила его. Использовать его. Она любила только его деньги, а не его самого как личность. В какую же шутку он превратился.

Нин Чжэнго, как единственный сын семьи Нин, никогда не испытывал неудачи или обиды. Юэ Ваньцин была замужем за ним в течение тридцати лет и относилась к нему как к своему миру. Он привык к тому, что ему льстят, и был эгоистичным человеком.

Затем Нин Цин разоблачил трюки ли Мэйлинга перед всеми, и Нин Чжэнго стал посмешищем. В будущем, когда он будет думать о том, как Ли Мэйлин обманывал его в течение двадцати лет, он будет чувствовать иглу в своем сердце.

Нин Цин осмелился сказать, что Нин Чжэнго и Ли Мэйлин закончились!

- Нет, дело не в этом... - ли Мэйлин была вся в слезах, а ее лицо горело от смущения. Она подняла свой пристальный взгляд и посмотрела на всех вокруг, указывая пальцами на нее и глядя на нее с презрением. Она никогда не думала, что так проиграет.

Она приложила много усилий, чтобы все это спланировать, и столько лет жила в уединении. Каждый шаг, который она делала, напоминал ей о ее жизни в течение двадцати лет. В последнем пресс-релизе она была ошеломлена пустым документом Нин Цин, и она проиграла.

Затем она убедилась, что в бабушкином инциденте не было никаких изъянов. Но как же бабушка вдруг придет в себя?

Она была побеждена Нин Цин снова!

Неужели она обречена?

- Мама!- Подбежала Нин Яо.

Она все еще была в своем белом свадебном платье. Ранее в свадебном гримерном зале ей делал макияж главный визажист. Подружки невесты осыпали ее комплиментами. Как раз в тот момент, когда она наслаждалась лестными замечаниями, кто-то пошел, чтобы сообщить ей о том, что произошло в зале, поэтому она поспешно подбежала.

- Мама, что с тобой случилось? Кто тебя ударил?- Нин Яо оглядел трех человек, стоящих там, и посмотрел на Нин Чжэнго, который скрестил руки на груди. Она спросила: "Папа, это сестра дала маме пощечину? Сестра собирается за борт. Ты должен добиться справедливости для мамы.”

- Яояо, это из-за наследственности, или что-то было не так с твоим воспитанием? Почему вам нравится клеветать и подставлять кого-то другого, когда вы говорите? Человек, который ударил твою маму - это твой отец!- Сказала Нин Цин.

- Ну и что же?- Нин Яо уставилась на него и потянула за руку Нин Чжэнго. - Папа, почему ты ударил маму?”

Нин Чжэнго отмахнулся от руки Нин Яо. - Сам спроси свою маму, что она сделала!”

Затем репортер закричал: "Мисс Нин Яо, инцидент, когда ваша мама отравила вашу бабушку, и она скатилась с лестницы, был раскрыт. Узнав об этом, твой отец дал пощечину твоей маме.”

- Ни в коем случае, это невозможно, чтобы моя мама столкнула бабушку с лестницы. Это же ты!- Нин Яо указал пальцем на Нин Цин. “Должно быть, это ты подставил мою маму. Здесь должно быть какое-то недоразумение.”

“Хе, - холодно рассмеялась Нин Цин, глядя на него с презрением. - Яояо, это бабушка разоблачила заговор твоей мамы. Ты хочешь сказать, что бабушка подставила твою маму? Это просто смешно. Бабушка, которая была жертвой, раскрыла правду три года назад, но ты сказал, что бабушка подставила твою маму? Среди бела дня во Вселенной, как ты смеешь отказывать ей?”

- ...- Нин Яо был в растерянности от внушительной ауры Нин Цин.

Внезапно один человек сказал: "что случилось, что происходит?”

На сцену вышла Сюй Цзюньси. Он был в белом костюме и выглядел довольно эффектно.

Увидев его, журналисты пришли в восторг, и камеры безостановочно щелкнули.

- Генеральный директор Сюй, ваша невеста, Нин Яо... Мисс Нин ущипнула свою бабушку и оставила синяк. А ты это знал? А ты как думаешь?”

Затем бабушка закатала рукава, чтобы показать Сюй Цзюньси свой синяк.

Зрачок Сюй Цзюньси сузился, когда он посмотрел на Нин Яо рядом с собой. На его лице мгновенно появилось серьезное выражение.

Нин Яо всегда была хрупкой девушкой, нежной и доброй. Он никогда не думал, что Нин ЯО может сделать такую ужасную вещь со своей собственной бабушкой.

Нин Яо заметила его расстроенный взгляд и хотела объясниться, но пресса продолжала забрасывать ее вопросами…

"Генеральный директор Сюй, сегодня мадам Нин раскрыла правду о ее падении с лестницы три года назад. Оказалось, что это заговор твоей тещи ли Мэйлин. Что ты об этом думаешь?”

- Генеральный директор Сюй, ваша теща была тайной любовницей в течение двадцати лет; она замышляла изгнать первую жену, отравить пожилого человека, уничтожить другую семью, чтобы получить социальный статус. Я хотел бы спросить: ты все еще выйдешь замуж за Нин Яо?”

- Генеральный директор Сюй, ваша будущая невеста, Нин Яо, не кажется такой хрупкой, как кажется на первый взгляд. Ты действительно ее знаешь? Вы бы стали вторым Нин Чжэнго? Вы бы тоже об этом пожалели в конце концов?”

- Генеральный директор Сюй, свадьба пройдет так, как планировалось? Пожалуйста, ответь.”…

Задавая один вопрос за другим, лицо Сюй Цзюньси становилось серьезным. Его свадьба превратилась в шутку?!

Он поднял глаза и посмотрел на Нин Цин. Девушка стояла там, выпрямив спину с оттенком высокомерия. Она презрительно посмотрела на него и усмехнулась.

Сюй Цзюньси сжал кулак, увидев ее презрительный взгляд. Бомбардирующие вопросы репортеров не могли сравниться с этим единственным взглядом. У него снова заболело сердце.

- Цзюнси, мои личные дела никогда не имели ничего общего с Яояо. Яояо любит тебя уже много лет. Теперь, когда гости здесь, поторопитесь и продолжайте свадьбу, - ли Мэйлин встал и сказал.

- Цзюньси... - тихо позвала Сюй Цзюньси Нин ЯО, но больше ничего не сказала. Ее глаза были полны нежных чувств, которые она хотела выразить, но сдержалась.

Они никогда не думали, что их свадьба закончится вот так. Они были рассержены тем, что их особый день стал второстепенным зрелищем перед богатыми семьями города т.

Матушка Сюй была несчастна. Ли Мэйлин держала акции в своих руках и Emperor Entertainment Group была ее главным приоритетом. Она знала, что он должен скоро жениться на Нин Яо, и тогда не будет иметь значения, если он бросит ее.

Мать Сюй посоветовала Сюй Цзюньси: "Цзюньси поторопись и продолжай свадьбу. Не пропустите удачное время.”

Выражение лица Сюй Цзюньси выглядело сложным. Его свадьба была в полном беспорядке, и это была такая шутка. Он был высокомерен все это время, но он не мог позволить себе опуститься перед средствами массовой информации.

Глядя на него в нерешительности, Нин Яо подошла и взяла его за руку. - Цзюнси, неужели ты больше не хочешь меня? Вам не нужно ставить себя в трудное положение. Это я тебя смутил. Я не буду тебя заставлять. Я сейчас же уйду.”

- Яояо!- Сюй Цзюньси быстро взяла Нин Яо за руку, когда она собиралась уходить.

Нин Яо жила для него. Если бы он не хотел ее, она бы определенно сделала что-то глупое снова. Кроме того, Нин Цин привезла свою бабушку на его свадьбу. Она хотела посмотреть на него как на шутку.

Он не позволит Нин Цин победить!

- Яояо, давай поговорим о мамином деле позже. Давайте продолжим нашу свадьбу", - сказал Сюй Цзюньси.

” Ничего себе... " репортеры никогда не ожидали, что Сюй Цзюньси продолжит свадьбу. Они были потрясены.

А потом-Пак-Пак. Раздались три громких хлопка. Нин Цин хлопнула в ладоши, сделав два шага вперед. Она приподняла уголок своей губы и посмотрела на Сюй Цзюньси с ленивой, но очаровательной улыбкой: “любовь генерального директора Сюй к Яояо тронула меня. Я не могу не хлопать тебе в ладоши.”

- Нин Цин, что ты пытаешься сделать? Мы уже прошли этот роман о бабушке. Если ты хочешь испортить свадьбу Цзюньси, я попрошу охранников вывести тебя отсюда!- Матушка Сюй сделала мне выговор.

Нин Цин не стала утруждать себя, но улыбнулась еще шире. Ее голос был громким и ясным, спокойным и уверенным, когда она сказала: "тетя Сюй, почему ты так нервничаешь? Ты боишься, что я раскрою тайну этой свадьбы? Генеральный директор Сюй, разве вы не устали притворяться, что заботитесь так много перед всеми? Вы готовы впустить Нин ЯО в свою семью только потому, что хотите получить ее обильное приданое!”

Репортеры сходили с ума. Неужели они собираются приоткрыть еще один эксклюзивный секрет?

Репортеры еще не успели спросить, но Сюй Цзюньси холодно спросил: "Нин Цин, что ты имеешь в виду?”

“Что я имею в виду? Генеральный директор Сюй должен знать это лучше, чем кто-либо другой. Ли Мэйлин дал твоей маме контракт на передачу акций от директора компании Emperor Entertainment Group с другой фамилией. С помощью договора о передаче доли вы можете удалить всех против вас и снова быть в полной власти. Генеральный директор Сюй собирается сегодня жениться на Нин Яо. Ты не бросил ее, и все из-за своей карьеры! Вы наступаете на плечо женщины ради своей карьеры. Сюй Цзюньси, я презираю тебя!”

Сюй Цзюньси, я презираю тебя?

Глаза Сюй Цзюньси налились кровью, когда он услышал это. Он сжал кулаки и спросил свою мать: “мама, то, что сказала Нин Цин, правда?”

- Это... - матушка Сюй сердито посмотрела на Нин Цин. Она не знала, как Нин Цин узнала эту новость.

Затем гости начали перешептываться между собой.

- Неудивительно, что генеральный директор Сюй хочет жениться на Нин Яо. Даже когда у свекрови возникают проблемы, он полон решимости провести свадьбу. Получается, что свадьба - это сделка!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 109-Вы не голодны?**

"Да, Президент Сюй всегда был очень успешным в бизнесе все эти годы, но я не ожидал, что вы полагались на эти средства, чтобы получить все, что у вас есть сейчас. Здесь слишком темно.”

Нин Цин видел, что Сюй Цзюньси был довольно взбешен. Его грудь начала сильно колебаться. На самом деле, она знала, что Сюй Цзюньси не знал об этом. Она только что сказала это, чтобы взволновать его.

Этот человек был слишком горд и тщеславен. Он никогда не променял бы свои права на брак с Нин Яо. Таковы были его основные принципы.

Теперь, когда она оклеветала его и поставила под сомнение его достижения за эти годы, он не сможет этого вынести!

Конечно же, Сюй Цзюньси вытащил цветы жениха на своем белом костюме и бросил их на свою мать. - Свадьба отменяется, если ты хочешь, чтобы Сюй женился на Нин Яо, ты должен жениться на ней сам!”

Сюй Цзюньси зашагал к дороге и повернул налево.

- Цзюньси!- Нин Яо бросился в погоню за Сюй Цзюньси.

Жениха и невесты на свадьбе уже не было. Нин Чжэнго застыл в стороне. Ли Мэйлин и матушка Сюй злобно уставились на Нин Цин. Нин Цин изящно заправила свои шелковистые волосы за ухо, взяла бабушку под руку и рассмеялась. - О'кей, бабушка, злые люди получили свое возмездие. Нам тоже пора домой.”

- Ладно, Цинцин, пошли.- Нин Цин и Юэ Ваньцин помогали бабушке, и семья из трех человек вернулась домой с победой.

- Сестра Сюй, а как же свадьба? Давайте подождем, пока Цзюньси возьмет себя в руки. Яояо наверняка сможет вернуть Цзюньси", - сказала Ли Мэйлин и виновато рассмеялась.

Матушка Сюй сердито оттолкнула ли Мэйлин в сторону. - Посмотри на все то хорошее, что ты сделал. Теперь это влияет на нашу семью! Как я могу не знать своего сына? Он никогда не вернется. Свадьба отменяется!”

Пара Сюй вышла под конвоем телохранителей, села в свой роскошный автомобиль и умчалась прочь.

Ли Мэйлин был оставлен на месте. Она посмотрела на Нин Чжэнго и подняла ногу, чтобы подойти к нему. - Она попыталась смягчить свой голос. - Чжэнго, если тебе есть что сказать, Пойдем домой и поговорим. Здесь так много журналистов…”

- Хм!- Ли Мэйлин еще даже не коснулся рукава Нин Чжэнго, а он уже отошел, махнув рукой.

Лицо ли Мэйлин покраснело, потом побелело. Она была так полна ненависти, что ей хотелось кого-нибудь убить. Они все ушли от нее. Неужели ее бросили друзья и родственники?

Но репортеры еще не отпустили ее. Все бросились ее окружать.

- Ли Мэйлин, пожалуйста, скажи несколько слов. Как ты умудрился навредить стольким людям? На самом деле, это легенда, что вы сделали это так далеко в жизни. Мы видели много плохих людей, но вы абсолютно хозяин их всех.”

- Ли Мэйлин, вы подражаете операм и драмам, над которыми работали? Неужели ты не боишься возмездия? Теперь, когда свадьба вашей дочери отменена, вы раскаиваетесь и думаете, что ошибаетесь?”

Всего за три месяца репортеры изменили свое обращение к ли Мэйлин, от “госпожи Ли” до “госпожи Нин”, и теперь они просто назвали ее “ли Мэйлин” напрямую.

Ли Мэйлин не знала, кто толкнул ее, а потом кто-то ударил ее. Несмотря на то, что она много лет упорно трудилась над своими планами, у нее совсем не было боевого опыта.

Будучи окруженной таким количеством людей, она запаниковала и сказала: - Держись подальше, я не принимаю никаких интервью и не отвечаю ни на какие вопросы. Пожалуйста, уходите!”

Но никто не уходил. Вместо этого, все громче и громче раздавались крики ли Мэйлин.

“А кто меня толкнул? А кто меня за волосы дергает?”

- Ах, я упала вниз. Не наступай мне на руку. Это больно.”

…

В роскошном бизнес-автомобиле на заднем сиденье сидели Нин Цин, Юэ Ваньцин и бабушка.

- Цинцин, ты сегодня была слишком смелой, бабушка явно не оправилась, но ты не боялась, что она тебя выдаст. Вы попросили ее запомнить и прочесть все эти строки. Я до смерти боялся смотреть, как он разворачивается!”

Нин Цин держала мать за руку и смеялась. - Мама, это единственный способ победить. Это называется принятие полноценных мер и принятие необходимых рисков для победы. Кроме того, чего ты боишься? Я знал, что ты сможешь импровизировать. Как только бабушка не вспомнит свои реплики,ты можешь просто притвориться, что вытираешь ее слезы. Так вот, эти так называемые дворяне не будут смущать старую леди. Просто предоставь все остальное мне.”

Юэ Ваньцин посмотрела на яркое маленькое личико своей дочери и нежно коснулась ее головы. “Ты маленькая девочка, использующая даже свою мать для своего выступления.”

“Это необходимо. Мама-это главный герой. Вы были обижены в течение трех лет. Сегодня Цинцин наконец-то отомстила за тебя.”

Глаза Юэ Ваньцин блестели от слез волнения.

Потому что бабушка упала с лестницы, она была обижена в течение целых трех лет и потеряла из-за этого свой брак и семью. Теперь правда была уже далеко. Ее дочь помогла ей восстановить доброе имя.

Как она могла не волноваться?

Тогда бабушка подошла к Нин Цин и попросила у нее кредит. - Цинцин, бабушка сегодня была великолепна?”

- Бабушка была великолепна!- Нин Цин подняла вверх большой палец. "Позже, Цинцин возьмет бабушку, чтобы выбрать некоторые игрушки. Я обещала тебе награды вчера, так что Цинцин купит все, что ты захочешь.”

- Отлично, отлично!- Бабушка захлопала в ладоши.

В это время Чжу жуй, сидевший на переднем пассажирском сиденье, посмотрел на Нин Цин через зеркало заднего вида. Чем дольше он общался с ней, тем больше его поражали упорство и мудрость Нин Цин. Его глаза вспыхнули от восхищения.

- Мадам, Вы сегодня выиграли очень трудное сражение. А что ты хочешь делать дальше? Ли Мэйлин-не дурак. Как только она узнает, что бабушка не восстановила свой рассудок и что все это было игрой, направленной вами, она примет меры! Пока этот человек остается, Вы будете бесконечно страдать в будущем.”

Нин Цин кивнула. - Будьте уверены, у меня уже есть все необходимые контрмеры. Я воспользуюсь этой победой, чтобы продолжить атаку, полностью победив Ли Мэйлин. Я устроил решительный удар, который поставит ее на свое место.”

Чжу жуй посмотрел на ее нежное личико, купающееся в ярком солнечном свете. Ее брови шевелились, и она не могла скрыть своей юношеской гордости и жизненной силы.

- Он рассмеялся. - Мадам, когда президент вернется из своей деловой поездки, он непременно похвалит вас.”

Говоря о Лу Шаомине, сердце Нин Цин наполнилось сладостью. Он уже два дня находился в командировке. Она не видела его все это время.

Каждую ночь ее чувства исчезали, как бушующий прилив без него.

Чжу жуй посмотрел на застенчивую и женственную внешность Нин Цин и подумал, что это было интересно. Она только что была агрессивной и властной на свадебном банкете. Но когда он упомянул президента, она мгновенно превратилась в 18-летнюю невинную девушку и стала невероятно застенчивой.

Конечно же, у влюбленных женщин нет IQ.

- Мадам, в это время лучше всего позвонить президенту. Сейчас, наверное, уже ночь, и президент, вероятно, близок к тому, чтобы заснуть”, - предположил Чжу жуй.

-Нет, все в порядке, - сказала раскрасневшаяся Нин Цин. - Я позвоню...позвоню ему снова, когда окончательно улажу все дела с Ли Мэйлин.”

Он всегда наблюдал за ее действиями с высокого пьедестала. Она хотела, чтобы он увидел ее достижения, и она хотела, чтобы он посмотрел на нее с большим удивлением!

Девушки любили выпендриваться.

Он наверняка будет счастлив за нее.

Чжу жуй разгадал мысли девушки и просто рассмеялся, но ничего не ответил.

Нин Цин была немного застенчива. Она сменила тему разговора и с любопытством спросила: “секретарь Чжу, разве вам не нужно идти в офис? Ты здесь со мной каждый день?”

Она всегда помнила, что зарплата Чжу жуя была очень высокой.

"Президент уехал в командировку, но президент все еще беспокоится о мадам, поэтому я должен хорошо заботиться о вас и помогать вам во время его отсутствия. Для президента мадам всегда будет важнее, чем компания.”

Нин Цин тоже не ожидала, что Чжу жуй будет таким гладким собеседником. Лу Шаомин действительно был окружен талантливыми людьми. Нин Цин пару раз мысленно рассмеялась. Хорошо, она призналась, что ее сердце было в полном расцвете.

…

Семейная вилла Нин

- Мам, а что нам теперь делать? Цзюньси игнорирует меня и выключил свой мобильный телефон. Цзюньси больше не хочет меня видеть. Я больше не могу войти в семью Сюй в качестве Миссис Сюй. И теперь я даже стал посмешищем для всего города", - пожаловался Нин Яо.

Лицо ли Мэйлин было красным и распухшим. Пощечина Нин Чжэнго была слишком сильной. Теперь она прикладывала к лицу целебный напиток.

Она была окружена репортерами и упала на землю. Кто-то наступил ей на руку, а другие-на ногу. К счастью, охрана отеля подоспела вовремя, иначе ее жизнь была бы в опасности.

Никогда в жизни она не была так жалка.

- Яояо, не волнуйся. Я все еще держу в руках документы на акции. Мать Сюй Цзюньси обязательно захочет эти долевые документы. После того, как Сюй Цзюнси успокоится, он обязательно женится на вас и приведет вас в семью Сюй.”

“Но как долго нам придется ждать? Теперь все знают, что мы обменяли долевые документы на брак. Я не думаю, что Цзюнси простит нас в ближайшем будущем.”

“Что же нам тогда делать? Нам остается только ждать.- В голосе ли Мэйлин послышалось отвращение, и голос ее стал тяжелым.

Она была брошена на людоедском свадебном пиру, и никто не помогал ей, никто не заботился о ней. Она вернулась домой разбитая, а дочь не сказала ей ни слова утешения. Все, что она говорила, было связано с ее собственными эгоистичными интересами.

Она тоже была человеком и нуждалась в тепле и комфорте.

Нин Яо была напугана резким тоном и внешним видом своей матери. Она тут же отшатнулась со слезами на глазах.

Когда Ли Мэйлин увидела, что она вот-вот заплачет, ее сердце сразу смягчилось. Она протянула руку, взяла маленькую ручку Нин Яо и усадила ее рядом с собой. - Яояо, на этот раз свадьба не удалась. Мы можем только ждать, когда Цзюнси выйдет за тебя замуж, но тебе придется много работать. Некоторое время назад я давал тебе китайскую медицину, чтобы помочь забеременеть каждую ночь. Ты уже спал с Цзюньси? Есть ли какие-нибудь новости из вашего желудка?”

Нин Яо протянула руку и погладила свой плоский живот. ее глаза были полны радости. - Мам, я не уверена. Я делал это много раз с Цзюньси ранее, и мой период был запоздал на несколько дней.”

- Неужели? Вот это здорово. Мама попросит кого-нибудь купить тебе тест на беременность позже. Вы можете это проверить. Вы должны знать, что матери в благородных семьях повышают свой статус через своих сыновей. Пока вы беременны ребенком Цзюньси, вам не нужно бояться, что вы не сможете войти в семью Сюй.

Нин Яо была уверена в себе, но ее переполняло негодование. - Мам, это все из-за этой маленькой сучки Нин Цин сегодня. Почему она каждый раз приходит и все портит?”

Ли Мэйлин выглядел мрачно. - Мама не ожидала, что твоя бабушка успеет прийти в себя к моменту свадьбы. И она застала нас врасплох и убила. Если бы я знал, что это произойдет, я бы послал людей убить Нин Цин напрямую, а не насиловать ее. Дай мне подумать об этом, я найду способ убить ее!”

- Ну ладно! Нин Яо тяжело кивнул. Она верила в свою мать, которая помогла ей преодолеть все препятствия на ее пути роста все эти годы. Она считала, что этот раз не был исключением.

Нин Яо оглядела виллу и спросила: "Мама, а где папа?”

Говоря о Нин Чжэнго, выражение лица ли Мэйлин стало побежденным. Она знала, что сердце Нин Чжэнго будет тяжело восстановить.

Но она утешила Нин Яо и сказала: “Твой отец ушел в офис. Он все еще злится. Мама будет уговаривать его. Вам не нужно беспокоиться о наших делах. Пока ты живешь в семье Сюй, мама будет полагаться на то, что ты позаботишься обо мне.”

- Да, Мама, ты можешь быть уверена, что я буду поддерживать и заботиться о тебе в будущем, - сладко сказала Нин Яо.

Ли Мэйлин слегка улыбнулась. Зазвонил ее сотовый телефон. “Привет.- Она подняла трубку.

- Привет, тетя ли” - послышался голос Нин Цин.

Глаза ли Мэйлин потемнели, а ее свирепые и злобные глаза, казалось, не хотели ничего больше, чем съесть Нин Цин. “Зачем ты мне звонишь? Ты смеешься надо мной!”

- Ах, тетя ли, ну почему ты такая злая? Теперь весь город T смеется над вами. Вы ведь не были так популярны даже после нескольких лет актерской карьеры, не так ли? Я же тебе помогаю.”

- Это ты!"Дыхание ли Мэйлин было неустойчивым. - Нин Цин, что ты на самом деле хочешь сказать?”

“О, я хочу поговорить с тетей ли, я подожду тебя в кафе "Ява".- Нин Цин повесила трубку.

…

Нин Цин отхлебнула кофе, и тут появился ли Мэйлин.

Ее лицо было закрыто вуалью, глаза-солнцезащитными очками, и она все время оглядывалась по сторонам. Женщина украдкой оглянулась, опасаясь, что ее узнают другие.

- Усмехнулась Нин Цин.

Ли Мэйлин сидела напротив нее. Она сняла вуаль и темные очки и с ненавистью посмотрела на Нин Цин. “Говорить. О чем ты хочешь со мной поговорить?”

Нин Цин посмотрела на ее красное и распухшее лицо, и ее красивые губы изогнулись вверх. - Тетя ли приехала раньше, чем я ожидала. Теперь ты-крыса, переходящая улицу. Я очень боюсь, что тебя узнают прохожие, и все будут кричать и гнаться за тобой.”

- Хм!"Ли Мэйлин сделала глоток своего кофе и сказала: “Нин Цин, ты думаешь, что победила? На этот раз я был неосторожен. Это не займет много времени, прежде чем я смогу снова взять верх.”

- Снова одержать верх? Тетя ли, ты что, шутишь? Су Цзюнси женится на вашей дочери? Их брак был связан с коммерческой сделкой. Даже если они действительно поженятся, они не получат ни от кого никаких благословений. У вас есть акционерный документ, но я думаю, что вы знаете тетю Сюй лучше, чем я. Как только она получит акционерный документ, она повернется к вам спиной быстрее, чем сможет перевернуть книгу. Жена дворянина никогда не бывает свободной. Как вы думаете, она даст вашей дочери хорошую жизнь? Перестань мечтать!

- Давай поговорим о твоем муже Нин Чжэнго. Он играет с вами уже 20 лет и до сих пор не устал от вас. Только не говори мне, что ты не знаешь, что большая часть причины в том, что ты была богиней оперной индустрии, верно? Мужчины все такие. Он женился на богине и, естественно, будет смотреть на вас снизу вверх. Но теперь богиня превратилась в уличную крысу. Он наверняка оттолкнул бы женщину, которая не имеет никакой ценности, которая доставляет ему неприятности вместо престижа. Кроме того, Нин Чжэнго всего 45 лет. В компании много молодых и красивых женщин. Что ему такая изможденная старуха, как ты?”

Ли Мэйлин стукнула своей чашкой кофе по столу и мрачно сказала: “Нин Цин, ты позвала меня сегодня только для того, чтобы подразнить?”

“А ты как думаешь? Разве вы и ваша дочь не лучшие в том, чтобы быть зависимыми от мужчин? Разве вы двое не лучшие в их использовании? Я даю тебе почувствовать, каково это-быть покинутой мужчинами. Хорошо ли это на вкус? Вы всю жизнь строили планы, и в конце концов у вас закончились планы, и все, чего вы достигли, мгновенно превратилось в ничто. Хорошо ли это-терять вещи? Ты использовал тело моей матери как ступеньку и получил титул, а потом выкинул меня и мою мать из дома три года назад. Хорошо ли сейчас быть побежденным мной?

- Ли Мэйлин, ты мечтала всю свою жизнь. Теперь, когда ваш сон закончился, вы должны проснуться!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 110:Почему Ты Ударил Меня, Когда Вернулся?**

- Это ты!- Ли Мэйлин вся дрожала от гнева. Слова Нин Цин были слишком злобными. Каждое слово, которое она произносила, ранило ее в самое больное место. Она была на грани обморока. Она собиралась потерять контроль.

Как раз перед тем, как потерять контроль, она внезапно встала. “Если бы вы только хотели сказать это, я не стал бы вас развлекать.”

- Тетя ли, почему вы уезжаете так быстро?- Нин Цин знала, что ее эмоциональная линия обороны была на грани срыва, и ее улыбка стала еще шире. Она достала свой телефон из сумки, “я еще даже не достигла своей точки зрения. Тетя ли, позвольте мне сыграть что-нибудь, чтобы вы послушали.”

- Ну и что же?- Настороженно спросила ли Мэйлин.

Нин Цин постучала по телефону, и на экране появилась запись разговора гангстера.

- Босс, а то, что она сказала, Правда? Является ли ли Meiling надежным? Есть слишком много случаев убийства, чтобы держать рот на замке…”

Ли Мэйлин услышала запись, и ее лицо изменилось. “Откуда у вас эта запись голоса?- Она протянула руку через стол, чтобы взять телефон в руки Нин Цин. - Поторопись и отдай его мне!”

“Хе, А почему я должен отдать его тете ли? Я должен отдать это в полицию. Вы наняли гангстеров, чтобы изнасиловать меня. Это и есть доказательство. Тетя ли, разве вы не могли выбрать более умных гангстеров? Если бы вы это сделали, мне было бы не так легко найти рычаги давления на вас. Что бы подумали Сюй Цзюнси и Нин Чжэнго, если бы вас посадили в тюрьму? Хаха…”

Глядя на истерически хохочущую Нин Цин, кровь ли Мэйлин закипела. Эти тупицы. Они не насиловали Нин Цин, но их голоса были записаны.

Ее налитые кровью глаза уставились на телефон в руке Нин Цин. У нее была только одна мысль в голове. Ни за что. Эта запись голоса не может пойти в полицию. Иначе она была бы обречена.

Она была в невыгодном положении в этой ситуации. Запись только ухудшит ситуацию.

Нет, именно так и сказала Нин Цин: она планировала все двадцать лет. Он не может испортиться в мгновение ока. Она не хотела быть брошенной. Она не хотела ощущать вкус проигрыша и поражения.

Она всегда была победительницей.

Ли Мэйлин обошла вокруг стола и подбежала к Нин Цин. - Она толкнула Нин Цин на диван. Она протянула руку, чтобы схватить свой телефон. - Нин Цин, дай мне телефон!”

Нин Цин крепко сжала трубку и холодно ухмыльнулась. “Я тебе его не отдам. Ты подменил реквизиторское ружье на настоящее в киностудии с намерением убить меня. Вы наняли гангстера, чтобы попытаться изнасиловать меня. Но где вам это удалось? Бог знает, что ты натворил. Вы были вовлечены в так много бесчеловечных дел; сегодня день для возмездия!”

- Хм, Нин Цин, возмездие или нет, мы узнаем, когда все будет сказано и сделано. Записи будет недостаточно, чтобы осудить меня. - Я не проиграю. Я никогда не проиграю, - эмоционально взревел ли Мэйлин.

- Ли Мэйлин, Перестань мечтать. Просыпаться. Ты взял мужа моей мамы и научил свою дочь использовать те же методы, чтобы забрать моего жениха. В конце концов, это доказывает, что ничто из того, что вы взяли, никогда не было по праву вашим!”

- Заткнись, заткнись!- Ли Мэйлин сильно ударила Нин Цин. Она не хотела слушать Нин Цин. Она не хотела слушать свои точные кинжальные слова.

Ли Мэйлин протянула руку, чтобы схватить Нин Цин за горло. - Я убью тебя сейчас же, - прорычала она, словно одержимая. Давай встретим смерть вместе!”

Нин Цин внезапно почувствовала, что ей трудно дышать, и она толкнула и ударила ли Мэйлин, когда она боролась.

Затем официантка в кафе увидела, что произошло. Она закричала: "убийство! кто-то пытается убить! Скорее звоните в полицию, звоните 110!

Официантка убежала.

Когда Ли Мэйлин услышала “вызовите полицию", она пришла в себя. Она увидела, что лицо Нин Цин покраснело от ее объятий. Она побледнела как полотно. Она быстро обуздала свои руки.

“Я никого не убивал. Я не... - ли Мэйлин запаниковала и бросилась бежать.

Однако ее за рукав потянула тонкая рука. Она обернулась и увидела, что Нин Цин широко улыбается. - Ли Мэйлин, теперь, когда ты у меня есть, ты думаешь, я отпущу тебя? Да, я не смогу выдвинуть обвинения с этой аудиозаписью, но что, если будет еще одно покушение на убийство?”

Зрачок ли Мэйлин сузился, и она почувствовала угрозу. “Ты... что ты имеешь в виду?”

Нин Цин быстро протянула руку и схватила нож рядом с Ли Мэйлин. Там был холодный блеск и тссс, раздался звук ножа, вонзающегося в плоть человека. Левое плечо Нин Цин было покрыто кровью.

Ли Мэйлин была ошеломлена. Все произошло слишком быстро, слишком неожиданно.

Нин Цин была так беспощадна. Она даже не моргнула, когда вонзила нож в свое плечо.

В голове ли Мэйлин вспыхнула искра, когда она вспомнила некоторые детали.

В тот день на Нин Цин был надет комплект белых перчаток. Была осень, и вполне естественно, что девушка носит шарф и перчатки. Однако, когда она пришла в кафе ранее, столовые приборы рядом с ней были разбросаны. Она отложила их в сторону, когда садилась. Другими словами, на ноже остались ее отпечатки пальцев.

Но Нин Цин была в перчатках, так что ее отпечатки пальцев не могли быть на ноже.

К тому же, это было во второй половине дня. Каким бы тихим ни было кафе, невозможно, чтобы там никого не было. Другими словами, Нин Цин взял под свой контроль кафе.

Отличный. Нин Цин все спланировала заранее. Она устроила банкет как ловушку для приглашенных, чтобы никогда не возвращаться.

Она сначала спровоцировала ее резкой словесной атакой, а затем повела ее дальше со звуком, касающимся гангстеров. После этого официантка увидела, что она пытается схватить Нин Цин за горло. Короче говоря, нашлись свидетели и доказательства. Она не сможет выбраться отсюда.

- Нин Цин, ты такая презренная. Как ты смеешь меня подставлять!”

Нин Цин болела, и ее лицо было бледным. Она изо всех сил оттолкнула ли Мэйлинга, и тогда Нин Цин рухнула на землю. Она прикрыла свое кровоточащее плечо и поползла по земле. - Кто-нибудь, помогите. Кто-то пытается убить меня.…”

Ли Мэйлин потеряла дар речи. Она играла всю свою жизнь. Это было действие, которое она использовала бесчисленное количество раз; она никогда не знала, что Нин Цин сыграет свою шутку на более высоком уровне.

В конце концов она признала, что Нин Цин была слишком сильным противником, чтобы сражаться с ним.

Что же ей теперь делать?

- Не двигайся с места. Поднимите руки!- Приехала полиция. Ли Мэйлин увидела две черные дыры, целящиеся ей в голову. Полицейские целились в нее из пистолетов.

Стояла осень, Но ли Мэйлин покрылся холодным потом. - Это была не я, - глухо пробормотала она. Это была она сама. Она сама себя зарезала…”

Полиция пришла к ли Мэйлин и достала пару холодных наручников, чтобы надеть на нее наручники “ " мы подозреваем, что вы причастны к покушению на убийство. Мы арестовываем вас в соответствии с законом. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде.”

Двое полицейских арестовали ли Мэйлин, а врач начал принимать экстренные меры, чтобы обработать рану Нин Цин. Ли Мэйлин закричал: "Нин Цин, Ты подставил меня! Я не позволю тебе уйти.…”

Нин Цин подняла голову с рук доктора. Уголки ее губ приподнялись, и на лице Ли Мэйлин мелькнула холодная презрительная улыбка. Ли Мэйлин, тюрьма-это конечная цель, которую я приготовил для тебя.

Не думай о побеге на этот раз!

Ли Мэйлин был арестован полицией.

…

Чайный Павильон Вилла.

Доктор снова менял повязку на ране Нин Цин, в то время как Юэ Ваньцин обнимала Нин Цин в своих руках со слезами, стекающими по ее щекам. - Цинцин, как ты могла пойти и встретиться с Ли Мэйлин в одиночку? Она такой вероломный человек. Видишь, что сейчас произошло? Она ударила тебя ножом. К счастью, она задела только твое плечо. Иначе, что бы мы делали?”

Нин Цин обняла свою маму. Ее мама никогда не узнает правду о происшествии в кафе, и она никогда не скажет ей об этом.

Затем Чжу жуй, стоявший рядом, успокоил ее: “старая госпожа, вы не получите тигра, если не войдете в логово тигра. Мадам преодолела опасность и победила Ли Мэйлин. В будущем она не сможет создать никаких проблем.”

- Да, Мам. Вы должны потерять некоторые, чтобы получить некоторые. У меня только небольшая травма, но я отправил ли Мэйлин в тюрьму. Это то, чему стоит радоваться.”

Юэ Ваньцин думал иначе. Безопасность ее дочери - это все. Она предпочла бы, чтобы Ли Мэйлин бегала перед ней, чем ее дочь была ранена.

- Мадам, оставайтесь дома, а я позабочусь обо всем в полицейском участке. Ли Мэйлин определенно будет заключен в тюрьму. Вам нужно только появиться на суде.”

- Мм, благодарю Вас, секретарь Чжу.”

Затем за дверью послышались тяжелые шаги. Тетя Чжан сказала: "Сэр, вы вернулись домой?”

Нин Цин почувствовала, как у нее защемило сердце, и подняла глаза. Дверь спальни была распахнута, и за ней стояла красивая фигура. Он был одет в серую шерстяную куртку, которая выглядела поношенной в пути.

Это был Лу Шаомин.

Юэ Ваньцин встал и удивленно сказал “ " Шаомин, ты вернулся?”

“Да, мама, - устало ответил Лу Шаомин.

“Вот это здорово. Сейчас время ужина. Позвольте мне позаботиться об ужине с тетей Чжан. Шаомин, поговори с Цинцин. Этот ребенок заставляет меня волноваться все время", - любовно увещевала Юэ Ваньцин.

Затем Чжу жуй попрощался и вышел из комнаты вместе с Юэ Ваньцином. Они закрыли за собой дверь.

Внезапно в комнате остались только двое из них. Они оба не разговаривали, и было тихо.

Нин Цин покраснела от смущения. Она посмотрела в тонкие холодные глаза мужчины, пристально смотревшего на нее со злостью и болезненной нежностью в глазах.

Там есть торжественная смелость, с которой он родился. Она особенно беспокоилась, когда он молчал.

Они были врозь уже три или четыре дня, и ее взгляд не мог быть перенаправлен в тот момент, когда он соединялся с ним.

Они не могут просто так там оставаться. Нин Цин встала и подошла к нему.

Его серая шерстяная куртка была очень длинной, почти до колен. Куртка была длинная, но ноги еще длиннее. Хорошо сшитые брюки обернулись вокруг его длинных ног ниже колен. Они были прямыми, сильными и гордыми. Его тело было в хорошей форме, а плотная текстура одежды оттеняла его резкую, но холодную ауру.

На его лице застыла усталость. Его красивая челюсть была покрыта слоем щетины. Однако его красивое лицо и рельефный подбородок были очевидны, а усталость только придавала ему вид зрелого мужчины.

Особенно очаровательно.

Нин Цин стояла рядом с ним и хотела прикоснуться к нему. Тем не менее, она чувствовала себя смущенной под его острым взглядом. Она вытянула палец и осторожно толкнула его в грудь “ " что ты делаешь? Ты только что вернулся и злишься на меня.”

Мужчина быстро сжал ее палец в своей ладони, в то время как другая его рука висела рядом с документом, который он держал двумя пальцами. “А ты не знаешь, почему я на тебя злюсь? Разве ты только что не обещал мне, что обсудишь это со мной, прежде чем предпринимать какие-либо действия? Как только я сошел с самолета, я услышал, что ты был ранен. Ты хоть представляешь, как я волновался? - А?”

- Это я знаю. Это я виноват ... Ах...” его другая рука, которая держала его документ, внезапно обхватила ее тонкую талию и притянула ее в свои объятия, в то время как другая рука ударила ее по задорной заднице.

Он опустил глаза и прикусил ее губы. Его дыхание стало тяжелее. - Непослушная девочка, ты все еще считаешь себя очень умной? Используя себя в качестве приманки, чтобы победить своего врага. Потеря перевешивает выигрыш. Это было так глупо.”

Хотя ее ягодицы и губы болели, Нин Цин ударила его своими маленькими руками, когда она флиртовала “ " Почему ты ударил меня, когда вернулся домой? Вообще-то, я тоже боялась, когда устроила сцену на свадьбе. Я почувствовал боль, когда ударил себя ножом. Забудь о том, что ты меня не понимаешь. Кроме того, ты меня ударил?!”

Девушка энергично зашевелилась. Лу Шаомин боялся, что она вскроет свою рану, поэтому он схватил ее за руки и поцеловал в губы. Он сглотнул и сказал: "Почему я должен понимать тебя? Почему бы тебе не попытаться понять меня? Я уехал в командировку и чуть не потерял свою маленькую жену, прежде чем смог вернуться. Ты хоть представляешь, как мне было страшно?”

Ее губы были покрыты влагой вместе с освежающим ароматом его рта. Нин Цин вся обмякла, вцепившись в его куртку.

Под пиджаком у него была чистая белая рубашка с черным полосатым галстуком. Он проявил характер осторожной элиты.

Нин Цин быстро закрыла глаза. Она не осмелилась еще раз взглянуть на него. Она боялась, что еще больше полюбит его и станет еще слабее.

- Маленькая женушка, - Лу Шаомин закрыл глаза и позвал, медленно целуя ее в губы.

Руки Нин Цин, сжимавшие его воротник, поднялись к плечам и крепко обхватили шею. Она чувствовала себя в большей безопасности, держась за него, так как боялась упасть, если ослабеет.

Он так нежно целовал ее. Она была милой и милой, а он был похож на пчелу, собирающую мед. Он не устал, несмотря ни на что. Он использовал свой поцелуй, чтобы сказать ей, как сильно скучает по ней.

Он так сильно скучал по ней за последние три дня.

Он только что вернулся из своей деловой поездки и услышал, что она была ранена. Как он мог не рассердиться?

После долгого нежного поцелуя Нин Цин почувствовала легкое головокружение. Сексуальные тонкие губы мужчины все еще были рядом с ее губами. Ее кожа источала теплый, освежающий аромат. Их дыхание переплелось.

- У тебя болит плечо?- Мягко спросил он.

- МММ, теперь уже не так больно. Я не стал вонзать его слишком глубоко. Я только что принял обезболивающее.”

Затем он схватил ее за задорный зад, и она была поднята. Лу Шаомин отнес ее на кровать. Он взял ее на руки и поцеловал в губы.

Лу Шаомин сидел на кровати и поддерживал красивую спину Нин Цин, обнимая ее одной рукой. Другой рукой он провел по волосам у ее щек, углубляя поцелуй.

Они не виделись уже три или четыре дня. В тот момент, когда они поцеловались, они ничего не могли с собой поделать.

Когда Лу Шаомин отпустил ее, Нин Цин лежала в его объятиях со своими розовыми щеками. Он потерся подбородком о ее светлый лоб. Она нашла его щекотливым, но колючим.

Атмосфера после их поцелуя навсегда останется в ее памяти. Нин Цин лениво облокотилась на его широкую теплую грудь.

“А зачем тебе рисковать собой? Как ты думаешь, не было бы бесконечных проблем в магазине, если бы ли Мэйлин продолжал болтаться вокруг?- Его глубокий голос был хриплым, и Нин Цин нашла его чрезвычайно сексуальным.

- Мм, да. Что-то не так со свадьбой Нин Яо, и Нин Чжэнго бросил ее. Она определенно попала в затруднительное положение. Я не мог дать ей возможности вздохнуть полной грудью. Я должен был уничтожить источник беды!”

- Хе, - Лу Шаомин посмотрел вниз и поцеловал ее чистое лицо, когда его яркие черные глаза блеснули. - Кроме того, что ты рискуешь собой, маленькая жена еще и очень умна. Отлично сработано.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 111:Самое Неподходящее, Самое Неподходящее**

- Неужели?- Нин Цин подняла свою маленькую головку и демонстративно посмотрела на него.

Ей нравилось, когда он хвалил ее.

Лу Шаомин кивнул с нежностью в глазах. Он протянул ей документ, который держал двумя пальцами с того момента, как вошел в комнату. - Послушай, это подарок от твоего мужа.”

“А что это такое?- Нин Цин с любопытством открыла ее.

Внутри была передача акций директора компании Emperor Entertainment Group с иностранной фамилией!

- Шаомин, разве это не было в руках ли Мэйлин? А как получилось, что он у тебя теперь есть?- Удивление Нин Цин было непередаваемо.

Лу Шаомин держал ее на руках, как маленькую девочку. “Когда вы на днях рассказали мне об этом акцизном документе, я послал кого-то его расследовать. Оказывается, ли Мэйлин выкупил гангстерского босса и устроил ловушку для сына директора, а также получил акционерный документ с помощью ненадлежащих средств угроз и запугивания. Я уже послал кого-то разобраться с бандитским боссом. Акционерный документ, который держал ли Мэйлин, был признан недействительным. Это акционерный документ, подписанный директором с иностранной фамилией, который является законным в глазах закона.”

Нин Цин мгновенно улыбнулась, как распустившийся цветок. “Отличный. С этим документом справедливости я хотел бы посмотреть, как Нин ЯО может жениться на семье Сюй!”

“МММ, - лениво ответил Лу Шаомин, целуя ее нежную маленькую мочку уха. - Жена, я перевел этот акционерный документ на твое имя. Сейчас вы являетесь главным акционером компании Emperor Entertainment group. Я слышал, что мама Сюй Цзюньси когда-то смотрела на тебя сверху вниз и была груба с тобой. Теперь ты можешь держать свою голову высоко перед ней.”

Нин Цин была поражена. Она искоса взглянула на мужчину. Его красивое лицо было всего в нескольких дюймах от нее. В его узких глазах было тепло и свет, который сиял ярче, чем звезды.

- Это он?

- Шаоминг, я не могу принять это. Должно быть, это стоило больших денег, чтобы получить это. Кроме того, разве ты не против отношений между Сюй Цзюньси и мной? Если я стану главным акционером Emperor Entertainment Group, то обязательно войду с ним в контакт.”

Лу Шаомин протянул руку и ущипнул ее тонкий белоснежный нос, сказав ей с обожанием: "маленькая дурочка, моя корпорация Гуан Цин и Лу-все твои, не говоря уже о простой развлекательной группе императора? Я не против, что ты встречаешься с Сюй Цзюньси, потому что я знаю, что моя жена любит меня.”

Он должен был поблагодарить Сюй Цзюньси за это. Он слышал, как она исповедовалась ему в кафе. Его признание было таким откровенным, честным и страстным.

Нин Цин была тронута. Честно говоря, она больше всего нуждалась в его доверии и поддержке, чтобы потом не нести никакого бремени.

С тех пор как они познакомились, он обращался с ней все лучше и лучше.

Его слова эхом отдавались в ее ушах. Он сказал, что мать Сюй Цзюнси была озлобленной и жестокой по отношению к ней. Он попросил ее высоко держать голову. Тон мужчины был таким снисходительным и обожающим.

МММ, чувство обожания брата и отца вернулось.

В конце концов, они были мужем и женой. Если бы они были слишком вежливы, то чувствовали бы себя незнакомыми. Длинные ресницы Нин Цин, похожие на крылья бабочки, застенчиво затрепетали, когда она прошептала: “Шаомин, раз ты мне его подарила, то я приму его. Спасибо.”

Лу Шаомин протянул два пальца и сжал острый подбородок девушки. Он рассмеялся и сказал: "Спасибо? Эти два слова бесполезны. Если ты действительно хочешь поблагодарить меня, скажи что-нибудь еще.”

- Ты... что ты хочешь, чтобы я сказал?-В комнате щелкнул выключатель. Лицо красавца было скрыто очаровательной тенью. Глаза Нин Цин были ослеплены.

- Скажи, что любишь меня.”

В тот день она сказала Сюй Цзюньси, что любит его, что она без ума от его запаха и даже от его бакенбард, и что с тех пор, как она встретила его, ее глаза были полны им.

Он не знал, когда у нее появились эти мысли. У него не было никакого опыта в любви. Он только знал, что каждый раз, когда она будет стоять перед ним, она будет стесняться, и ее сердце будет дико биться.

Он знал, что у нее есть чувства к нему, но не знал, когда именно она влюбилась в него.

Такая застенчивая девушка, он хотел услышать от нее, что она любит его лично.

Нин Цин не знала, почему он обратился с такой просьбой. Как ей было неловко, когда ее попросили признаться. У нее была очень тонкая кожа.

Было удивительно думать, что она так быстро влюбилась в него.

Он казался ей по-настоящему знакомым, как будто они знали друг друга очень рано и у них уже был такой тяжелый момент.

А может быть, ненависть была просто как весенняя трава, постепенно увядающая и возвращающая жизнь. Любовь тоже была такой; когда один человек поворачивался и уходил, другой шел к ней навстречу.

Взгляд Лу Шаомина был выжидательным. Нин Цин не могла позволить себе разочаровать его. “Лу Шаомин, я люблю тебя!”

Ее маленькое личико пылало, и она быстро заговорила:

- Ха-ха... - Лу Шаомин был в хорошем настроении. Всякий раз, когда он видел ее застенчивую внешность, он не мог не дразнить ее. - Нин Цин, что ты только что сказала? Говорить громче.”

Он явно слышал это, но все же хотел подразнить ее!

“Лу Шаомин, ты меня раздражаешь, уходи!- Нин Цин положила свои маленькие ручки на его сильные плечи и с силой толкнула его на большую мягкую кровать.

Лу Шаомин продолжал смеяться. Нин Цин протянула руку, чтобы прикрыть его рот, поджала губы и сказала своим прекрасным голосом: “перестань смеяться, перестань смеяться!”

Лу Шаомин обхватил ее мягкую маленькую ладонь, которая чувствовала себя бескостной и издала громкое “муах”. Он поднял свою острую бровь и высокомерно сказал: Что ты можешь сделать со мной?”

Маленькая ладошка, которую он поцеловал, казалось, была заряжена электрическим током. Она отдернула руку со скоростью молнии. Выражение лица мужчины, когда он поднял брови, было очень милым. По ее впечатлению, она редко видела, чтобы он предавался чему-то так сильно. Это был очень романтический момент для пары.

Игривость бурлила в сердце Нин Цин, и она вспомнила, что когда он наказывал ее, то больше всего любил бить ее по маленькой попке. Она обеими руками потянула его за левое плечо и с трудом перевернула. Маленькая рука потянулась к его бедру.

- Пощечина!- Раздался очень резкий шлепок.

Она тоже ехала на нем надменно. После пощечины она наклонилась к его уху и спровоцировала его: "ты смеешь смеяться? Смейтесь снова, и я преподам вам урок.”

Лу Шаомин посмотрел на нежное и красивое личико девочки. Она была вся в улыбках. Эта девушка становилась все смелее и смелее. Она ущипнула его за уши и ударила по лицу. Теперь она даже шлепнула его по ягодицам. Он прожил уже 30 лет. Даже его мать не посмела бы так поступить с ним.

“МММ, это совсем не больно.- Лу Шаомин полузакрыл глаза, схватил ее за затылок и прикрыл ее красные губы. - Ты так слаб, собери все свои силы и заставь меня почувствовать боль.”

Этот ... извращенец!

У него точно был комплекс мазохизма.

Нин Цин хихикнула и засмеялась, избегая его поцелуя. Он отказывался отпускать ее. Его тонкие губы терлись о ее лицо и нежную шею. Его мужской запах так сильно манил ее. Ее маленькие ручки несколько раз шлепнули его по ягодицам. Проклятье ... мужская задница может быть такой сексуальной; она все еще может отскочить после шлепка по ней.

- Шаомин, Цинцин, пора ужинать."Они играли вокруг очень счастливо.

Дверь распахнулась, и рядом с ней стояли Юэ Ваньцин и тетя Чжан.

Двое людей в комнате замерли, и на мгновение все четверо просто уставились друг на друга.

Нин Цин: можно я умру первым?

Она выглядела так неприлично в тот момент, если не считать того, что она сидела на мужчине, ее маленькая рука была положена на его задницу, абсолютный образ доминирующей женщины-босса.

Юэ Ваньцин и тетя Чжан, которым почти 50 лет, покраснели в дверях. Они никогда не видели, чтобы парочка так дурачилась в их комнате. Очень неприлично, очень неприлично!

Юэ Ваньцин тихонько кашлянул и проворчал: “Цинцин, что ты делаешь? Как может женщина ездить на мужчине, а ты, ты...” Юэ Ваньцин была слишком смущена, чтобы рассказать своей дочери о том, как она шлепала своего зятя. Ее зять был крупным президентом, и его статус был благородным. Но она не думала, что ее дочь будет так издеваться над ним дома.

Это было невероятно.

Нин Цин лишилась дара речи. По сравнению с ее смущением, Лу Шаомин была спокойна и сдержанна. Он выпрямился и сел рядом с Нин Цин, держа ее на руках. - Мам, все в порядке, это просто для развлечения. А сейчас мы будем ужинать? Давай спустимся вниз.”

…

Бабушка уже поужинала наверху и рано легла спать. Семья из трех человек сидела за столом во время ужина.

Юэ Ваньцин чувствовал, что было необходимо напомнить молодой паре. Она сказала: “Шаомин, ты не можешь слишком сильно портить Цинцин в будущем. Самое главное для жены и матери-быть нежной и добродетельной. Чем больше ты ее балуешь, тем более требовательной она будет.”

Нин Цин поперхнулась рисом, попавшим ей в рот. Ее мать просто обязана была сказать об этом прямо сейчас. - Гм, гм” - она дважды громко кашлянула.

Лу Шаомин протянул руку и похлопал ее по спине, одновременно протягивая стакан воды другой рукой. “Есть медленно. Разве это неудобно? Выпей немного воды.”

Нин Цин села прямо. Она прижала руку к груди, но чашку не взяла. Она просто выпила два глотка воды из руки Шаомина.

Юэ Ваньцин посмотрела на незрелый внешний вид своей дочери и снисходительность Лу Шаомина в том, чтобы дать ей воду. Она даже вздохнула, что это была ее вина как родителя-вырастить ее, но не научить. Тогда, когда она вошла в ворота семьи Нин. Бабушка дала ей самое традиционное женское образование. Она была замужем за Нин Чжэнго более 20 лет, и она даже не говорила громко ни разу.

Она также не знала, как ей следует дисциплинировать Цинцин.

Она слышала,что семья Лу была очень богатой. Она еще не была знакома с этим семейством и не знала, понравится ли им ее избалованная дочь.

Когда Нин Цин перестал кашлять, Лу Шаомин поставил свою чашку и посмотрел на Юэ Ваньцин, мягко говоря: “Мама, я женился на своей жене, чтобы любить ее. И неважно, что Цинцин немного испорчен. Я могу позволить себе испортить ее.”

Юэ Ваньцин больше ничего не могла сказать. В семейных конфликтах отношение мужчины было самым важным. Ее зять был добр к дочери. Она кивнула головой с удовлетворением и удовлетворением в своем сердце.

Слова Лу Шаомина очень обрадовали и тронули Нин Цин. До сих пор она не замечала, какой он милый собеседник. Теперь же, чем больше он говорил, тем спокойнее становился. В самом деле, ей самой приходилось воспитывать собственного мужа.

Нин Цин спокойно поднял палочку сельдерея и быстро бросил ее в миску Лу Шаомина в качестве награды.

Лу Шаомин искоса взглянул на девушку и съел сельдерей с улыбкой на губах.

Тетя Чжан посмотрела на сладкое общение этой пары. - Мадам, я думаю, что отношения между мистером и миссис очень хорошие. Почему бы нам завтра не приготовить немного супа, чтобы питать тело Мистера? Пока хозяйка еще молода, она может родить Толстого внука и позволить вам и старой госпоже обнять его как можно скорее.”

Юэ Ваньцин согласился сразу же; иметь ребенка-это главная цель жизни, им нужно было поторопиться и начать, когда они были молоды.

- Шаоминг, какой суп ты любишь пить? Суп из угря, суп из морского огурца, или мне приготовить завтра похлебку из пениса быка?- Спросила Юэ Ваньцин.

Нин Цин снова поперхнулась. О каком супе они говорят,они еще даже не кончили.

Разве мама и тетя Чжан когда-нибудь задумывались о своих чувствах, когда они обсуждали эту пару так открыто и честно?

Нин Цин взглянула на Лу Шаомина. Губы мужчины изогнулись в улыбке. Похоже, что он этого не осуждает.

Она хорошенько пнула его под столом.

Лу Шаомин знал, что его маленькая жена снова застенчива. Он поднял глаза и сказал: "Мама, мы все еще молоды. Это нехорошо для нас, чтобы пить эти супы слишком рано.”

Когда Нин Цин увидела, что ее мать кивает, она втайне была впечатлена. Каждое слово этого человека было разумным и убедительным.

Нин Цин спокойно откусила маленький кусочек риса, но затем она услышала, как мужчина медленно и неторопливо сказал: “Мама, кроме того, я теперь каждую ночь сплю в своем кабинете. Цинцин не отпускает меня обратно в мою комнату.- Тон мужчины стал очень извиняющимся. - Так что, возможно, пройдет много времени, прежде чем мама сможет подержать своего внука.”

Что?

А что только что сказал Лу Шаомин?

- Это ты!- Нин Цин затряслась от гнева. Он был тем, кто обещал спать в гостевой комнате. Как ему хватило наглости рассказать об этом ее матери на обеденном столе, выставив себя жертвой?

Он был слишком коварен, слишком хитер.

Презренный человек!

- Цинцин, что все это значит?” Когда Нин Цин была готова впасть в ярость, Юэ Ваньцин бросилась вперед. Она тяжело опустила палочки и сурово посмотрела на Нин Цин. “Как ты можешь быть таким озорным? Как молодожены могут спать в разных комнатах? Кроме того, Шаомин так добр к тебе. Почему ты не знаешь, как его лелеять? Пусть Шаоминг вернется в комнату Сегодня вечером. Мама сделает неожиданный чек.”

Неожиданный чек?

Нин Цин: ... Лу. Шао. Мин!

…

Нин Цин сердито вернулась в комнату, поскольку она ругала Лу Шаомина тысячи раз в своем сердце.

Ей хотелось запереть дверь, чтобы он не мог войти, но она боялась, что они устроят сцену. Если бы ее мать узнала об этом, она бы снова отругала ее.

Поразмыслив, она не стала снова запирать дверь. Она решила, что преподаст ему хороший урок, когда он вернется. Она взяла подушку с кровати и обняла ее.

Лу Шаомин не вернулся в свою комнату даже после того, как она прождала его больше часа. Вероятно, он работал в кабинете. Пока она ждала, Нин Цин задремала и постепенно заснула.

Когда Лу Шаомин вошел в комнату, он увидел девушку, лежащую на большой белой кровати. Маленький нежный комочек свернулся калачиком в постели и выглядел очень мило. Медвежонок спал рядом с ней, и она держала в руках подушку.

“Почему бы тебе не укрыться одеялом, когда ты спишь?- Лу Шаомин подошла, поставила колено на кровать и потянулась, чтобы укрыться одеялом.

Он также потянул подушку в руках девушки.

Спящая девушка держалась за подушку и не отпускала ее. Ее розовый вишневый рот пробормотал недовольно, когда она позвала: "плохой человек, Хм, я собираюсь бросить подушку в тебя!”

Лу Шаомин громко рассмеялся. Он опустил глаза и поцеловал ее в лоб. - Дурак, Неужели ты думаешь, что я настолько глуп, что я знал, что ты меня ударишь? Так что я нарочно работал так поздно, а потом вернулся в номер. Это называется принимать уклончивые действия. Твой муж научил тебя еще одному трюку. Я увеличиваю ваши знания. А ты это знаешь, а?”

Девушка, спавшая в постели, ничего не ответила. На ее красивых губах появилось яркое пятно. Она уже была 20-летней девушкой, но все еще пускала слюни, когда спала.

Лу Шаомин протянул свои грубые пальцы и хотел помочь ей вытереть их, но когда его палец коснулся уголка ее губы, он остановился. Он медленно наклонился и поцеловал сияющее пятно.

Даже слюна нежной девушки была сладкой.

Чувствуя, как кто-то целует ее, Нин Цин открыла сонные глаза. Она сунула подушку в руки мужчины и оттолкнула его. - Плохой человек, что ты только что сделал?”

Лу Шаомин посмотрел на маленькую девочку, которая едва могла открыть глаза. Его уши были немного красными. Голова у него сейчас горела, и он не понимал, что на него нашло!

Поцеловал ее слюни?

Это было слишком непристойно.

Его воспитание не оправдывало такого поведения!

Лу Шаомин выпрямился, глубоко вздохнул и пошел в ванную, чтобы принять ванну.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 112:Нин Яо беременна**

На следующее утро, когда Нин Цин проснулась, Лу Шаомин уже ушел на работу. Прошлой ночью он спал не на кровати, а на диване в своей комнате.

Большая часть обиды, которую Нин Цин держала на него, исчезла. Хм, по крайней мере у него есть хоть капля здравого смысла!

Однако Нин Цин тоже испытывала душевную боль. Он уехал в командировку на четыре дня и работал до поздней ночи, а спать ему тоже приходилось на диване. Она была слишком строга к нему.

Нин Цин позавтракала и направилась прямо в развлекательную группу "император".

Когда она добралась до кабинета Сюй Цзюньси, то увидела, как три человека энергично дерутся через щель в двери его кабинета.

Нин Яо потянула Сюй Цзюньси за рукав, умоляя: "Цзюньси, пожалуйста, спаси мою маму. Моя мама никогда бы никого не убила. Должно быть, это Нин Цин подставил мою маму. Пожалуйста, спасите ее.”

Мама Сюй Цзюньси потянула Нин Яо за руку и оттолкнула ее. - Нин Яо, твоя мама покушалась на убийство. Есть веские доказательства и свидетель. Нельзя ее не выручить, но и спасти тоже нельзя. Моя Цзюньси не будет участвовать в твоих глупостях относительно тебя и твоей матери. Ваша пара мать и дочь не затащили Цзюньси достаточно глубоко?”

- Мама, как ты могла такое сказать? Я же твоя невестка. Как мы с мамой тебя оттолкнули?”

“Как ты смеешь называть меня своей мамой. Начнем с того, что я уже презирал ваше происхождение. Я был на тысячу и один процент против того, чтобы ты прошел через ворота семьи Сюй. Однако твоя мама использовала договор о передаче доли в обмен на брак. Поэтому я согласился на сделку. Но скандал с твоей мамой не только испортил всю свадьбу и поставил семью в неловкое положение, но и, что еще важнее, мы еще не видели и следа контракта! Сегодня утром режиссер с другой фамилией пришел в Emperor Entertainment Group и устроил сцену. Он сказал, что твоя мама наняла гангстеров, чтобы шантажировать его, и сказал, что мы сообщники. Теперь мы не можем даже постоять за себя, не говоря уже о том, чтобы заботиться о тебе. Как ты мог прийти и досадить Цзюньси еще больше?”

Нин Яо покачала головой и умоляла: "Цзюньси, я ни о чем не имею представления. Это не имеет ко мне никакого отношения. Цзюнси, я люблю тебя уже столько лет. Я даже рисковал своей жизнью три года назад ради тебя. Теперь, когда моя мама заперта в полицейском участке, может ты просто протянешь мне руку помощи?”

Рубашка Сюй Цзюничи была смята из рук Нин Яо, и он выглядел расстроенным. - Яояо, как ты хочешь, чтобы я тебе помог? Из-за неудачного контракта на передачу акций, который вы собрали за моей спиной, Emperor Entertainment Group сталкивается с проблемами внутри и снаружи. Это нормально, что моя репутация разрушена, но Emperor Entertainment Group-это собственность семьи Сюй!”

“Именно. Из того, что я вижу, вы используете в своих интересах тот факт, что вы спасли Цзюньси три года назад. Однако, что касается вашей мамы, которая участвует в договоре о передаче акций, Junxi не может участвовать. Почему бы тебе не пойти поискать своего отца, Нин Чжэнго?- Спросила матушка Сюй.

Нин Яо вытерла слезы и продолжила: “мой папа не был дома уже два дня. Я пошел искать его в его офисе. Он сказал, что не будет беспокоиться ни о чем, связанном с моей мамой, но он позволит ей вести свой собственный курс. Ву-Ву. Что же мне теперь делать? Что я должен сделать для моей мамы?”

Нин Цин увидела, что Нин Яо беспомощно плачет, и это пришло ей в голову. В течение двадцати лет ли Мэйлин прокладывала путь для Нин Яо, чтобы жить своей жизнью. Она приютила ее и помогла устранить все препятствия. Затем Ли Мэйлин был побежден, и Нин Яо не знал, что делать.

Хе, она задавалась вопросом, помог ли ли Мэйлин Нин ЯО или навредил Нин Яо.

Реакция пары мать и сын была именно такой, как она и ожидала. Лу Шаомин позаботился о гангстере, и режиссер с другой фамилией поднял большой переполох. Сюй Цзюньси выдерживал давление того, как внешний мир рассматривал его брак как сделку, в то время как он был потерян в том, как справиться с хаосом в группе развлечений императора.Читайте последние главы на vipnovel.com

Он был дочерним сыном, и развлекательная группа императора всегда была его главным приоритетом.

Матушка Сюй не разочаровала Нин Цин. В конце концов, она была хамелеоном.

Как раз в тот момент, когда они спорили в офисе, Сюй Цзюньси хлопнул по столу и встал, взревев: “хорошо, прекрати это. Это так раздражает. Все вы, убирайтесь вон!”

Обе женщины были ошеломлены. Затем Сюй Цзюньси увидел Нин Цин за дверью.

Его лицо внезапно напряглось.

Затем мать Сюй увидела Нин Цин. Ее гнев закипел, и она побежала к двери, чтобы открыть дверь кабинета. Затем она указала на Нин Цин и укоризненно сказала: "Нин Цин, Как ты смеешь приходить сюда? Ты-корень проблемы! Это ты поставил нас в такое положение!”

Нин Цин сверкнула холодной ухмылкой и медленно произнесла: “тетя Сюй, пожалуйста, ведите себя как культурный человек. Не кричите на публике оскорбления, как мегера.”

- Это ты!"Матушка Сюй посмотрела на многих сотрудников, идущих по коридору снаружи, и она быстро взяла свою руку и разгладила свою норковую шубу.

Нин Цин взглянула на двух людей в офисе и улыбнулась. “Когда ты несчастлив, ты знаешь, что нужно плакать, винить, чувствовать боль. Три года назад, когда меня выгнали из дома, когда меня унизили так, как ты хотел, когда мне было тяжело в развлекательном кругу, кто из вас помог мне? Все, что я делал до сих пор, было только интересом ко всему, что вы сделали для меня. Это пагубное последствие тех злых дел, которые ты совершил!”

Матушка Сюй позеленела от гнева. Нин Яо был недоволен, и она побежала вперед, чтобы подразнить: “Нин Цин, теперь ты высокомерен, но что ты такое? Ты всего лишь женщина, которая залезла на богатого мужчину.”

- Богатый человек? Матушка Сюй с презрением посмотрела на Нин Цин. “Моя Цзюньси бросила тебя и ты искала связи с другим мужчиной? Какого же человека ты можешь найти? Это либо мужчина, который по возрасту годится тебе в отцы, либо сын богача от второго брака. Вздох, такой жалкий.”

“Именно, Нин Цин, кто тебя сюда допустил? Это территория развлекательной группы императора семьи Сюй. Пожалуйста, уходите сейчас же, или я позову охрану”, - двое людей, которые ранее жестоко дрались, теперь были на той же странице.

Нин Цин выпрямила спину, и на ее нежном лице появилась холодная улыбка. Она была рождена с элегантностью и высокомерием.

Сюй Цзюньси увидел, что его мама и Нин Яо гонятся за Нин Цин. - Он направился к двери. Нин Цин была одета в красную рубашку с черными брюками-карандашами. Ее черные шелковистые волосы были собраны в пучок. Она выглядела элегантной и красивой, с оттенком интеллекта и зрелости.

В горле Сюй Цзюньси стало горько. Они знали друг друга уже двадцать лет и стали такими далекими.

- Нин Цин, пожалуйста, уходи” - сказала Сюй Цзюньси. Он не хотел, чтобы его мама и Нин Яо унижали ее, и не хотел, чтобы она видела его в таком положении так высокомерно.

Нин Цин ничего не ответила, но осталась стоять на месте.

- Нин Цин, почему ты не уходишь? Ты действительно хочешь, чтобы я позвал кого-то, чтобы выгнать тебя, да? - Эй! Охранники! Иди сюда и прогони эту женщину для меня!- Закричала матушка Сюй.

Стражники подошли ближе и были готовы увести Нин Цин.

А Потом: "Стой!- Подошла огромная группа директоров.

Это было собрание акционеров компании Emperor Entertainment Group. Тот, кто заговорил, был директором с другой фамилией. Он шел впереди всех. Он был вторым по величине акционером компании.

Директор с другой фамилией подбежал и встал рядом с Нин Цин. Он указал пальцем на Сюй Цзюньси и двух других, когда он сделал выговор: “я не позволю этому соскользнуть. Независимо от того, что семья Сюй сделала с моим сыном, я определенно выдвину обвинения против вас и удостоверюсь, что вы полностью дискредитированы.”

Матушка Сюй сдержала свое высокомерие и быстро улыбнулась: “директор Хуан, это действительно не имеет никакого отношения к семье Сюй. Это она, - матушка Сюй указала на Нин Яо. “Она сошла с ума, думая о том, как попасть в нашу семью Сюй, а затем ее мама, ли Мэйлин, наняла гангстера, чтобы подставить вас.”

Нин Яо увидел, что мать Сюй указала пальцем на нее, а затем она опровергла: “мама, как ты могла взвалить ответственность на меня? Если бы тебе не был нужен договор о передаче доли, разве моя мама сделала бы что-нибудь из этого? Разве вы не согласились на сделку?”

- Это ты!- Матушка Сюй очень рассердилась. Она никогда не думала, что Нин ЯО будет настолько невнимательным и опрометчивым, когда говорит перед таким количеством людей. Она не оставила места для семьи Сюй, чтобы сохранить хоть какую-то грацию в этой ситуации.

Нин Цин посмотрела на двух женщин, дерущихся друг с другом, и это было даже более свирепо, чем собачья драка.

Нин Яо была крайне глупа без шепота ли Мэйлин ей на ухо.

- Довольно! Никто из вас больше не говорит. Разве ты не достаточно смущен?- Сюй Цзюньси издал низкий рев.

- Хм!- Директор Хуан горбнулся, а затем слегка наклонился, чтобы вежливо передать документ Нин Цин, - Мисс Нин, это мой переводной документ. С этого момента ты второй по величине акционер в компании Emperor Entertainment Group. Эти немногие акционеры-мои лучшие друзья. Я поговорил с ними, и они последуют примеру Мисс Нин.”

- Директор Хуан, благодарю вас."Нин Цин вежливо поблагодарил акционеров.

Затем все трое резко вздохнули. Лицо Сюй Цзюньси помрачнело, а мать Сюй и Нин Яо широко раскрыли глаза, не веря своим ушам.

- Нин Цин, ты... - пробормотала матушка Сюй.

“Да что со мной такое? Тетя Сюй, это правда, поверь тому, что ты слышала. Директор Хуан передал мне свои акции. Сейчас я являюсь вторым по величине акционером компании. Я приехал сюда сегодня, чтобы присоединиться к собранию акционеров.”

“Что, как вы ... как вы получили право собственности на акции?”

“О, это очень просто. Как и сказал Нин Яо, я живу на деньги, но я разочаровал тетю Сюй. Этот человек намного лучше, чем Цзюньси. Он легко позаботился о долевом трансферном контракте и подарил мне половину Emperor Entertainment Group, - гордо сказала Нин Цин, игриво моргая.

Матушка Сюй еще не совсем поняла ситуацию и отступила на два шага назад.

Она никогда не думала, что Нин Цин, которая молча приняла ее унижение три года назад, станет вторым по величине акционером компании. Другими словами, Нин Цин бунтует над ней.

- Мама!- Сюй Цзюньси держал свою маму.

Затем подошла секретарша. - Мисс Нин, это информация для сегодняшнего собрания акционеров. Пожалуйста, прочитайте его до конца, чтобы увидеть, если есть какие-либо проблемы.”

Нин Цин не взяла документ.

Лицо Сюй Цзюньси было очень несчастным, даже вены на его лбу начали проступать. Это было абсурдно, что Лу Шаомин дал Нин Цин все эти акции компании в качестве подарка.

Лу Шаомин отвесил ему тяжелую пощечину.

- Нин Цин, почему ты не взяла информацию?- Сюй Цзюньси в отчаянии посмотрела на Нин Цин. Он всегда был высокомерен. Но затем его высокомерие и достоинство были растоптаны Лу Шаомом.

Нин Цин спокойно посмотрела на секретаршу и элегантно произнесла: "Сообщаем всем, что сегодняшнее собрание акционеров отменяется!”

- Ну и что же? Почему?- Спросила Сюй Цзюньси внимательно.

Нин Цин лениво пошевелилась и улыбнулась: "генеральный директор Сюй, как вы смеете спрашивать меня, почему? С тех пор как три месяца назад вы привезли свою невесту обратно в деревню, вы находитесь в центре скандала. Сначала ты поставила себя между двумя сестрами. Тогда, ты был вовлечен в тот инцидент с сексом в машине. После этого ваша свадьба превратилась в хаос. Вы уже сильно повлияли на имидж компании Emperor Entertainment Group. За последние три месяца цена акций упала на пятнадцать процентов. Ты один свалил на землю весь совет директоров. Я хотел бы спросить генерального директора Сюй, что вы делаете для The Emperor Entertainment Group?”

Сюй Цзюньси не ответила. Он сжал кулаки, и его глаза покраснели.

Она его унижала!

Нин Цин спокойно посмотрела на Сюй Цзюньси. Она подняла свои красивые брови и небрежно сказала: "Я надеюсь, что генеральный директор Сюй будет размышлять о своем прошлом в это время. Если вы не можете быть на высоте своей должности генерального директора компании Emperor Entertainment Group, то почему бы вам не уступить трон и не уступить место более достойному кандидату!”

Сказав это, она повернулась, чтобы уйти. Группа акционеров оставила позади Нин Цин.

- Эй, не уходи, не уходи!"Мать Сюй видела, что акционеры слушали то, что говорила Нин Цин, но забыли о существовании ее сына, поэтому она запаниковала. Она подбежала к Нин Цин и потянула ее за рукав. - Хе-хе.- Она пыталась завоевать расположение Нин Цин. - Цинцин, давай все обсудим. Вообще-то, последние три года я думал о тебе. Я никогда не осуждал твое вступление в семью Сюй. Все это время я считала Цинцин своей единственной невесткой.”

- Хе-хе... - хихикнула Нин Цин и закатала рукав.

- Мама, не говори больше ничего!- Сюй Цзюньси быстро подошел и отвел маму в сторону. Сегодня все его достоинство было выброшено на помойку матерью.

- Он поднял глаза на Нин Цин. Карие глаза девушки были кристально чистыми, и то, как она смотрела на его маму, было презрительно.

Затем подбежала Нин Яо. Она эмоционально потянула мать Сюй за руку “ " мама, Что ты имеешь в виду? Я-ваша невестка. Как ты можешь так разговаривать с Нин Цин?”

Матушке Сюй некуда было выплеснуть свой гнев и Пак, она ударила Нин Яо.

“Твое злое деяние. - Да, это ты. Это ты и твоя мама разрушили семью Сюй. Если Цзюнси выйдет замуж за Цинцина ... Кто ты? Ты просто незаконнорожденный ребенок, рожденный от любовницы.

Сюй Цзюньси чувствовал себя беспомощным. Перед всеми акционерами, перед Нин Цином, его мама и Нин Яо были как два клоуна. Это была просто шутка.

Теперь он тоже был посмешищем.

Нин Цин не было никакого интереса наблюдать, как две женщины сражаются друг с другом. Она ухмыльнулась и повернулась, чтобы уйти.

Но ей нужно было сделать еще один шаг, прежде чем Донг, Нин Яо упали в обморок на землю.

“Яояо, Яояо.- Сюй Цзюньси вышел вперед и взял на руки бледную Нин Яо. Он крикнул: "вызовите скорую. Скорее, вызовите скорую!”

…

В больнице.

Доктор поздравил Сюй Цзюньси “ " господин, поздравляю! Пациентка была беременна в течение сорока дней. В последнее время она была эмоционально нестабильна. Вот почему она упала в обморок. В будущем постарайтесь не провоцировать ее.”

Сюй Цзюньси была ошеломлена. Беременна?

На самом деле, он никогда не думал о том, чтобы иметь детей от Нин Яо. Он всегда использовал защиту, когда они были вместе. Однако, поскольку в последнее время он был не в хорошем настроении из-за Нин Цин, он всегда пил, и он довольно часто делал это с Нин Яо. Когда он напивался, ему тоже никогда не приходило в голову прибегнуть к защите. Он думал, что после этого Нин Яо примет лекарство. Он никогда не думал, что она будет беременна.

Нин Яо, который лежал на больничной койке, обнял Сюй Цзюньси за талию и воскликнул: "Цзюньси, это здорово. У меня есть твой ребенок. Это плод нашей любви. Это наш первый ребенок!”

Сюй Цзюньси напряглась и не ответила.

Затем Нин Яо посмотрел на матушку Сюй, стоявшую рядом с ней. - Мама, я беременна твоим внуком, родословной семьи Сюй!”

Матушка Сюй выглядела не слишком хорошо. Ей не нравился Нин Яо. После того, что случилось в офисе, она ненавидела Нин Яо еще больше. Однако Нин Яо была беременна ребенком Сюй. Ее первый внук.

Она все еще хотела своего внука.

- Отлично, отдохни здесь как следует. Родите моего здорового внука.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 113:Прощай, Ли Мэйлин (Li Meiling Finale)**

- Мама, твой внук не может обойтись без своей бабушки по материнской линии, верно? Может ли мама помочь моей маме ради ребенка в моем животе? Цзюнси, я уже ношу ребенка для тебя. Ты можешь просто выручить мою мать, потянув за какие-то ниточки?- Нин Яо пожал Сюй Цзюньси руку и повел себя кокетливо.

Нин Цин лениво прислонилась к двери и посмотрела на нее. Уголки ее рта приподнялись в усмешке. Матери действительно повышают свой статус через своего ребенка в благородных семьях, но ребенок Нин ЯО в ее животе был всего лишь 40 дней, и она хотела взять на себя ответственность за это. Она была просто медлительна и глупа, как свинья.

Как могла мать Сюй Цзюньси согласиться на это?

Конечно же, матушка Сюй была в ярости, указала на нос Нин Яо и отругала: “Нин Яо, о чем ты думаешь? Ты думаешь, что ты хозяйка семьи Сюй только потому, что беременна ребенком Цзюньси? И вы хотите получить от нас вознаграждение? Позвольте мне сказать вам, если вы хотите родить этого ребенка, то сделайте это, если нет, то избавьтесь от него как можно скорее. Мы, семья Сюй, не испытываем недостатка в благородных дамах, чтобы рожать наших детей. Есть много кур, которые могут откладывать яйца!”

С этими словами Матушка Сюй взяла свою сумку и вышла. “Она даже не знает своего места. Если бы не ребенок в вашем животе, вы не имели бы никакой ценности вообще. Если вы умны, вы должны просто оставаться спокойным и заботиться о плоде. Если вы создадите еще больше проблем, семья Сюй не захочет вашего ребенка.”

Матушка Сюй подошла к двери и увидела Нин Цин. Она изменила свой едкий и горький взгляд и ласково улыбнулась Нин Цин. - Цинцин, ты скоро освободишься? Тетя хочет пригласить тебя к нам на ужин?”

“Я не свободен.- Коротко ответил Нин Цин.

Матушка Сюй никак не могла найти выход из этой неловкой ситуации. В это время “ " мама!- Сюй Цзюньси зарычал и остановил свою мать, чтобы та больше ничего не сказала.

Матушка Сюй печально закрыла рот. - Цинцин, мне надо идти.”

Матушка Сюй отошла и ушла.

Из глаз Нин Яо продолжали капать слезы. Она обняла Сюй Цзюньси за талию и жалобно заплакала. - Цзюньси, как мама может так меня ругать? У меня все еще есть твой ребенок в моем животе.”

Сюй Цзюньси был расстроен и расстроен. У двери стояла Нин Цин. Он был не в настроении утешать Нин Яо. - Он протянул руку и переадресовал ее женщине. - Яояо, ты сначала отдохни, а я пойду и заплачу за лечение.”

Сюй Цзюньси ушел.

Нин Яо был в плохом настроении. Она была беременна, но мать Сюй и Сюй Цзюньси не испытывали никакого энтузиазма. У них даже не нашлось заботливого и вдумчивого слова для нее.

Это было совсем не то, что она себе представляла раньше. Разве матери не должны повышать свой статус через своего ребенка?

Но у двери стояла Нин Цин. Она только гордо вздернула подбородок и рассмеялась. - Сестра, ты, должно быть, разочарована. Я беременна от ребенка Цзюньси.”

“Ах."Нин Цин посмотрела на Нин Яо своими улыбающимися красивыми глазами и спросила: “Что изменилось с тех пор, как ты была беременна его ребенком? Сюй Цзюньси обещал спасти твою мать? Женится ли он на тебе и позволит ли тебе войти в ворота семьи Сюй? У тебя же ничего нет. - А чему ты радуешься?”

Нин Цин ткнула пальцем в больное место Нин ЯО, но она упрямо ответила: “Хм! Когда мой ребенок родится, я, естественно, поднимусь в статусе благодаря своему ребенку. Рано или поздно я пройду через ворота семьи Сюй.”

- Трудно сказать, но мать Сюй Цзюньси очень ясно сказала, что они хотят только одного-чтобы ребенок был у тебя в животе. Там будет благородная леди, которая станет матерью ребенка, или даже, с моим кивком, ваш ребенок должен будет называть меня матерью. Но, к сожалению, я этого не хочу!”

Сердце Нин Яо болело от ярости, которую она чувствовала. Думая о том, как матушка Сюй льстила и подлизывалась к Нин Цин, она стиснула зубы от ненависти.

Как Нин Цин стал акционером компании Emperor Entertainment Group? Почему ее жизнь была так хороша, позволяя ей цепляться за Лу Шаомина?

Вспоминая тот званый обед, когда Лу Шаомин снимала с нее маскировку слой за слоем. Он был жесток и безжалостен, но так добр к Нин Цин.

И она вцепилась в Сюй Цзюньси, но так устала от этого.

В это время Сюй Цзюньси вошел в палату, и внезапно Нин Яо пришла в голову идея. Она быстро закрыла свой живот с болезненным стоном “ " Цзюньси, мой живот болит, только что моя сестра сказала много уродливых слов, чтобы взволновать меня.”

Сюй Цзюньси обняла Нин Яо за плечи и недовольно посмотрела на Нин Цин. Его губы были сжаты в отчаянии.

Нин Цин выпрямилась; у нее не было времени играть с ними. Она сказала Сюй Цзюньси: "президент Сюй, не всегда будь таким нерешительным, как мужчина. Не позволяйте женщине водить вас за нос. Нин Яо спасла тебя однажды три года назад, но она так долго сдерживала тебя. Теперь, когда она беременна, очень вероятно, что она будет удерживать вас всю жизнь. Неужели ты не понимаешь, что эта женщина забирала у тебя все это время? Подумай об этом хорошенько. Я даже не знаю, чего ты на самом деле хочешь от жизни. Теперь, когда вы добавили дополнительную невинную маленькую жизнь к смеси, было бы жаль ребенка.”

Нин Цин произнесла свою реплику и отошла.

Нин Яо увидел мрачное выражение лица Сюй Цзюньси. Кажется, у него есть какие-то претензии. Она боялась, что Сюй Цзюньси попросит ее сделать аборт.

Она обняла Сюй Цзюньси. - Цзюньси, дотронься до моего живота. У меня есть свежая жизнь в моем животе. Это же твой ребенок. Ты будешь любить меня. Ты ведь будешь любить своего ребенка, правда?”

Сюй Цзюньси не обнял Нин Яо. Он очень устал. Нин Цин была права. Он больше не знал, чего хочет от жизни.

- Яояо, этот ребенок все-таки наш первый ребенок. Вы должны хорошо заботиться о нем. Но в то же время, не создавай больше никаких проблем, или я не буду защищать тебя. Я не могу уладить дела твоей матери. Я не могу выйти за тебя замуж в ближайшем будущем. Вы ведете себя хорошо и сами о себе заботитесь. Мне тоже нужно успокоиться.”

Сердце Нин Яо совершенно упало.

…

Суд над ли Мейлин прошел очень гладко. Там были как свидетели, так и вещественные доказательства. Суд вскоре открыл свое заседание. Ли Мэйлин был приговорен к 20 годам лишения свободы.

У дверей здания суда ли Мэйлин сопровождала полиция, и Нин Цин в последний раз разговаривала с этой женщиной.

- Тетя ли, неужели вы ожидали, что окажетесь в тюрьме?”

Ли Мэйлин выглядела изможденной. Она была заключена в темную камеру на протяжении всего дня. Ее нежелание постепенно превратилось в отчаяние. За это время к ней никто не приходил в гости. Только однажды пришла Нин Яо.

Ее жизнь была такой безнадежной и безрадостной. 20 лет, Ха! Когда она выйдет, ей будет почти 70 лет. Ее жизнь была разрушена; лучше было бы умереть.

Ли Мэйлин не ответил. Она огляделась вокруг, как будто искала кого-то.

Нин Цин мягко улыбнулась. - Перестань кого-то искать. Нин Чжэнго не пришел. Вы уже стали пятном в его жизни. Теперь он жалеет, что вообще тебя встретил.”

- Ха ... ха-ха.- Ли Мэйлин издала два грустных смешка. - Она покосилась на Нин Цин. “Я не ожидал, что у Нин Чжэнго и Юэ Ваньцин может быть такая дочь, как ты!”

“Спасибо за комплимент, - сказала Нин Цин с улыбкой на губах и посмотрела вперед. - Тетя ли, моя мама и бабушка пришли проводить вас.”

Впереди, на булыжной мостовой, стояла роскошная деловая машина. Заднее стекло скользнуло вниз. В нем сидела бабушка. Она была непослушной, как ребенок, схватив леденец в руке Юэ Ваньцин.

Юэ Ваньцин мягко уговаривал: "мама, если ты съешь слишком много леденцов, твои зубы разрушатся.”

- Не твое дело, я хочу его съесть.- Бабушка положила завернутый леденец в рот, повернула голову и дважды рассмеялась, глядя На ли Мэйлин “”

Зрачки ли Мэйлин резко сузились и задрожали всем телом. Она вырвалась из рук тюремного охранника. Она потеряла контроль и хотела задушить Нин Цин, когда зарычала: “бабушка совсем не восстановила свой рассудок. Нин Цин, ты солгала мне на свадебном банкете Яо Яо!”

Глядя на первобытное, угрожающее выражение лица ли Мэйлин, Нин Цин спокойно рассмеялась. - Тетушка ли, вы знаете, почему зло никогда не побеждает справедливость в этом мире? Потому что у злодея есть призраки в ее сердце!”

- Нин Цин, я собираюсь убить тебя, я собираюсь убить тебя! Вы уничтожили меня, фактически, я уже преуспел! Я родился умным и красивым, но страдал от унизительных взглядов только потому, что родился в бедной семье. Я так много работала, чтобы петь в операх, но эти женщины завидовали мне и унижали. Эти люди преследовали меня и пытались переспать со мной. Но я ничего не получил. А как же твоя мать? Она была усыновлена бабушкой в детском доме. Ей так повезло, и она получила все. Почему?

“Я поклялся в своем сердце, что однажды стану почетным, богатым и могущественным. Я воспользовался своей красотой, чтобы добраться до этого момента сегодня, но как вы пришли?”

Нин Цин выпрямилась и сказала с некоторой жалостью и состраданием: "в приюте было так много людей. Почему моя бабушка выбрала именно мою мать? Это потому, что моя мать чистая, чистая и добрая. Никто в этом мире не может получить то, что он хочет, даром. Это не потому, что я причинил вам вред, а потому, что вы сами причинили себе вред, потому что выбрали неверный путь и умерли от своей жадности.”

Ли Мэйлин расплакалась.

В это время “ " мама!- Подбежала Нин Яо.

- Яояо. Мать и дочь крепко обнялись и горько заплакали.

Неподалеку открылась дверь роскошного бизнес-вагона, и оттуда вышла красивая фигура. Лу Шаомин приехал, чтобы забрать ее.

Нин Цин спустилась вниз и подошла к мужчине с нежным выражением лица.

- Нин Цин, Как ты думаешь, это конец?- Яростно крикнул ей сзади ли Мэйлин.

Нин Цин не оглядывалась назад. Она посмотрела в яркие и красивые узкие глаза Лу Шаомина и медленно сказала: “я не знаю, конец ли это, но я знаю, что это твой конец!”

Прохладный осенний ветер развеял волосы Нин Цин, и поздний вечерний закат пронесся по земле, было тепло и тихо. Нин Цин улыбнулась и вложила свою маленькую руку в большую ладонь Лу Шаомина.

Прощай, Ли Мэйлин.

…

“Ветер и пыль"официально завершил съемки. Через полмесяца “ветер и пыль " был выпущен в различных кинотеатрах. В первый же день кассовые сборы пробили отметку в $ 800 млн. Фильм с темой старой Китайской Республики, тема, которая не была востребована в народе, была успешной в установлении рекорда в истории киноиндустрии.

Слава и статус Нин Цин в индустрии развлечений процветали всю дорогу. Она занимала первое место в индексе поп-звезд Baidu в течение трех недель подряд, обогнав четырех известных актрис в Китае в секунду. Она стала самой популярной актрисой первой линии в Китае.

32-я премия "Белый цветок" за фильмы объявила шорт-лист актрис. Нин Цин, сыгравшая роль Мэн ЯО в фильме “Ветер и пыль”, вошла в шорт-лист как Лучшая актриса и стала популярным кандидатом.

Сегодня это церемония вручения премии "Белый цветок". Здесь собрались десятки тысяч человек, а полы были покрыты красными коврами. Популярные звезды все собрались и все место было сверкающим и ярким. Сяо Чжоу открыл дверцу машины, и Нин Цин вышла из роскошного автомобиля няни.

На ней была светло-фиолетовая юбка с блестками в виде рыбьего хвоста, светлый V-образный вырез, подчеркивающий декольте, и белая расшитая бисером сумочка, которая излучала красоту и очарование элегантной женщины.

В тот момент, когда она появилась, она мгновенно стала центром внимания аудитории, камеры СМИ вспыхивали со всех сторон, а восторженные поклонники скандировали “Нин Цин”.

Глаза Нин Цин изогнулись, когда она изогнула свои красивые губы в улыбке и помахала веерами.

Подъехал еще один лимузин; прибыл Ся Сяофу.

Ся Сяофу была одета в белое платье с цветами ручной работы на краю ее элегантной развевающейся юбки. Изящный узор ее кружевных рукавов-фонариков делал ее похожей на цветочную фею, прекрасную, как нимфа.

Как только она появилась, снова раздался шум.

- Сяофу.- Нин Цин увидела ее, подобрала юбку, подошла к ней и обняла.

- Нин Цин, на этот раз меня пригласили в качестве почетного гостя. Я слышал, что вы были номинированы как Лучшая актриса. Вы достойны звания Лучшей актрисы в моем представлении. Ваши навыки очевидны для всех. Нин Цин, поздравляю.- Ся Сяофу обнял Нин Цин.

Нин Цин была очень тронута. - Сяофу, спасибо. Давайте вместе пройдемся по красной дорожке.”

“ОК.- Ся Сяофу взял Нин Цин за руку, и они вместе пошли по красному ковру.

- Ух ты... - толпа взорвалась возбуждением. Две богини стали самым красивым зрелищем на красной ковровой дорожке. Глаза всех присутствующих сияли от изумления.

- Ого, это моя богиня Нин и моя богиня Ся. Они действительно прекрасны. Я хочу сделать снимки. Я хочу сфотографироваться с ними.”

Сумасшедшие фанаты продолжали толкаться вокруг. Матушка Сюй и несколько богатых дам были почти втиснуты в мясные пироги. Мама Сюй была очень модной, и она часто посещала показы мод, такие как миланский показ мод. Она также любила гоняться за звездами. Она часто приходила на эти праздники, чтобы взглянуть на красоту звезд.

Какая-то богатая дама закричала: “О, чего ты там сжимаешь? Мои волосы совсем растрепались. Эй, госпожа Сюй, вам не нравится Ся Сяофу больше всего? А вот и ваш кумир. Является ли женщина-звезда рядом с ней Нин Цин, новое поколение богини в индустрии развлечений? Мои сыновья и дочери так ее любят, что я должен взять у нее автограф.”

Выражение лица матушки Сюй было очень жестким, она с трудом могла поверить, что в центре внимания красной ковровой дорожки в данный момент был Нин Цин, который был жестоко унижен ею три года назад.

- Госпожа Сюй, разве вы не говорили, что Нин Цин-ваша бывшая невестка? Какой же ты бестолковый. Сейчас Нин Цин стоит сотни миллиардов долларов. Но вы пошли и выбрали эту Нин Яо вместо этой невестки стоимостью в сотни миллиардов долларов. Вы действительно слепы.”

- Да, госпожа Сюй, если бы Нин Цин была вашей невесткой, вы могли бы похвастаться всем, что захотите. Мы все можем покрасоваться позади тебя тоже. Теперь посмотрите на нас, сжимающих здесь, пока она комфортно ходит по красному ковру; лечение очень отличается.”

Матушка Сюй стиснула зубы, не говоря ни слова. Как она могла не слышать сарказма богатых дам? И все же она очень сожалела об этом. Три года назад кто бы мог подумать, что Нин Цин будет такой, как сейчас.

Нин Цин была бриллиантом, но она настояла на том, чтобы смотреть на нее как на гравий.

Неизвестный поклонник рядом с матерью Сюй услышал имя Нин Яо и немедленно прервал: “я слышал, что Нин Яо теперь покинул киноиндустрию, и она больше не снимает “розовую Леди.- Хм, президент Сюй из "император Энтертейнмент Груп" всегда поддерживал ее и подавлял нашу Нин Цин тогда. Теперь, когда Нин Цин последовала за директором Ваном и сделала себе имя,она жестоко ударила этого засранца и ублюдка пощечиной.”

- Правильно, давай больше не будем упоминать Нин Яо. С Ли Мэйлин, как ее мама, насколько хорошо она может быть успешной? Она просто клоун по сравнению с Нин Цин. Только президент Сюй мог считать ее настоящим сокровищем, ха-ха.”

Болельщики презрительно усмехнулись.

Гнев матушки Сюй застрял в ее груди, ее драгоценный сын был назван “f\*ckboy".- Но она не могла опровергнуть это только потому, что чувствовала себя очень униженной.

Все это было из-за этой сучки Нин Яо.

…

Нин Цин и Ся Сяофу шли по красной ковровой дорожке, когда снова раздались радостные возгласы. Оглянувшись назад, они увидели, что прибыл Оу Ло Си.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 114:Стала Королевой В Возрасте Двадцати**

Нин Цин и Ся Сяофу прогуливались по красной ковровой дорожке, когда раздалась очередная волна аплодисментов. Они обернулись и посмотрели: это Оу Ло Си.

Ся Сяофу почувствовала, как у нее екнуло сердце. Ее сердце бешено забилось.

ОУ Ло Си был одет в белую рубашку с черным костюмом, сшитым на заказ. Это был классический мужской костюм. Тем не менее, он носил черный галстук-бабочку на воротнике, и воротник приносил сильное чувство молодой Моды и индивидуальности.

В голове Ся Сяофу она впервые увидела Оу Ло Си в официальной одежде. Обычно он был в черном пальто и джинсах. Когда он был в своем костюме, он не выглядел как обычная публика. Он не был запятнан какой-либо мирской аурой, но был чрезвычайно чист и элегантен. У всех при виде него загорелись глаза. Это было успокаивающее зрелище.

Как только Ся Сяофу была ошеломлена, она почувствовала мягкую руку, тянущую ее. Она посмотрела в сторону и увидела, что Нин Цин моргает на нее “ " Сяофу, на что ты смотришь? Я звал тебя несколько раз, но ты, казалось, не слышал меня.”

Щеки ся Сяофу порозовели. Ее пристальный взгляд был устремлен на ОУ Ло Си без всякой хитрости. Она полагала, что Нин Цин все это видела.

Нин Цин улыбнулся и сказал: ” Сяофу, мы окружены средствами массовой информации. Каждое слово, которое мы говорим, и каждое действие, которое мы предпринимаем, находится под их наблюдением. Ло Си уже здесь. Давайте подождем, пока Ло Си выйдет на красную дорожку.”

Нин Цин напомнила ей, чтобы она вела себя должным образом.

Затем Ся Сяофу сильно покраснела.

ОУ Ло Си сунул одну руку в карман, а другой помахал мне. Он даже не улыбнулся. Тонкие черты его лица были холодны и безжизненны, как на картине. Однако это никак не повлияло на его страстных поклонников.

ОУ Ло Си подошел к двум богиням и поднял свой взгляд, чтобы поприветствовать: “Нин Цин.”

Он игнорировал существование Ся Сяофу.

Покрасневшее лицо ся Сяофу побледнело. Молодой человек всегда так себя вел. Он не смотрел на нее и не называл по имени.

Она решила, что он даже не знает ее имени.

“Ло Си, позволь мне представить тебя.- Нин Цин держала Ся Сяофу за руку. - Это мой лучший друг, Ся Сяофу.”

Ся Сяофу сдержала свою печаль. Она подняла голову и мягко улыбнулась. Затем она щедро протянула свою руку “ " о Ло Си, приятно познакомиться. Я с нетерпением ждал встречи с вами.”

Затем ОУ Ло Си посмотрел на нее. Глаза молодого человека были прекрасны. Черно-белое в его глазах было кристально чистым, как журчащий горный ручей, и в воде отражалось ее отражение.

Ся Сяофу был застигнут врасплох.

Она протянула ему руку, но Оу Ло Си задержался очень долго и не пожал ее. Увидев это, Нин Цин быстро улыбнулась и сказала: "Ло Си…”

“О Ло Си, Почему бы тебе не пожать мне руку?- Ся Сяофу отрезал Нин Цин. Ее мужественный тон имел оттенок упрямства молодой девушки: "здесь так много журналистов и журналистов. Ты не пожмешь мне руку, и завтра мы вдвоем окажемся в заголовке развлекательной газеты.”

Нин Цин увидела восхищение в глазах Ся Сяофу. Как талантливая леди и ее внешний вид как у феи, была сторона ее с естественными манерами.

ОУ Ло Си услышал это и медленно поднял руку, чтобы пожать ее нежную ладонь.

На секунду их кожа соприкоснулась. Его пальцы лишь слегка скользнули по мягкой ладони Ся Сяофу, но Ся Сяофу уже улыбался.

Он не мог видеть ее, так что она будет усердно работать, чтобы он заметил ее. В жизни Ся Сяофу не было другого мужчины, который осмелился бы игнорировать ее.

Очень хорошо, Оу Ло Си. он уже успешно привлек ее внимание!

- Хорошо, тогда мы можем считать себя друзьями. Ло Си, пройдись с нами по красной дорожке. Идешь по красной дорожке с двумя большими красавицами, тебе очень повезло, - Нин Цин попыталась разрядить обстановку.

ОУ Ло Си не отверг это предложение. Нин Цин подошел к оу Ло Си, а ся Сяофу встал с другой стороны. Они втроем спустились по красному ковру.

…

Церемония награждения началась ровно в семь. Король и королева Белого цветка на серебряном экране были большим событием. Когда объявили список кандидатов на роль королевы серебряного экрана, все затаили дыхание.

Ведущим на вручении премии королевы серебряного экрана, конечно же, был Ся Сяофу, который появился во время кульминации. Она взяла у ведущего список кандидатов, и ее красивые глаза, устремленные на Нин Цин, сидевшую в третьем ряду, улыбнулись ей. - Я официально объявляю здесь, что тридцать третья награда Белого цветка для королевы Серебряного экрана-это Нин Цин! Нин Цин завоевала лавры королевы Серебряного экрана в возрасте двадцати лет, и она стала самой молодой королевой Серебряного экрана в истории церемонии вручения премии "Белый цветок". Давайте поздравим ее!”

Камера была направлена на Нин Цин, когда она элегантно встала. Все глаза были устремлены на нее, и она медленно пошла к сцене.

Ся Сяофу передал Нин Цин приз, и они обнялись.

Ведущий передал Нин Цин микрофон и предложил ей поделиться своими мыслями о победе.

В ее глазах стояли слезы. Последние полгода это было похоже на сон. Она поднялась с самой низкой точки в своей жизни. Она поднялась на вершину и приветствовала наступление эпохи процветания.

В тот день она, наконец, доказала всем своей кровью, потом и слезами, что она больше не была падшей светской львицей № 1 в городе Т. Она не была разбитой вазой. Она не была окружена скандалами из-за того, что ее держали в качестве любовницы. Она не была игрушкой для людей, чтобы запугивать и играть с ней.

Ее звали Нин Цин. Она избежала унижения и завоевала себе признание, уважение и достоинство.

“Сегодня я получила титул Королевы Серебряного экрана. Больше всего я хотел бы сказать: спасибо директору Вану, который был готов предоставить мне эту возможность взять на себя роль Мэн Яо. Спасибо всем экипажам Street Walker за то, что так усердно работали в напряженном съемочном процессе. Спасибо моим поклонникам, моим друзьям, моей семье. Кроме того, тот, кого я хотел бы поблагодарить больше всего…”

Нин Цин пристально посмотрела на мужчину, сидевшего в первом ряду. Пришел Лу Шаомин. Хотя он и был занят, он не мог пропустить такой важный момент в ее жизни.

Как и в тот день, когда ее мать выписали из больницы. Точно так же, как в тот день, когда Ли Мэйлин была отправлена в тюрьму. Совсем как сегодня, когда она стояла прямо посреди великолепной сцены…

Он обращался с ней как с женой, как с дочерью.

Так неловко и в то же время так здорово.

Он сидел в своем черном шерстяном пиджаке и полном черном костюме того же дизайна со светло-серым шарфом. Его скульптурное красивое лицо было холодным, но элегантным. Только его тонкие глаза были нежны, когда он смотрел на нее.

- Спасибо тебе, мой любимый. Спасибо тебе за самый прекрасный сон, который ты мне подарила.- Нин Цин нежно поцеловала трофей в своей руке, как будто она целовала губы мужчины.

Затем восторженные аплодисменты разразились по всему залу.

В этот самый момент Сюй Цзюньси сидел во втором ряду, по диагонали позади Лу Шаомина. Семья Сюй не могла сравниться с семьей Лу. Переднее сиденье мог занять только Лу Шаомин.

Он был там только для того, чтобы вывести его из себя.

Он посмотрел на Нин Цин, стоящую на сцене. Она была в блестящем платье русалки, которое подчеркивало ее красивое тело. Ее шелковистые волосы были собраны в пучок, а две пряди ниспадали на щеки, что добавляло ей очарования и стиля. Она не носила никаких роскошных аксессуаров, но только пару элегантных жемчужных сережек. Она выглядела очень изысканно.

Она завоевала титул Королевы Серебряного экрана в возрасте двадцати лет и в тот день была в полном расцвете сил.

Она расцвела в прекрасном возрасте двадцати лет, с помощью того, другого мужчины.

Неужели он сожалел об этом?

Он задавал себе этот вопрос уже целый месяц. Да, он действительно действительно сожалел обо всем этом.

Девушка, он все-таки скучал по ней.

…

После церемонии награждения СМИ быстро окружили Лу Шаомина…

- Молодой господин Лу, влиятельные люди с таким высоким социальным статусом, как вы, никогда не посещают подобных развлекательных церемоний. Могу я узнать причину вашего присутствия?”

"Молодой господин Лу, в течение последнего месяца мы постоянно находили тебя и нашу богиню, Нин Цин, идущую повсюду парами. Могу я спросить, есть ли между вами какие-то отношения?”…

Чжу Жуй и несколько телохранителей стояли перед Лу Шаомом. Он поднял свои похожие на лезвие брови. Он выглядел так, как будто был в хорошем настроении в тот день. Он спросил глубоким голосом: "этот вопрос Тебе лучше задать Нин Цин.”

Он ответил, и рядом с ним внезапно возникло какое-то волнение. Оказалось, что Нин Цин, которая шла к нему, была окружена прессой и находилась под защитой Сяо Чжоу и ее телохранителей.

Телохранители открыли Нин Цин дорогу, по которой она должна была идти к Лу Шаомину. Лу Шаомин взял у Чжу жуя белое меховое одеяние и нежно накрыл им Нин Цин.

Репортеры были удивлены этим зрелищем. В течение последнего месяца они оба не отвечали на слухи, но тогда они показывали свою привязанность публично. Казалось, что они решили предать гласности свои отношения.

"Госпожа Нин, мы уже спрашивали молодого мастера Лу, есть ли у вас отношения, но молодой мастер Лу сказал подождать вашего ответа. Пожалуйста, скажите нам, Мисс Нин. И каков же ответ?”

- Мисс Нин, ранее, когда вы произносили речь, вы сказали спасибо своему любовнику. Нам очень любопытно, кого вы имеете в виду как своего любовника? Это молодой господин Лу?”…

Нин Цин посмотрела на Лу Шаомина и почувствовала, как ее сердце погрузилось в мед. Ранее у них было обоюдное согласие, что если она выиграет титул Королевы Серебряного экрана, они должны сделать свои отношения публичными.

Поначалу Нин Цин с этим не согласился. Если она всем расскажет, что она Миссис Лу, то не сможет нормально работать. В конце концов, оба сделали шаг назад и решили объявить, что они вместе.

Лу Шаомин был прав. Они не смотрели друг на друга украдкой. Их брак должен был однажды стать достоянием гласности.

- Мм, мы же вместе. Любовник, о котором я говорю, это, естественно, он, Лу Шаомин”, - признался Нин Цин.

- Ух ты... - ахнули репортеры. Семья Лу-это аристократическая могущественная семья в глобальном масштабе. Они никогда не ожидали, что Нин Цин поднимется до его уровня.

- Молодой господин Лу, когда вы начали встречаться? Я слышал, что ты самый крупный инвестор для уличного бродяги. Вы вложили деньги в фильм для Мисс Нин?”

Лу Шаомин посмотрел на девушку рядом с ним и улыбнулся: “когда я впервые увидел Нин Цин, я влюбился в нее. Я познакомился с Нин Цин из-за уличного бродяги.”

То, как этот человек ответил, Было очень тактично. Когда репортеры спросили, вложил ли он деньги в фильм из-за Нин Цин, ему пришлось отвечать осторожно. Если бы он ответил утвердительно, то успех Нин Цин был обусловлен его помощью. Однако он лишь ответил, что они познакомились друг с другом благодаря фильму.

Репортеры знали, что ничего от него не добьются. Кроме того, репортеры не осмеливались спрашивать, когда он был рядом.

- Мисс Нин, сегодня вы выиграли титул Королевы Серебряного экрана. Могу я спросить, на чем вы сосредоточитесь дальше в плане своей карьеры? Вы будете снимать еще один фильм? Или вы будете участвовать в телевизионной драме?”

Это был вполне реальный вопрос. Когда она завоевала почетный титул Королевы Серебряного экрана, это означало, что она была на пике своей актерской карьеры. Ее следующий шаг будет особенно важен.

Это определит, сможет ли она и дальше охранять этот почетный титул.

Там было слишком много людей, которые имели средние результаты и нашли его трудно прорваться после того, как они достигли пика.

Нин Цин посмотрела на Лу Шаомина, как они уже говорили об этом вопросе раньше. Нин Цин ответил: "в течение следующего года я вообще не буду действовать. В этом году мне исполняется двадцать лет. Я вернусь в школу, чтобы продолжить дальнейшее обучение в своей профессии, чтобы пополнить свои силы.”

- Ну и что же? Мисс Нин, вы планируете прекратить снимать фильмы на год? Ты уходишь в отставку на пике своей карьеры? Разве ты не слишком избалован, не слишком упрям, чтобы сделать такой выбор?”

- Мисс Нин, а где бы вы хотели продолжить свои занятия? Будет ли это все еще Пекинская киноакадемия?”…

Журналисты взволнованно задавали один вопрос за другим: “Извините, но сегодня интервью заканчивается. Пожалуйста, отойдите в сторону, - сказал Чжу жуй.

Телохранители открыли дорогу, и Лу Шаомин держал Нин Цин за плечо, пока они выходили.

…

После того, как они покинули площадь, у Нин Цин был сеанс интервью о том, чтобы стать королевой Серебряного экрана. Она последовала за Сяо Чжоу в VIP-комнату, которую устроил организатор, пока Лу Шаомин ждал у машины.

После того, как интервью закончилось через тридцать минут, Нин Цин встретил мать Сюй Цзюньси на выходе.

Мать Сюй Цзюньси выглядела обиженной, когда она шла к Нин Цин. Она понизила голос и спросила: “Цинцин, ты действительно больше не хочешь мою Цзюньси? Ты действительно встречаешься с каким-то Лю Шао?”

- Тетя Сюй, его зовут Лу Шаомин. Неужели ты думаешь, что я все еще хочу Цзюньси после того, как встречалась с ним?- Нин Цин выпрямилась, когда она спросила в ответ.

Матушка Сюй не знала, что сказать. Она услышала, как жены нескольких богатых мужчин болтают о происхождении семьи Лу Шаомина, и испугалась.

Каждый богатый и влиятельный человек в городе Т должен был бы склониться перед Корпорацией Лу.

Она украдкой взглянула на Лу Шаомина. Мужчина был зрелым, но обаятельным. Он был похож на магната бизнеса, который стоял над облаками, чтобы люди поклонялись ему. Он был так высоко наверху. Он был так элегантен.

Она не знала, почему Лу Шаомину нравится Нин Цин.

С тех пор как семья Сюй покинула ее, Нин Цин казалась все более и более ценной.

Нин Цин не хотела больше разговаривать с матерью Сюй, поэтому она сделала огромный шаг вперед.

Она сделала два шага вперед и увидела Сюй Цзюньси, который шел к ней. Его шаги были медленными. Ей показалось, что он слышал разговор между Нин Цин и его мамой.

Нин Цин ничего не сделал, но прошел мимо Сюй Цзюньси, даже не взглянув на него.

Сюй Цзюньси был ошеломлен на месте, когда ее запах наполнил его ноздри.

…

Нин Цин подошла к машине и увидела, что Лу Шаомин болтает с другим мужчиной.

Мужчине было тридцать два года, он был одет в светло-серый шерстяной пиджак, серебристо-серый костюм и белую рубашку. Черты его лица были приятными на вид, а форма-резкой и красивой. Он стоял рядом с Лу Шаомом и вел короткую беседу. Его темперамент был мягким.

У этого человека была та же аура, что и у Лу Шаомина. Оба они занимали высокое положение. Каждое движение несло в себе естественную и гладкую сильную ауру. Тем не менее, Лу Шаомин был аристократом, поскольку его семейное происхождение было значительным, в то время как другой человек, казалось, накопил проницательность с течением времени, и его мягкая внешность не могла скрыть его остроту.

Нин Цин подошла к ним и услышала их разговор.

Человек засмеялся: "Молодой Мастер Лу, интересно – как вы относитесь к проекту разработки месторождения Цзин. Я сделал статистический отчет, когда у меня было немного времени. Интересно, не хотите ли вы взглянуть?”

Лу Шаомин приподнял уголки губ: "генеральный директор Ин, вы смеетесь надо мной. Guang Qing не подходит для разработки рафинированного масла. Даже если это может принести миллиарды долларов. Поскольку генеральному директору Ying Понравился проект и он полон решимости победить, я скажу своим подчиненным, чтобы они отменили свое внимание к проекту.”

- Ха-ха, спасибо Вам, молодой господин Лу. - Я польщен.”

“Нет проблем, - вежливо ответил Лу Шаомин.

Затем подошла Нин Цин. Лу Шаомин увидел ее и протянул руку, чтобы обнять за талию. - Генеральный директор Ин, позвольте вас представить. Это моя жена, Нин Цин. Нин Цин, это финансовый магнат, Ин Мучен, генеральный директор Ин.”

Инь Мучань посмотрел на Нин Цин своими черными глазами и слабо улыбнулся: “Цинцин, давно не виделись.”

- Брат Ин, как поживаете?”

Лу Шаомин был ошеломлен “ " Нин Цин, вы знали генерального директора Ин?”

Нин Цин не ответила, но Ин Маучэнь ответил: "О, семья Ин и семья Нин были друзьями в течение нескольких поколений. Цинцин росла вместе с моей сестрой Шуйлин. Они лучшие подруги, и Цинцин тоже, конечно, моя сестра.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 115:Какого Рода Прошлое Она Скрывала?**

“Ах, вот как?- Лу Шаомин поднял резкую бровь, и его глубокие узкие глаза были наполнены легким весельем, когда он задержался на обоих лицах.

Йинг Мучен поднял свои губы, и его темные глаза встретились с глазами Лу Шаомина, когда он раздвинул свои тонкие губы. “Конечно, есть ли необходимость в том, чтобы я лгал молодому господину Лу?”

Мужчинам, которые были столь же зрелыми и мудрыми, как и они сами, достаточно было одного взгляда, чтобы заглянуть друг другу в душу. Лу Шаомин тихо рассмеялся “ " ха-ха, я не ожидал, что у меня будет такая сильная судьба с президентом Ин. Когда твоя сестра будет свободна, давай соберемся и встретимся.”

Йинг Мучен пошевелился, его глаза были темными и глубокими, ни один луч света не отражался от них. Он засмеялся и ответил: “Шуйлин уехал за границу три года назад и больше не вернулся. Когда она вернется, мы соберемся вместе. Молодой господин Лу, Цинцин, у меня еще кое-что есть, так что я пойду первым.”

- Хорошо, мистер Ин, я не буду вас отсылать.”

Нин Цин наблюдал, как Ин Мучен развернулся и сел в роскошный бизнес-автомобиль. Позади него стояла очень молодая и красивая секретарша в белой рубашке, обтягивающей бедра юбке и с умным и опытным взглядом.

Нин Цин бросила еще пару взглядов на секретаршу.

Она видела, как секретарша села в машину после Ин Мачен. На заднем сиденье женщина-секретарь наклонилась к Йинг Мучен. Ее белокурые руки сняли пальто Йинг Мучена и расстегнули пуговицы на воротнике его рубашки. Их действия были интимными и естественными.

Йинг Мучен откинулся на заднее сиденье, поднял руку и ущипнул себя за переносицу.

32-летний мужчина был в самом расцвете сил. Каждое движение инь Мучэня обнаруживало молчаливую и устойчивую мужественность, и было особенно очаровательно.

Водитель захлопнул дверцу и заслонил Нин Цин от посторонних глаз.

Роскошный Бизнес-Кар умчался прочь.

- Нин Цин, если ты еще раз посмотришь, я задам себе вопрос, действительно ли твои отношения с ним такие же простые, как между братом и сестрой?- Как только взгляд Нин Цин устремился вслед за машиной, рядом с ее ухом раздался шутливый голос мужчины.

Оглянувшись, она увидела, что Лу Шаомин смотрит на нее с нежностью.

Нин Цин блеснула нежной улыбкой, и ее изящное тело приблизилось к нему. Его правая рука все еще лежала на ее маленьком плече. Она вошла в его теплые и широкие объятия и пробормотала, надув губы: - Шаоминг, ты что, ревнуешь? Он брат моей лучшей подруги, это действительно так просто.”

Лу Шаомин посмотрел на девушку сверху вниз. Звезды ночного неба были рассеяны и сверкали в ее прекрасных осенних глазах. Они были яркими и чистыми, и она не лгала.

Лу Шаомин поверил ей насчет Инь Мучэня.

Такой человек, как Йинг Мучен, не должен был обманывать его.

Но с каким острым у него был взгляд, он сразу понял, что улыбка Нин Цин была немного натянутой. Она не умела ничего скрывать, и на ее лице было написано рассеянность.

У нее было что-то на уме.

Почему появление Йинг Мучен сделало ее рассеянной?

Что за прошлое она скрывает?

Лу Шаомин не стал спрашивать. Если бы она захотела рассказать ему, то сделала бы это сама. Точно так же, если бы он хотел знать, ему вовсе не нужно было, чтобы она говорила ему об этом.

Он просто хотел дождаться, когда она возьмет инициативу в свои руки и положится на него всем сердцем.

Взяв ее за руку, Лу Шаомин снял свое черное твидовое пальто и крепко обнял ее маленькое тельце. Потирая ее нежное лицо своим твердым подбородком, он поцеловал ее и тихо спросил:”

Лицо Нин Цин слегка покраснело. Иногда по дороге мимо него проходили прохожие, но он не отступал.

“Не холодный.- Нин Цин спрятала свое маленькое раскрасневшееся личико у него на груди и глубоко вдохнула его чистый и теплый аромат. - Она протянула свою маленькую руку, чтобы довольно обнять его за тугую талию. Ее голос был мягким, когда она спросила: "Шаоминг, может ли Большой Брат Инь украсть у тебя бизнес?”

Каков был статус Лу Шаомина, он был преемником имперской группы Lu Corporation. Кто может соперничать с ним?

Но она случайно подслушала их разговор только что, когда Лу Шаомин отдал этот проект развития Цзиньтянь Инь Мучэнь.

“Ну, это не считается кражей бизнеса у меня. Jingtian development-это проект по переработке нефти. Как самый горячий финансовый магнат сегодня, Ying Muchen лучше всего подходит для обработки обжаренного проса и переработки нефти. Он специализируется на технологиях. Мне не очень нравится это поле. Я уделил ей совсем немного внимания, и раз уж она так нужна Йинг Мучен, я отдам ее ему.”

Нин Цин кивнула. Она подняла голову и поцеловала мужчину в подбородок. - Шаомин, у тебя много дел со старшим братом Инем?”

Лу Шаомин держал ее в своих объятиях и чувствовал себя счастливым.

“Я мало общаюсь с ним, но он один из тех людей, которыми я восхищаюсь. Начав с нуля и сделав себе имя в Т-Сити, а то и во всем мире всего за три года... финансовый магнат нуждается лишь в блокноте и одним движением пальца его статус можно было бы умножить в несколько раз, он остер и умен.”

Длинные трепещущие ресницы Нин Цин закрыли ее глаза, когда она посмотрела вниз. Она была рассеянна. Ее реакция была медленной; он не знал, о чем она думает.

Каким же замечательным человеком он должен быть, чтобы заставить Лу Шаомина так его хвалить.

Просто начинаю с нуля, ха.

- Но Йинг Мучен отнюдь не хороший человек. Мужчины в бизнесе привыкли к романтике. Женщина-секретарша-это упакованный любовник его. Глядя на женщину-секретаря, она, должно быть, уже принадлежала ему.”

Нин Цин не ожидала, что он упомянет об этом в разговоре с ней. Она неожиданно подняла голову и встретилась взглядом с его глубокими, но яркими и сверкающими, как бриллианты, глазами.

Нин Цин, которая ответила, не смогла удержаться от смеха. Когда она видела, чтобы этот человек клеветал на человека? Он всегда будет с презрением говорить о них.

Но только что он оклеветал Йинг Мучен прямо у нее на ухе. Впервые он сделал что-то мелкое. Он сказал, что ему все равно, но в глубине души он ревновал.

Оказалось, что он был довольно мелочным.

Рассеянность в ее голове мгновенно исчезла. Она держала красивое лицо мужчины в своих маленьких ладонях. Чем больше она смотрела на него, тем красивее он становился. - Да, да, да, вы единственный хороший человек в мире. Вы чисты и застенчивы. Вы нашли секретаря-мужчину. Йинг Мучен не может сравниться с тобой.”

Уши у Лу Шаомина слегка покраснели-она прочла его мысли.

Он прожил 30 лет, и его сердце всегда было спокойным и нежным, но когда он встречался с ней, его IQ часто падал, и он делал некоторые детские вещи, например, целовал ее слюну в ту ночь и плохо говорил сейчас Ying Muchen.

Его хорошее воспитание отошло на второй план.

Лу Шаомин слегка кашлянул. На его красивом лице не было смущения. Он просто выпрямился и хотел оттащить ее от себя.

Но смех Нин Цин звучал как звон колокольчиков, и она протянула руку и ущипнула его за угловатые щеки, как будто не видела достаточно его лица.

Лу Шаомин тут же нахмурился. Эта девушка действовала все более и более смело. Она дергала его за уши, шлепала по заднице, а теперь еще и щипала за лицо.

Она была почти вне закона.

- Президент ... - подошел Чжу жуй с документом в руке.

Когда Нин Цин увидела, что кто-то приближается, она быстро отпустила Лу Шаомина и отступила назад.

Как только теплый нефрит в его руках ушел, Лу Шаомин нахмурился на Чжу жуя и спросил: “Что случилось?”

Чжу жуй не ожидал, что потревожит удовольствие президента. Смущение и неловкость висели на его лице, но он сказал сухо “ " мы только что встретились с боссом Da Xing Industries, и у нас есть проект, который мы должны обсудить с ним…”

Лу Шаомин кивнул, показывая, что он понял. Он посмотрел на Нин Цин и сказал: “Возвращайся в отель. Я отвезу тебя обратно в город Т, как только закончу.”

“В порядке.- Нин Цин кивнула.

…

У Нин Цин было что-то на уме. Она достала из сумки карточку своего номера, вставила ее в считывающее устройство и отперла дверь гостиничного номера.

Она ступила в комнату одной ногой и нащупала вокруг стены своей маленькой рукой, чтобы включить свет.

Но тут позади нее появилась высокая фигура, и ее поцеловали.

После долгого поцелуя Нин Цин почувствовала слабость в его руках. Она чувствовала себя беспомощной. - Шаоминг, разве тебе не надо работать?”

Голос мужчины был низким и хриплым, очень притягательным и очаровательным. Он прозвенел в ухе Нин Цин и вызвал покалывание: "как ты хочешь, чтобы я работал с таким обеспокоенным выражением на твоем лице? Нет ничего важнее, чем моя маленькая жена. Больше никакой работы, я буду проводить время с тобой.”

Розовые губы Нин Цин надулись. Чувство женственности поднялось в ней; она была избалована им.

На самом деле, это было нормально, если она чувствовала себя одинокой в одиночестве, но он должен был прийти и спровоцировать ее.

Это было так приятно.

Она схватила его за воротник рубашки и сказала нежным голосом: "Какая маленькая жена, насколько я моложе тебя? Выкрикивая такое сентиментальное прозвище, у вас есть некоторые психологические проблемы! ”

- О, на 10 лет моложе? Так как же мне тогда называть тебя, дорогая жена, Цинциннати детка, милая…”

Стройная спина Нин Цин была прижата к двери, тяжело дыша и выпуская сладкие вздохи,когда она оттолкнула его. Она не могла вынести его очаровательного бормотания, особенно "милая", когда он звал ее с обожающим смехом с чистым британским акцентом, и в низком и соблазнительном тоне... так фатально!

Ходили слухи, что он хорошо владеет многими языками и вообще очень хорошо осведомлен.

В возрасте 20 лет она хотела расти быстрее.

Она не могла отказать такому потрясающе красивому мужчине.

Нин Цин обвила его шею руками. Она не знала, что больше всего поразило ее-пьянящий свет или красивая внешность и отчетливые бакенбарды. Она посмотрела на него тяжелым взглядом и поцеловала.

Но мужчина увернулся и повернул лицо в сторону. Лу Шаомин улыбнулся со скрытым смыслом, когда он спросил “ " Нин Цин, тебе действительно не в чем мне признаться?”

Она была такой ненормальной.

- Да, - ответила Нин Цин с томной улыбкой. “Лу Шаомин, ты мне нравишься.”

- Она поцеловала его.

Лу Шаомин не закрывал глаз. Он открыл глаза и посмотрел на застенчивые, дрожащие ряды длинных, тонких ресниц девушки, когда она медленно поцеловала его. Ее губы были тонкими и розовыми, а щеки полными.

Чем больше он смотрел, тем красивее она была.

Большая ладонь обхватила ее сзади за шею, когда он поддержал ее и повесил себе на шею.

Еще один долгий поцелуй закончился. Глядя на слегка покрасневшие и распухшие губы девушки, Лу Шаомин был немного удовлетворен. Он протянул руку и приподнял ее рубашку. Он рисовал круги на ее плоском и гладком животе своей большой грубой ладонью.

“Я слышал, что женщины испытывают сильную боль во время менструаций. Может, так будет лучше? Или мне приготовить немного коричневой сахарной воды для вас?- В комнате было тихо, и его голос был так мягок, когда он держал ее в своих объятиях, шепча ей что-то интимное, как муж и жена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 116:Сражался За Оу Ло Си**

Нин Цин изначально была в его объятиях, но она подняла голову, когда услышала это. - Шаоминг, где ты слышала, что женщина может страдать, когда у нее месячные? Посмотри, как умело ты массируешь мой живот. Это ведь не в первый раз?”

Рука Лу Шаомина замерла, и он посмотрел вниз на кристально чистые глаза девушки, которые мерцали светом мудрости.

- Скажите, откуда у вас такой опыт?- Нин Цин схватила его за воротник, продолжая настойчиво спрашивать.

Лу Шаомин поднял свои похожие на лезвие брови и небрежно ответил: “в прошлом у меня была дочь из богатой семьи, которая была близка мне. Был один раз, когда у нее начались месячные и она меня достала…”

“Значит, ты приготовил ей десерт и помассировал живот?”

“Нет, я к ней не прикасался, но моя мама придиралась ко мне. Я слышал это от нее, так что я мог приблизительно вспомнить.”

- Хм!- Нин Цин надулась, потому что была не слишком счастлива.

Мать придиралась к нему без всякой причины? Разве она не надеялась, что он сделает то же самое с дочерью из богатой семьи?

Казалось, что его мать любила дочь из богатой семьи.

Семья с аналогичным происхождением.

Лу Шаомин поднял подбородок девушки двумя пальцами и усмехнулся. - Но почему же? - Ты злишься? Почему ты злишься? Она страдала от боли, и это было ее дело, я не имел к этому никакого отношения. Разве я виноват, что услышал, как моя мама ворчит?”

Нин Цин знала, что ей не следует сердиться. Такие мужчины, как он, решительны и прямолинейны, когда речь заходит об отношениях. Он держался сам по себе. Это были те женщины, которые интересовались им, но он никогда не давал женщинам шанса приблизиться к нему.

С тех пор как она вышла за него замуж, он никогда не говорил об этом, но она знала, что в семью Лу нелегко попасть.

- Шаоминг, а твои родители хотели бы меня видеть?- Нин Цин потерла глаза.

“Глупая девчонка. Ты мне нравишься, и они, естественно, тоже будут любить тебя.- Лу Шаомин поцеловал ее в глаза. - Кроме того, ты замужем за мной, Лу Шаомин, но не за семьей Лу. Ты проведешь со мной остаток своей жизни, так что тебе не о чем беспокоиться. Тебе нужно только поверить в меня.”

- МММ, - кивнула Нин Цин. Она поцеловала его в уголок губ, и глаза ее радостно заблестели.

Лу Шаомин подумала, что этого недостаточно, поэтому он толкнул ее обратно на кровать и повернулся, чтобы поцеловать в красные губы.

- Нин Цин, ты хочешь вернуться в школу. Вы уже решили, в чем хотите специализироваться?”

- Мм, я решила, что не хочу играть всю свою жизнь. Я хочу продолжить свое обучение в медиа-школе. Я хочу быть режиссером, если у меня есть шанс в будущем.”

“Хех, это здорово, моя маленькая женушка. Твой муж всегда будет поддерживать тебя.”

…

Ся Сяофу пошел в раздевалку за кулисами, чтобы переодеться. Она договорилась с Нин Цин пойти посмотреть ночную сцену во время ужина тем вечером.

Она сняла свое сказочное платье и надела белую кружевную рубашку. Рубашка доходила ей до самой лодыжки. Поскольку в раздевалке был кондиционер, она не надела жакет, а села на стул после того, как весь день ходила на каблуках. Затем, ее помощник, Сяо Ли помог ей снять макияж.

На самом деле она не накладывала макияж на обычную основу. Ее овальное лицо было прекрасно само по себе. Ее брови были похожи на рисунок тушью, и она не нуждалась ни в каких украшениях.

Церемония вручения премии "Белый цветок" была торжественным событием, она наложила румяна и помаду, чтобы вписаться туда.

Когда Сяо Ли снимал для нее макияж, Ся Сяофу услышал, как две-три корейские звезды женского пола болтают рядом с ней. Ся Сяофу посмотрел в сторону и увидел очень известную корейскую звезду.

- Эй, мне наконец-то удалось увидеть Оу Ло Си лично. Он действительно хорошо выглядит. Он оправдал свою репутацию самого красивого молодого мужчины-знаменитости в Китае. Но он такой холодный. Когда я встала рядом с ним, он даже не потрудился посмотреть на меня.”

- Именно, я взял на себя инициативу поговорить с ним, но он просто ушел. Он такой самонадеянный. Хм, вообще-то, что в нем такого особенного? Он такой хвастун под своей маской, такой грубый.”

“Вздыхать. Позвольте мне вам кое-что сказать. Я слышал, что Оу Ло Си-гей. Он был подкуплен таинственным богатым человеком. Взгляните на его внешность, и вы поймете, что это вполне естественно. Мы не можем винить его за то, что он не может видеть женщину в своих глазах. Хаха.”

Были презрительные насмешки со стороны корейских звезд, которые были так распутны, и это зажгло огонь в Ся Сяофу. Она крепко сжала кулаки.

Она посмотрела на себя в зеркало и тихо рассмеялась, но достаточно громко, чтобы ее услышали три корейские звезды. “Есть поговорка На китайском языке: люди, которые не могут получить виноград, ответят, что виноград слишком кислый, чтобы есть в любом случае. Точно так же, как вы оставляете других, у которых нет манер, вы должны сначала проверить себя.”

Корейские звезды быстро повернулись, чтобы посмотреть. Они были приглашенными гостями этой ночи. Они были в Китае и разговаривали по-корейски, думая, что никто этого не поймет. Вот почему они говорили чуть громче. Они никак не ожидали, что эта женщина так свободно говорит по-корейски.

Все трое с первого взгляда узнали Ся Сяофу. Богиня номер один Китая была такой элегантной и умной. Куда бы она ни пошла, она привлекала всеобщее внимание.

Там было слишком много красивых женщин, и она была единственной, кто был так элегантен.

Корейские звезды не хотели обидеть Ся Сяофу и быстро улыбнулись: “я вижу, это Сяофу. Мы с нетерпением ждем встречи с вами лично. Здравствуйте, приятно познакомиться.”

Трое из них протянули свои руки, чтобы пожать руку Ся Сяофу в качестве дружеского жеста.

Ся Сяофу оттолкнула руку Сяо Ли, которая снимала ее макияж, и она лениво села прямо. Она откинула свои красивые пепельно-зеленые волосы, которые свисали ей на щеки, и откинула их на спинку стула, стоявшего у ее талии. Ее шелковистые волосы блестели, так как о них хорошо заботились с помощью лечения. Ее волосы были так же элегантны, как и ее тело. Издалека все еще чувствовался ее приятный запах.

Не глядя на Троицу, она надменно и отчужденно вздернула свой прекрасный подбородок. “Тебе нравится Оу Ло Си, но ты высмеиваешь его за то, что он был подлым человеком, потому что он не беспокоился о тебе. Сколько раз вы представляли себе, как все будет происходить между вами и им? Вы не могли получить его, поэтому вы сделали его злым в ваших умах. До чего же вы все презренные люди!”

- Это ты! Корейские звезды встали со своих стульев, и их лица стали серьезными.

- Сяофу.- Сяо Ли недоверчиво посмотрел на Ся Сяофу.

Она следила за Ся Сяофу уже три года и никогда не видела, чтобы эта женщина затевала драки. Она никогда ни с кем не вступала в словесные споры с тех пор, как впервые вошла в круг развлечений, но теперь она атаковала этих корейских звезд словами острыми, как иглы дикобраза.

Это было за кулисами церемонии награждения, и это были известные корейские звезды. То, что она сделала, нанесло ущерб обеим сторонам; она была слишком импульсивна.

Сяо Ли хотел дать совет Ся Сяофу.

Но затем корейская звезда указала на нос Ся Сяофу, когда она сплюнула: "Ся Сяофу, не забывай, кто ты после того, как мы покажем тебе некоторые манеры. А ты кого ругаешь?”

Ся Сяофу медленно поднялась и посмотрела на три звезды. Она пошевелила губами и изобразила насмешливую ухмылку. “Я тебя ругаю. Разве ты не слышишь?”

“Хе, Ся Сяофу, какое отношение к тебе имеет наш разговор о оу Ло Си? Может быть, у тебя что-то было с ОУ Ло Си? ОУ Ло Си встречается как с мужчинами, так и с женщинами?”

“Ну, ты все правильно понял. У меня есть кое-что с ОУ Ло Си. я могу также сказать вам. Он такой свирепый в постели. Он держится долго и очень искусен. Ты что, ревнуешь? Неужели ты позеленел от зависти? Почему бы не пописать в лужу и не взглянуть на свои отражения? Ваши лица после стольких пластических операций ... в вас нет ничего настоящего. Как вы квалифицированы, чтобы любить его? Поторопись и возвращайся в Корею. Не смущайтесь здесь!”

Сяо Ли в шоке вытаращил глаза. Она просто не могла поверить, что Ся Сяофу говорил такие вещи!

К счастью, в раздевалке их было немного. В противном случае, если бы слухи распространились, результат был бы за пределами нашего воображения.

“ТСК-ТСК. У тебя есть что-то с ОУ Ло Си? Мы на это не купимся. ОУ Ло Си рожден для того, чтобы трахаться с мужчинами. Он-игрушка для тех старых руководителей…”

Корейские звезды резко и неожиданно высмеяли ее Пак. Одна из них почувствовала острую боль на щеках, и все стихло.

Оказалось, что Ся Сяофу бросился вперед и дал корейской звезде крепкую пощечину.

Ся Сяофу дрожал всем телом. В ее глазах горел почти огонь. Она крепко сжала кулаки и выплюнула: “не смей больше ничего говорить!”

“Как ты смеешь бить меня? Девочки, вперед!”

Ситуация внезапно превратилась в хаос. Три корейские звезды связались с Ся Сяофу и начали сражаться. Ся Сяофу была не просто для вида; она взорвалась от гнева и пнула их своими пятками. Кто-то дернул ее за водоросли, как за волосы, и она почесала лицо стоящего перед ней человека.

Глухой звук. Несколько женщин упали на землю, продолжая сражаться.

Сяо Ли прикрыла рот рукой, так как была чрезвычайно напугана. Она посмотрела на ся Сяофу, который выглядел свирепо на земле, и ей показалось, что у нее помутилось зрение.

Неужели это действительно фея Ся Сяофу?

- Перестань драться, отпусти меня!"Сяо Ли бросился вперед, чтобы помочь Ся Сяофу.

Тем не менее, Ся Сяофу не мог оторвать трех женщин с ее силой, “прекрати бороться, я собираюсь позвать на помощь”, Сяо Ли выбежал в панике.

Три женщины разорвали кружевную рубашку Ся Сяофу и ударили ее очень сильно. Затем они встали. - Девочки, давайте остановимся. Мы не можем позволить СМИ увидеть это. А теперь пошли!”

Три корейские звезды вышли на улицу.

Ся Сяофу сидела снаружи, и она была как львица, которую спровоцировали. От нее исходила холодная аура. Она подняла руку, чтобы стереть кровавое пятно в уголке губ. Она встала и тоже вышла.

Она вышла и поняла, что на улице холодно. Область груди ее кружевной рубашки была разорвана на куски, и она могла только прикрыть грудь двумя руками, чтобы блокировать разорванную ткань.

Как они могли сказать такое про Оу Ло Си?

Как они узнают, что Оу Ло Си был геем?

Она никому не позволяла ругать Оу Ло Си!!!

Она быстрыми шагами направилась к лифту. Внезапно она увидела, что несколько мужчин злобно улыбаются. “Кто эта женщина? Обнажая ее руки и ноги зимой. Глядя на ее спину, я могу сказать, что она нежна и грациозна. Она определенно красавица. Хаха.”

Были даже мужчины, которые звали ее сзади. - Эй, Мисс, сколько стоит ночь? У меня есть деньги. Повеселись со мной сегодня вечером.”

Мужчины присвистнули.

Когда это Ся Сяофу подвергался такому смущению и унижению? Это было плохое время для всего этого. Она была в лохмотьях, и тогда ее нельзя было узнать. Она только стиснула зубы и быстро пошла к лифту.

Она ускорила шаг, но извращенцы позади нее тоже ускорили свой шаг. - Мисс, почему вы бежите? В коридоре никого нет, повеселись со мной. Вы хотите войти в лифт? Еще лучше. Тогда ты не сможешь сбежать. Хаха.”

Ся Сяофу был в панике. Она видела много мужчин. Эти мужчины имеют злые мысли при виде женщины. Неужели они собираются ее изнасиловать?

В панике она вдруг остановилась. По мнению Ся Сяофу, это был мужчина в белой рубашке и черных брюках. Мужчина снял свой костюм и держал его в руке. Он сунул одну руку в карман и подошел к ней.

Если бы это был не Оу Ло Си, кто бы еще это мог быть?

Затем Оу Ло Си посмотрел на нее. Его кристально чистые глаза были похожи на журчащий ручей в горе.

Даже красивее, чем звездная ночь.

Он бросил на нее быстрый взгляд и посмотрел на мужчин, которые преследовали ее. На его лице почти ничего не изменилось, но он заметил ее смущение.

Ся Сяофу увидела его и почувствовала, как огонь в ней сменился горечью. Ее нос покраснел, а глаза наполнились слезами.

Она больше не могла ясно мыслить, а потом услышала звон лифта. Она могла только вбежать в лифт.

Войдя в лифт, она встала боком, чтобы спрятаться за его внутренней стенкой. Она только открыла глаза, когда выглянула наружу с поднятой настороженностью.

Группа мужчин подбежала, и они, очевидно, тоже хотели войти в лифт.

Ся Сяофу почувствовала, как у нее сдавило сердце. Она посмотрела на ОУ Ло Си, который стоял совсем рядом с лифтом. Она не поверила бы, если бы он не мог сказать о злых намерениях этих людей. Поможет ли он ей?

Эта группа людей подошла ближе, в то время как Оу Ло Си стоял величественно, не собираясь двигаться.

Ся Сяофу почувствовала, как ее лицо загорелось, а на глазах выступили слезы. Она кричала, чтобы пожаловаться своим хриплым голосом: "Оу Ло Си!”

Эти люди попытались пройти мимо Оу Ло Си,и он вдруг молниеносно вытянул руки. Затем он преградил путь человеку, стоящему впереди группы.

Люди позади него вошли в спину человека, который был заблокирован, и они остановились.

Один из них высокомерно крикнул: "Кто ты такой? Мальчик, я советую тебе не лезть не в свое дело. Мы пытаемся здесь расслабиться. Вы…”

Никто не видел, как Оу Ло Си наносил удары. На самом деле, Оу Ло Си не бросал никаких ударов. Он только взмахнул рукой, которая держала его костюм, и эти люди упали назад и образовали пирамиду.

“Айо... - простонали мужчины от боли.

- Уходите!- ОУ Ло Си сплюнул.

Мужчины поняли способности Оу Ло Си и знали, что он был человеком, который практиковал боевые искусства.

Ся Сяофу, который был в лифте,начал рвать еще больше. Это были слезы обиды. Она боролась за него, но он не собирался делать никаких попыток спасти ее. Он был готов помочь только тогда, когда она умоляла.

Однако она все равно была в восторге. Он все-таки помог ей.

Разве он не закрывал на нее глаза?

Мужчины ушли, и когда Ся Сяофу подняла глаза, она увидела, что Оу Ло Си идет вперед, не собираясь входить в лифт.

Такой холодный человек.

- Эй, Оу Ло Си, ты можешь составить мне компанию в лифте? Моя одежда порвана, и я представляю собой весьма впечатляющее зрелище. Любой человек, который увидит меня, будет иметь дурные мысли. Будь хорошим человеком и проводи меня вниз, хорошо?

ОУ Ло Си сделал паузу, но никто не мог сказать, о чем он думал.

Глаза ся Сяофу были красными, и на ее нежном овальном лице все еще стояли слезы. Но она подняла голову и посмотрела на ОУ Ло Си очень мягко, но упрямо, как мул.

Она решила, что если он уйдет, то она последует за ним.

Она боролась из-за него. Ей было двадцать три года, и это был ее первый бой.

Прямо как мегера.

Поведение, которое она когда-то презирала.

ОУ Ло Си помедлил с минуту, а затем повернулся, чтобы войти в лифт с оцепенелым выражением лица.

Ся Сяофу приподняла уголки губ, и на ее лице появилась красивая улыбка, похожая на распустившийся цветок лотоса. Затем она закрыла дверь лифта.

Мужчина стоял рядом с ней, и она видела его краем глаза.

Он был так красив, а линия его подбородка выглядела так, словно ее очертил дотошный художник. Его кожа была не просто светлой, как у маленького мальчика, но и медовой, покрытой легким налетом сексуальности.

Ся Сяофу внезапно вспомнил тот день, когда он заблокировал пулю для Нин Цин. Он был подобен герою, спустившемуся с небес. Он всегда был сдержанным, но таким очаровательным.

Может быть, с этого момента он ей даже понравился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 117:Сюйлин, вы вернулись**

Поскольку он ей нравился, она не могла позволить другим говорить о нем что-либо плохое, поэтому она вступила в борьбу за него.

Но стоит ли ему так надменно и высокомерно стоять перед ней?

В конце концов, она была богиней своего поколения. С самого рождения она всегда жила под благоговейными взглядами других людей. Она всегда была целью их преследования. У нее была своя самооценка и гордость!

Но он даже не смотрел прямо на нее, она ему не нравилась!

Он был ужасен.

Большой плохой человек.

Слезы ся Сяофу застилали ей глаза. Она спокойно смотрела на худую фигуру мужчины. Внезапно она вспомнила, как говорила, что он “очень свиреп в постели.” В то время она просто горячо разговаривала. Теперь, когда она подумала об этом, ее лицо запылало.

Она даже не знала, о чем тогда думала. Она не была похожа на себя для него.

Самое смешное, что он ничего не сделал.

Он стоял там с достоинством, в то время как ее одежда была в лохмотьях.

В лифте не было отопления. Ся Сяофу дрожал от холода. Он держал в руке пиджак от костюма, но даже не одолжил ей свой пиджак.

А-ху. Ся Сяофу нарочито громко чихнул.

Однако сидевший рядом мужчина никак не отреагировал. Он не смотрел на нее искоса. Он посмотрел вперед, как будто цветок расцветет, как только двери лифта откроются.

Ся Сяофу надула розовые губки за его спиной.

Она беспомощно протянула два изящных пальца и слабо ухватилась за край его костюма. “О Ло Си, ты можешь одолжить мне свою куртку? Мне так холодно.”

ОУ Ло Си сделал паузу на несколько секунд, затем медленно повернулся к ней, пристально глядя на ее нежное красивое овальное лицо. Ее прекрасные кудри были в беспорядке, несколько прядей волос прилипли к нежной шее и щекам, придавая ей другой стиль.

“ОК.- Ответил ОУ Ло Си и протянул Ся Сяофу свою куртку.

На лице Ся Сяофу быстро появилась улыбка, на самом деле она была легко удовлетворяемой маленькой девочкой.

“Спасибо.- Она потянулась за ним.

Когда жакет оказался у нее на ладони, ей стало холодно в груди. Без ее маленькой руки, держащей разорванную ткань на груди, платье быстро соскользнуло вниз. Сегодня на ней было сказочное платье, а под ним-только Нубра.

Ее нежная кожа, похожая на тонкий бараний жир, была открыта холодному воздуху, и Ся Сяофу задрожала.

Забыв прикрыться своей маленькой ручкой, она быстро подняла глаза и увидела, что молодой человек перед ней не шарахается от нее и смотрит на ее прекрасную полную дугу.

- ...Ся Сяофу мгновенно забыл среагировать.

Ее овальное лицо было красным. Неужели он не знает, как избежать этого взгляда? Она была случайно разоблачена. Неужели он не знает, как отвести взгляд?

Через бог знает сколько времени Оу Ло Си спокойно отвел свой пристальный взгляд в сторону. На его лице не было ни следа смущения или аномалии, как будто он не был тем, кто только что заглянул.

Ся Сяофу, “ ... " что он имеет в виду?

У него не было никакой реакции даже после того, как он увидел ее тело?

Черт возьми!

Обернувшись, Ся Сяофу посмотрела на себя в зеркало лифта. Женщина в зеркале была прекрасна, как роза. У нее была тонкая талия и упругая попка. У нее были красивые стройные ноги. Любой человек был бы искушен, если бы увидел это.

В противном случае мужчины не стали бы думать ничего дурного, просто глядя ей в спину прямо сейчас.

Ся Сяофу рассердилась, она отвела глаза и сказала недовольным тоном: “Эй, Оу Ло Си, ты только что посмотрел на мою грудь.”

Ся Сяофу пожалела, что не может прикусить язык после этих слов. Она хотела быть более эвфемистичной, но ее слова были так прямолинейны.

- Ну и что?- Ответил ОУ Ло Си, и в его голосе послышались веселые нотки, как у подростка.

“Я…”

Как раз в этот момент зазвенел открывшийся лифт. “Если больше ничего нет, то я ухожу.- ОУ Ло Си ушел.

Ся Сяофу была так зла, что ее чуть не вырвало кровью. Как же ей хотелось подбежать, чтобы нарисовать и испортить его прекрасное лицо. Кто просил его быть таким высокомерным!?

- Сяофу."Сяо Ли и несколько членов экипажа также бросились туда. - Сяофу, с тобой все в порядке? Когда мы только что поднялись наверх, тебя уже не было.”

“Со мной все в порядке.- Ся Сяофу крепко прижала к себе куртку. Его запах остался на куртке. Он пах так чисто.

Ся Сяофу потерлась нежным лицом о воротник куртки и неудержимо посмотрела на высокую и красивую фигуру Оу Ло Си, стоявшего у двери.

- Она покраснела.

Выйдя за дверь, Оу Ло Си был окружен своими помощниками и препровожден в роскошный лимузин. За его спиной двое коллег сплетничали и перешептывались.

“Мы только что слышали, как кто-то ссорился в раздевалке, когда проходили мимо. Я также слышал голос национальной богини Ся Сяофу. Я не знаю, правильно ли я расслышал.”

- Вероятно, только Оу Ло Си знает об этом. Он постоял у двери и с минуту прислушивался, прежде чем отогнать нас. Он приехал так поздно. Забудь об этом, давай больше не будем сплетничать. Будьте осторожны, что выходит из наших уст.”

…

Лу Шаомин прилетел в Соединенные Штаты по делам, и Нин Цин сошел с самолета.

Когда она вошла в вестибюль аэропорта, Сяо Чжоу был там, чтобы забрать ее. Передав Сяо Чжоу чемодан, который она держала в руке, они вышли вместе.

Сяо Чжоу все еще говорил взволнованно, когда она внезапно поняла, что Нин Цин остановилась.

Проследив за взглядом Нин Цин, она увидела, что неподалеку от вестибюля к ним направляется очень красивая и привлекательная девушка.

У девушки были волосы до плеч. Кончики ее волос завивались внутрь, придавая ей ауру маленькой женщины, она носила красную блузку с широким воротником и открытыми плечами, открывая свой светлый и плоский живот, когда она шла. Временами появлялась ее нежная ключица. Она была одета в пару черных колготок, которые обернулись вокруг ее длинных ног и увеличили ее изящную фигуру.

Девушка уже снимала темные очки. Глаза Сяо Чжоу сияли, у девушки были одноглазые глаза с естественным крылатым карандашом для глаз, дающим ей невыразимое чувство очарования.

Девушка была полна молодости и романтики.

Эта девушка так отличалась от Нин Цин и Ся Сяофу. Характер Нин Цин был в основном мягким, как вода, ее характер был подобен ягненку, в то время как Ся Сяофу был полон духа и как фея. С другой стороны, эта девушка была отчужденной и великолепной, как будто, если бы она захотела, она могла бы быть горячей, как огонь, и сжечь свою юность от всего сердца.

У каждой из трех девушек был свой стиль.

Девушка вышла из дверей вестибюля аэропорта, и Нин Цин побежала за ней.

- Нин Цин, подожди меня.- Сяо Чжоу погнался за ней.

Снаружи девушка пыталась остановить такси. Нин Цин подошел и улыбнулся ей. - Шуйлинг, ты вернулся?”

Инь Шуйлин искоса взглянул на Нин Цин. Ее красивые глаза с одним веком были бесстрастны, без следа удивления или шока. Она ответила: "Да.”

Нин Цин была в растерянности. - Сюйлин, куда ты хочешь пойти теперь, когда вернулась? Садись в мою машину, и я отвезу тебя туда.”

“В этом нет необходимости.”

Как раз в этот момент для нее остановилось такси. Инь Шуйлин положила свой чемодан в заднее отделение, села на заднее сиденье, и такси уехало.

Нин Цин наблюдала за отъездом такси с разочарованием и мрачностью в глазах. Она знала, что Шуйлинг не простил ее.

И она не имела права на экстравагантное прощение.

Когда-то они были такими хорошими сестрами, сестрами, которые могли разделить все, кроме мужчин. Но три года назад этому пришел конец.

Как же Нин Цин могла не быть меланхоличной?

Сяо Чжоу тоже посмотрел на такси. Она задумалась: "Шуйлинг? Почему это имя мне так знакомо?- Ахнула Сяо Чжоу, когда ее глаза расширились. “Нин Цин, может быть, это Инь Шуйлин? Молодая любовница семьи инь, хорошо известная в городе Т, избалованная отцом и братом с момента ее рождения? Инь Шуйлин, который вел жизнь принцессы, и является высокомерным и властным.”

Нин Цин ничего не говорила, молодая хозяйка семьи Инь? Это было три года назад.

Три года назад семья Инь распалась и умерла.

Только брат Инь Шуйлин Инь Мучэнь, у которого не было кровного родства с семьей Инь, жил хорошо. Он был как солнце, ярко сияющее в небе.

Другие умерли или были заключены в тюрьму, в то время как Шуйлин бродил вокруг, вдали от дома в течение трех лет.

Неужели она исцелила двойную травму ума и тела?

…

Инь Шуйлин надела солнцезащитные очки, когда садилась в такси. Она посмотрела на меняющийся пейзаж.

У нее в голове вертелась фраза – " А что будет в будущем после прошлого и настоящего?"

Все было не так, как сейчас.

Ее губы скривились в насмешливой усмешке.

Таксист оказался мужчиной средних лет лет тридцати с небольшим. Он несколько раз взглянул на девушку в зеркало заднего вида. Широкие солнцезащитные очки закрывали половину ее лица. Были видны только ее мягкие и тонкие губы. На ее губах появился нежный, естественный и здоровый красный румянец.

Чрезвычайно радует глаз.

Таксист снова взглянул на фигуру девушки. Он больше всего любил смотреть на красивых женщин во время ежедневного вождения и больше всего изучал красивую женскую фигуру.

Фигура девушки была приятной и пропорциональной, у нее была редкая золотистая пропорциональная фигура.

Такси припарковалось перед небольшим кондоминиумом, который не был элитным. Это было очень обычным, но окружающая среда была элегантной, чистой и опрятной.

- Мистер, сколько стоит билет?- Инь Шуйлин достала свой бумажник.

"О, плата за проезд составляет 50", - ответил водитель со смехом.

Маленькая рука инь Шуйлин, достававшая деньги из бумажника, замерла. Она подняла глаза, улыбнулась и медленно произнесла: "я вышла один раз, и плата за проезд удвоилась? Мистер, вы что-то напутали? Каков номер телефона вашей таксомоторной компании? Я позвоню, чтобы подтвердить это для вас.”

Лицо водителя запылало. Он видел, что девушка была молода и только что вернулась из-за границы. Он хотел попросить немного больше денег, но не ожидал встретить кого-то настолько умного.

- Все в порядке, леди, стоимость проезда-20 долларов.- Поправился водитель.

Инь Шуйлин больше ничего не сказал. Она достала деньги из бумажника и протянула их водителю. Она взяла свой чемодан и вошла в квартиру.

Прежде чем водитель уехал, он усмехнулся: “она такая красивая, но оказывается разоренной!”

…

Инь Шуйлин вошла в кондоминиум площадью 60 квадратных метров, он был подержанным, и она арендовала его. Там были одна гостиная, одна спальня и одна кухня. Несмотря на то, что пространство было небольшим, этого было достаточно для нее одной.

Поставив чемодан на пол, она закатала рукава свитера и трижды тщательно прибралась в квартире.

Затем она снова открыла свой чемодан. В нем было несколько нарядов. Там же были нарисованные от руки комиксы. Наконец, появилась мягкая игрушка Hello Kitty.

Уголки ее рта приподнялись в улыбке, уголки глаз искрились естественным очарованием, когда она повесила мягкую игрушку на стену своей кровати. Она использовала свои естественно красные губы, чтобы поцеловать мягкую игрушку в лицо. - Ее голос был невинным и очаровательным. - Китти, спасибо, что сопровождала меня целых 10 лет. Это будет наш маленький дом на некоторое время. У меня сейчас не так уж много денег. Когда выйдет третий сезон моего комикса, Я возьму тебя с собой, и мы переедем в большой дом.”

Мягкая игрушка не могла говорить. Инь Шуйлин ущипнул мягкую игрушку за лицо, потом встал с кровати и пошел в гостиную.

…

Нин Цин поступил на режиссерский курс обучения в университете связи. Она могла бы работать в широком спектре отраслей, таких как вещание и хостинг, а также писать рукописи фильмов после окончания университета.

Нин Цин тщательно все обдумала; актеры и актрисы полагаются на свою молодость и внешность. Это была не очень стабильная работа.

Самое главное, она считала, что актриса, которая всегда была в центре внимания, не подходила для человека с положением Лу Шаомина и благородной семьи Лу.

Она хотела уйти за кулисы и сделать медленный переход.

Если в будущем, через накопление опыта и обучение, она будет квалифицирована, чтобы быть настоящим режиссером и рассказывать историю через фильм. Это была ее мечта.

Нин Цин поступил в третий класс режиссерского факультета. Как новая лучшая актриса поколения, ее лицо было для нее ярлыком, золотой вывеской.

К счастью, ученики не впадали в исступление, так как директор школы и директора-преподаватели недвусмысленно инструктировали их не гоняться за звездами во время школьных часов.

После занятий Нин Цин дала несколько автографов и выскользнула через заднюю дверь школы.

В это время “ " Нин Цин.- Подошли две студентки, одна из них открыла рот и позвала Нин Цин.

Нин Цин оглянулась, это была Линь Сюэмэй, старая подруга ее детства.

"Сюэмэй, ты тоже учишься в этой школе?- Нин Цин была очень счастлива, что встретила свою старую подругу в другом месте.

“Да, Нин Цин, когда я узнала, что ты придешь в нашу школу, я была очень счастлива. Мы не общались уже три года. А я-то думал, что ты меня забыл.”

“Как я могла? Я всегда тебя помнила, - ответила Нин Цин.

“Вот это здорово! Нин Цин, ты знала, что Сюйлин тоже учится в нашей школе? Она отличная студентка по обмену. Она вернулась из своей учебы в Великобритании. Она теперь карикатурист. За последние три года она выпустила восемь серий комиксов. Нынешний выпуск будет публиковаться в третьем сезоне и уже приобрел отличную репутацию в Интернете”, - сказал Линь Сюэмэй Нин Цин.

Нин Цин был действительно счастлив за Инь Шуйлин. “Неужели это так? Тогда стройте с ней планы. Давай поужинаем вместе, когда она освободится.”

- Конечно, - Линь Сюэмэй похлопал ее по груди и пообещал.

"Сюэмэй, у меня есть еще кое-какие дела, так что я должен идти.- Нин Цин попрощалась со мной.

“ОК.”

Линь Сюэмэй смотрел, как уходит Нин Цин, когда девушка рядом с ней взволнованно сказала: “Вау, Сюэмэй, я не ожидала, что ты знаешь двух знаменитых женщин в городе Т. Нин Цин является главной светской львицей в городе Т и теперь является королевой фильмов. В то время как инь Шуйлин-это маленькая принцесса города Т, с холодной и высокомерной природой. Мечта любого мужчины в этом городе-однажды сломать ей крылья и завладеть ею. Она принцесса по имени, но на самом деле она маленький демон. Но это странно, разве они не были хорошими друзьями? Почему ты должен просить Инь Шуйлин прийти на ужин? Почему Нин Цин сама не пригласит ее на свидание?”

Лицо линь Сюэмэя было несколько мрачным. Она вздохнула: "О, они поссорились три года назад.”

- Как же так? Почему?”

“А зачем же еще? Для человека. Разве вы не слышали о му Юньфань города Т?”

“Вау.- Глаза девушки загорелись, когда она в волнении прикрыла рот рукой. “Му Юньфань-это молодой мастер семьи му. Семья му-это большая семья, имеющая руку как в незаконных, так и в юридических вопросах. Они имеют высокий статус. Глаза цвета персика му Юньфаня прекрасны и дьявольски. Когда он был здесь, он был мечтательным любовником всех девушек в городе Т.

"Му Юньфань и Инь Шуйлин были помолвлены с самого детства. Одна была надменна и прекрасна, в то время как другая была дьявольской. Это была легендарная пара из города т.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 118:И Все Же Горный Дождь Пролился**

Вот именно. Линь Сюэмэй задумчиво кивнул. “В то время считалось, что семья Инь тесно связана с семьей му. Му Юньфань, Ин Шуйлин, Сюй Цзюнси и Нин Цин росли вместе и, следовательно, имели тесно переплетенные связи. После того, как Му Юньфань и ин Шуйлин обручились друг с другом, Сюй Цзюнси и Нин Цин молча начали расти чувства друг к другу. Все наблюдавшие за боковыми линиями были безмерно ревнивы к ним, пока только…”

- Пока только что?- с любопытством спросила другая девушка, увидев, что линь Сюэмэй внезапно успокоился и больше ничего не говорит.

"...Пока только до 3-х лет назад. Му Юньфань и Нин Цин поссорились, что непосредственно привело к разрыву отношений между этими четырьмя семьями. После того, как семья Ин распалась из-за многочисленных смертей, Ин Шуйлин решила переехать за границу.”

- Сюэ Мэй, что именно произошло тогда? Дайте мне знать, пожалуйста, неизвестность убивает меня!”

“Я также не совсем понимаю, что произошло тогда, в конце концов, это было личное дело Нин Цин. Было бы лучше, если бы мы не спекулировали дальше. А теперь пойдем домой.”

Нин Цин ушла в школу утром, ее последняя лекция во второй половине дня была курсом политических наук, который проводился в большом лекционном зале. Он проводился с несколькими классами студентов.

Нин Цин приехала немного позже, и все места были заняты к тому времени, когда она прибыла в лекционный зал. Увидев ее прибытие, многие девушки и юноши-студенты взволнованно вызвались уступить ей свои места. - Нин Цин, иди сюда и сядь “…”

Нин Цин благодарно кивнула головой, но в этот момент какая-то девушка окликнула ее: “Нин Цин.”

Нин Цин подняла глаза и увидела двоюродного брата Сюй Цзюньси, Сюй линя, который махал ей рукой, чтобы привлечь ее внимание с пустым местом рядом с ней.

У Нин Цин не было хороших чувств к Сюй линю, хотя у них были прошлые взаимодействия. Сюй Линь имела склонность к дружбе с богатыми и была материалистична в своих потребностях, так же как и мать Сюй Цзюньси.

Однако, когда Нин Цин оглядела свое окружение, там не было свободных свободных мест, и поэтому она ускорила свои шаги в этом направлении.

- Сестра Нин Цин, мы не виделись три года. У меня еще нет возможности поздравить вас с наградой "Лучшая актриса".- Сюй Линь нежно поздравил ее.

Нин Цин открыла книгу и положила ее на стол. Ее губы изогнулись в жесткой улыбке и вежливо ответили: "Спасибо…”

Сюй Линь увидел, что Нин Цин опустила глаза и не вступила с ней в разговор. Ее глаза загадочно блеснули, и она удовлетворенно улыбнулась.

Глубоко погрузившись в чтение, Нин Цин услышала звук приближающихся шагов. Подняв голову, она увидела идущую ей навстречу Ин Шуйлин вместе с другой одноклассницей.

Дуэт остановился перед ней, одноклассница посмотрела на Нин Цин и сказала, нахмурившись: "Сюй Линь, я думала, что просила тебя зарезервировать место для Шуй Лин; где сейчас это место?”

Сюй Линь был поставлен на место и сказал:” Я действительно зарезервировал один для Шуй Лин, но когда Нин Цин прибыл, она сказала, что хочет место для себя. Я даже сказал ей, что это место было зарезервировано для шуй Нин, но она все равно села. Я не мог прогнать ее без всякой причины, верно?”

Как только Нин Цин услышала первые слова из уст Сюй линя, она сразу же поняла, что происходит. Сюй Линь пытался подставить ее!

Это пустое место было явно предоставлено ей Сюй Линем, но теперь она повернулась к ней, утверждая, что она захватила место. Нин Цин понятия не имел, что это место было зарезервировано для шуй Ин!

Одноклассница высокомерно фыркнула, глядя на Нин Цин: "в наши дни люди слишком самонадеянны. Просто из-за титула "Лучшая актриса", она думает, что у нее есть пропуск, чтобы не принимать во внимание других. Некоторые люди просто любят хватать вещи своих друзей, как и три года назад. А теперь все вышло из-под контроля. Похищение стало еще более наглым. Я больше не могу на это смотреть.”

Лицо Нин Цин было немного бледным, но она грациозно встала и посмотрела прямо на ин Шуйлин, которая молча стояла в стороне. - Шуйлинг, мне все равно, веришь ты мне или нет. Я никогда не собирался ничего у тебя отнимать. Это место было предоставлено мне Сюй Линем, который позвал меня. Одноклассники здесь могут быть моими свидетелями. Я заранее не знал, что это место кому-то принадлежит.”

- Хм, теперь ты можешь романтизировать свои слова. Мы все были ясно, кто вы в течение последних 3 лет!- прямо сказала одноклассница.

“Все в порядке", - сказала Ин Шуйлин, прерывая своего одноклассника. “Это всего лишь сиденье.”

- Шуйлинг, как ты можешь защищать ее сейчас? Неужели того вреда, который она причинила тебе 3 года назад, было недостаточно?”

Ин Шуйлин смотрела на Сюй линя, слегка скривив свои естественно алые губы, она всегда была холодным человеком. Ее раскосые глаза смотрели вверх, и она провозгласила, естественно, с высокомерным видом: "место, которое хочет" Лучшая актриса " ... я уверена, что 90% присутствующих сейчас все отдали бы свое место для нее естественно. Но зачем ей понадобилось именно это место из всех? Давайте не позволим другим использовать нас!”

- Ну и что же?- эта одноклассница посмотрела на Сюй линя с озадаченным выражением лица.

Сюй Линь был контужен, она понятия не имела, что даже со всем, что произошло 3 года назад, уравновешенность Ин Шуйлин вообще не поколебалась.

Ин Шуйлин подняла брови и посмотрела на Сюй линя, прежде чем уйти, чтобы подняться по ступенькам к последнему ряду театра.

Одноклассница последовала за ним по пятам.

Сюй Линь крепко сжала кулаки, она была подругой детства с Нин Цин и ин Шуйлин и всегда следовала за ними. В прошлом, когда семья Ин все еще пользовалась авторитетом, она могла смириться с недооценкой и презрением Ин Шуйлин. Но теперь, даже при таком плачевном состоянии семьи Ин, как она могла позволить себе так относиться к ней с таким отстраненным взглядом? Какие у нее были привилегии?

Нин Цин бросила короткий взгляд на Сюй линя и тоже направилась к последнему ряду зала.

Нин Цин поменялась местами с одноклассницей, сидевшей рядом с Инь Шуйлинем, и расположилась рядом с Шуй Лин.

Инь Шуйлин рисовала карандашом, и Нин Цин сказала: "Шуй Лин, спасибо тебе за то, что ты мне сейчас доверяешь.”

Ин Шуйлин остановилась в своих действиях, и ее завитые ресницы затрепетали, бросая силуэт на ее красивое лицо. “Я не верил в вас; я просто полагался на свой собственный разум, чтобы принять решение. Я, Ин Шуйлин, не настолько глуп, чтобы быть использованным другими в качестве инструмента.”

“Да.- Нин Цин скривила губы и игриво сказала: "Шуйлин, откуда ты мог знать, что я была удостоена награды "Лучшая актриса"? Ты ведь не следил за мной, верно?”

Ин Шуйлин разразился хохотом. - Какая толстая кожа!””

На нежном лице Нин Цин расцвела улыбка. “Ты не изменился за все эти годы. Твой лай хуже, чем твой укус.”

Ин Шуйлин не ответила на то, что она сказала, и вместо этого ее лицо размером с ладонь смягчилось, когда прошлые воспоминания, которые принесли огромную радость, нахлынули на нее все сразу.

“Шуй Лин, сегодня школа организует новогодний праздник. Вы будете присутствовать на этом мероприятии? Может тогда мы вместе поужинаем?- Неуверенно спросила Нин Цин.

Ин Шуйлин покачала головой и сказала:” я не буду присутствовать. У меня есть работа на полставки в ночное время, чтобы заработать на жизнь.

Нин Цин не была удивлена отказом Шуй Лин. Между ними возник клин. Нин Цин не могла пересечь границу, и Шуй Лин тоже не могла подойти к ней.

Ей нужна была работа, чтобы зарабатывать себе на жизнь?

Нин Цин хотела помочь ей, но она знала, что Шуй Лин не примет ее помощи. Ин Шуйлин была самой гордой и надменной девушкой, которую она когда-либо встречала.

Больше им нечего было сказать друг другу. У каждого из них были свои проблемы.

Выйдя из лекционного зала, Нин Цин крикнул, чтобы остановить Сюй линя.- Сюй Линь, у нас никогда не было никаких обид друг на друга. Почему ты хочешь подставить меня перед Шуйлингом сегодня?”

Сюй Линь невинно ответил: "Нин Цин, я не понимаю, о чем ты говоришь. Как я тебя подставил?”

Нин Цин фыркнул и сказал: "то, что ты сделал по собственной воле... ты явно осознаешь эти вещи.- Затем она повернулась и ушла.

- Хм. Нин Цин, после сегодняшнего вечера, дай мне посмотреть, как долго ты сможешь оставаться в таком положении”, - сказала Сюй Линь с ненавистью в глазах. Затем она отошла, покачивая бедрами.

Всего через два шага ее каблуки скользнули по разноцветным шарикам, появившимся из ниоткуда. Поскользнувшись, она закричала: "Ах!- Она полностью рухнула на пол, и это оставило ее совершенно смущенной.

Поскольку раньше шел дождь, пол был грязным. Ее лицо провалилось в яму, и теперь оно было забито грязью.

- Ха-ха, кто бы это мог быть? Это так неловко! Ха-ха... " студенты, выходившие из лекционного зала, окружали ее и отпускали свои мерзкие замечания. А потом они начали громко хохотать.

После того, как над ним насмехалась толпа, лицо Сюй линя запылало. Не обращая внимания на невыносимую боль в бедре, она поспешно вскочила и убежала.

Подбежав к уединенному месту,она раскрыла ладонь, чтобы показать несколько разноцветных шариков. Если она не ошибалась, эти бусинки были с браслета на запястье Нин Цин.

Неудивительно, что Нин Цин остановила ее на полпути; она молча планировала разбить четки, чтобы увидеть, как она окажется в таком жалком состоянии.

Как смеет Нин Цин!

Она вытерла грязь с лица и выудила из кармана телефон. - Привет, Яояо.То, что вы просили меня сделать, я выполнил. Однако связь между Ин Шуйлингом и Нин Цин была глубже, чем мы думали ранее. Ин Шуйлин очень яркая, ее невозможно обмануть.”

- Ладно, я понимаю. На этот раз я просто испытываю ее. Не обращайте внимания на Ying Shuiling сейчас, и пока не отдавайте игру. У меня есть свои планы. Линг, вы готовы к сегодняшнему новогоднему гала-концерту?”

“Конечно, я готов. Новогодний гала-совет разослал приглашения всем родителям, и я убедила свою тетю принять участие. В то время мы могли бы тогда раскрыть грязные дела, которые произошли 3 года назад, что заставило Нин Цин упасть с небес и приземлиться в грязи внизу.”

- Хо-хо, мы все это время давали Нин Цин слишком много свободы. С сегодняшней внезапной атакой, мы должны сделать ее беспомощной и заставить ее признать поражение. Падение с небес на Землю - это самый легкий возможный исход. На этот раз, давайте убедимся, что ни один другой мужчина не захочет ее. Захочет ли ее молодой господин Лу после этого? Ха-ха, давайте просто подождем, чтобы увидеть хорошее шоу Сегодня вечером.”

“ЯО-Яо, эта грязная новость еще не вышла на свет божий. Это ее ахиллесова пята. Вы определенно преуспеете с вашим планом.”

- Эм, Линглинг, я знаю, что ты недавно положила глаз на фирменную сумку. Я уже перевел 100 000 на ваш банковский счет. Пожалуйста, купите все, что вы предпочитаете.”

- Неужели? Спасибо тебе, невестка! Я надеюсь, что вы скоро родите сына и войдете в двери семьи Сюй!”

“Это просто необходимо! Ладно, Цзюньси вернулась. Я заканчиваю этот разговор прямо сейчас. - Пока-пока.”

Нин Яо закончил разговор, и в этот момент двери виллы распахнулись, и вошел Сюй Цзюньси.

Нин Яо поспешно вышел вперед, чтобы поприветствовать его, забирая у него портфель. Она встала на цыпочки, чтобы снять с него пальто, и ласково улыбнулась ему. “Так ты вернулся? Вы устали от работы сегодня? Я приготовила для тебя ужин со всеми твоими любимыми блюдами и даже вареным супом!”

Сюй Цзюньси вошел в гостиную и увидел обеденный стол, заполненный дымящимися горячими блюдами, которые выглядели аппетитно. Нин Яо был на кухне с мисками и палочками для еды и раздавал рис.

Сюй Цзюньси поднял свой пристальный взгляд на Нин Яо, она была одета в белый джемпер с розовым кашемировым пальто. Ее лицо было совершенно пустым. Ее чистое маленькое лицо было украшено довольной улыбкой. От нее исходила восхитительная домашняя атмосфера.

С тех пор как Ли Мэйлин отправилась в тюрьму, Нин Яо продолжала оставаться на вилле, которую он купил для нее. Условия были точно такие же, как и во время ее пребывания в Америке. Милая, вежливая и с оттенком элегантности. Она никогда не расспрашивала его о светских мероприятиях после работы, и всякий раз, когда он возвращался домой, она всегда была готова с улыбкой и обжигающе горячей едой.

Постепенно у него вошло в привычку приходить сюда после работы.

Он всегда хотел такую женщину, которая давала бы ему тепло и уютный дом.

Сюй Цзюньси подошел к ней и обнял со спины. Он уткнулся лицом ей в шею. Больше не было никаких духов, только слабый намек на ее естественный аромат. Он расслабился и тут же пришел в восторг.

“Это было тяжело для тебя, Яо-Яо.”

“Для меня это было не так уж трудно, если говорить о тяжелой работе, а для тебя-наоборот. Вы упорно трудились, чтобы заработать деньги для меня и нашего ребенка.- Она использовала его большие ладони, чтобы медленно обхватить свой живот.- Цзюньси, сейчас я уже кое-что показываю. Теперь у меня есть живот. Сегодня я ходила на обследование беременности и врач сказал, что через месяц я смогу почувствовать ее движения.”

Сюй Цзюньси поцеловал ее в лицо и спросил: “ты ходила сегодня на прием по беременности? Почему ты не позвал меня с собой? - Вы ходили туда один?”

- Да, это так.- Нин Яо невинно кивнула головой. “Я могу присутствовать на этих встречах беременности в одиночку. Цзюнь си Вы достаточно заняты своей собственной рабочей нагрузкой. Я знаю, что совершил много ошибок в прошлом. У мамы есть много неверных представлений обо мне. Вы находитесь под большим стрессом. Я не хочу, чтобы тебя это беспокоило. Сейчас я очень доволен. У меня в животе есть ты и ребенок. Я самая счастливая женщина в мире.”

Сюй Цзюньси смутился, но все же был тронут. Его сердце разрывалось от невыносимой боли. Используя свои ладони, чтобы погладить ее маленькую шишку, его нежная любовь к ней значительно умножилась в этот момент. Он сказал: "Яо-ЯО, это было тяжело для тебя. после рождения ребенка я дам вам обоим официальный статус в семье.”

- Ладно, Цзюньси. Я не тороплюсь сделать это; я просто не хочу, чтобы наш ребенок был обижен”, - сказала Нин Яо, кивая головой.

Сюй Цзюньси торопливо поцеловала Нин ЯО в лицо. обняв ее, он спросил: "Яо ЯО, как долго ты была беременна? Мы не были вместе слишком долго.”

Нин Яо посмотрела на него с пылающими щеками и опустила глаза. Поцеловав его в губы, она ответила: "прошло уже три месяца.”

Сюй Цзюнси был в восторге, подхватил ее на руки и ввел в комнату.

- Да, Цзюньси, сначала поешь.- Нин Яо использовала свои руки, чтобы оттолкнуть его.

Ее отказ, но все же приветственное выражение лица заставило Сюй Цзюньси чувствовать себя еще хуже. Он пинком распахнул дверь комнаты и положил ее на кровать. - Я поем позже, - ответил он.

“Маленький…”

“Не волнуйся, я буду нежен.”

На губах Нин Яо появилась улыбка, похоже, то, что сказала мама перед тем, как отправиться в тюрьму, было абсолютно правильным. Просто тихо и нежно оставайтесь рядом с Сюй Цзюньси. Этот курс действий мог бы позволить ей устранить Нин Цин и привести ее к тому, чтобы стать более великим победителем в конце концов.

- Хм.

На новогоднем гала-концерте

Нин Цин присутствовал на торжестве вместе с Линь Сюэмэем. В тот момент, когда она ступила в коридор, звук лент и пузырей наполнил воздух. - Па!"Человек, несущий букет свежих цветов, подошел к Нин Цин, опустился на одно колено и сказал: “Нин Цин, с того момента, как я впервые увидел тебя, меня сильно влекло к тебе. Ты мне нравишься, ты бы согласилась быть моей девушкой?”

Нин Цин была ошеломлена, она только несколько дней назад вошла в школу. Кто-то уже тосковал по ней?

У Нин Цин сложилось впечатление, что перед ней сидит игривый мальчик. Он был президентом студенческого совета и также известен как школьный красавчик.

- Нин Цин, поторопись и прими его просьбу! Свидание! Свидание!"Студенты, присутствовавшие на торжестве, окружили их радостными возгласами и аплодисментами.

Нин Цин разразилась смехом. Что бы подумал Лу Шаомин, если бы узнал, что за его женой ухаживают другие?

“Мне очень жаль, что я не могу принять ваше предложение. Я уже встречаюсь с кем-то другим” - сказала Нин Цин, отвергая его.

Сделав шаг назад, мальчик провозгласил: "Нин Цин, это нормально, что у тебя есть парень. Я только хочу быть твоим другом и молча сопровождать тебя.”

“Я…”

“Конечно, она отвергнет тебя, разве ты не видишь мужчин, которые окружают новоиспеченную "лучшую актрису"? Они либо богаты, либо обладают могущественным происхождением. Кроме того, на недавней церемонии вручения премий "Белый цветок" Нин Цин объявила, что у нее были отношения с молодым мастером Лу из Emperor Entertainment Group. Вы просто бедный студент. С чего бы ей интересоваться тобой?”

- Резкий голос Сюй линя пронзил воздух.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 119:Унизительное прошлое Нин Цин**

- Ты... - после того, как он был унижен Сюй Линем, школьный красавчик быстро встал с мрачным выражением лица.

- Эй, Сюй Линь, ты умеешь говорить? Любовь-это независимо от социального статуса. Кроме того, наша школа бо только хочет подружиться с Нин Цин и не намеревалась ухаживать за ней. Разве мы не правы, желая быть ближе к нашей богине?"У президента студенческого союза, естественно, была поддержка многих одноклассников, и кто-то встал на его защиту.

“Ха, ты не ошибаешься, но мне интересно, что думает об этом твоя богиня?”

Все взгляды обратились к лицу Нин Цин.

Все ждали ответа от Нин Цин.

Нин Цин встретила провокационный взгляд Сюй линя и сказала школьному кавалеру: "мы действительно не подходим друг другу.”

- Ну и что же?- Школьный красавчик и другие ученики изменились в лице.

“Ха-ха, вы же сами слышали, как богиня может дружить с вами, смертными? Если вы хотите дружить с ней, подождите, пока у вас не будет власти и денег, а затем попробуйте еще раз.- Засмеялся Сюй Лин.

Нин Цин проигнорировала Сюй линя. Она просто откровенно посмотрела на школьного красавчика. “Ты хочешь дружить со мной, потому что я тебе нравлюсь, но я не хочу дружить с тобой, потому что не хочу тебя сдерживать. Я не хочу использовать вашу любовь ко мне и превратить вас в один из моих резервных планов, не говоря уже о том, чтобы дать вам надежду и тратить ваше время. Нам обоим лучше держаться на расстоянии друг от друга.”

Сюй Линь спровоцировал ее. Если бы она была умной, то сначала согласилась бы стать подругой, а потом дала бы Сюй линю пощечину, но она не хотела этого делать.

Если сегодня она пообещала подружиться со школьным кавалером, то завтра к ней слетятся многие другие преследователи. Она не могла позволить себе терять чужую молодость. Точно так же Лу Шаомин будет злиться и ревновать, когда он поймет это.

В мире любви не было места никакой ревности.

Слова Нин Цин были холодны, но разумны, и школьный красавчик был впечатлен. - Нин Цин, несмотря ни на что, ты мне все равно нравишься. Я готов делать то, что вы скажете, и я все еще буду молча обращать на вас внимание в будущем.”

- Ну ладно, ребята!- Толпа собралась, чтобы воздать хвалу Нин Цин и школьному красавчику.

Вспышка гнева вспыхнула на лице Сюй линя, но она быстро рассмеялась. Она повернулась, взяла матушку Сюй под руку и вывела ее на всеобщее обозрение. - Тетя, ты помнишь Нин Цин? Раньше она была твоей будущей невесткой.”

Матушка Сюй только что ясно видела эту сцену. Чем больше людей гонялось за Нин Цин, тем лучше становилась жизнь Нин Цин, тем больше мрачнело ее лицо.

Вспомнив, как Нин Цин усложняла им жизнь перед советом директоров "император Энтертейнмент Груп" и своим презрением к семье Сюй, она в гневе заскрежетала зубами.

“Хм, а кто сейчас Нин Цин? Неужели я и наша Цзюньси все еще в ее глазах? Мы недостойны заявлять о своих связях с ней”, - усмехнулась матушка Сюй.

- Тетя Сюй, то, что вы сказали, слишком тяжело. Когда Нин Цин была изгнана своим отцом три года назад, вы помогли ей? Как ты мог винить ее за то, что она была безжалостной, когда ты бросил ее в первую очередь?"Линь Сюэмэй заговорил, чтобы бороться за Нин Цин.

- Это ты!- Матушка Сюй была в ярости.

Сюй Линь засмеялся и сказал: “Это верно, но моя тетя все-таки старше Нин Цин. Неужели она ничего не знает о своем воспитании в уважении к старым и любви к молодым?”

Линь Сюэмэй хотела что-то сказать, но Нин Цин схватила ее за рукав и мягко покачала головой.

Она шагнула вперед, выпрямила свою стройную спину и посмотрела на свою мать Сюй, холодно улыбаясь, когда сказала: “три года назад меня выгнали из дома. Даже плата за обучение в колледже стала проблемой. Я подошел к твоей двери, чтобы занять у тебя денег. Неужели ты забыл, как ты со мной обращался? Мое воспитание никогда не было связано с уважением к старым и любовью к молодым, но ясно различало любовь и ненависть. Для тех презренных людей, которые обрушили несчастье на тех, кто уже обречен, я сделаю тебя недостойным претендовать на связь со мной, и я заставлю тебя смотреть на меня с негодованием!”

- Вот и хорошо!- Как только Нин Цин произнесла эти слова, толпа разразилась громким эхом.

- Хм, Нин Цин, ты так много говорила, но разве это не потому, что молодой господин Лу в конце концов богаче моего кузена Сюй Цзюньси? Ты так быстро бросил моего кузена и высадил молодого господина Лу. Ясно, что это ты перелез через дракона и присоединился к тем, кто у власти!”

Нин Цин усмехнулся: "Ты двуличен, и это только твоя сторона истории. Если бы я оставил твоего кузена и нашел бедного парня, что бы ты сказал? Послушай, Нин Цин смогла найти кого-то подобного только после того, как покинула семью Сюй. Теперь я нашел молодого господина Лу, который богаче, лучше и внимательнее твоего кузена. Вы говорите, что я перелезаю через дракона и присоединяюсь к тем, кто находится у власти. Это же смешно. Неужели мое будущее зависит от тебя? С того момента, как ты бросил меня три года назад, то, насколько бедным или богатым я стал, больше не имеет к тебе никакого отношения. А ты вообще кто такой? Вы ничего не можете мне дать, но все же завидуете тому, чего достигли другие! ”

- Отлично, то, что сказала Нин Цин, очень хорошо!"Вся страсть студентов была зажжена, когда вспыхнул поток аплодисментов.

Лицо матушки Сюй стало темно-красным, в то время как лицо Сюй линя стало бледным и красным. Она уже давно слышала, что у Нин Цин острый рот, и сегодня действительно испытала это на себе.

- Вот именно. Кроме того, тетя Сюй, три года назад сам Сюй Цзюньси обманул Нин Яо, и он также великодушно признался в этом публично. Вы все еще ожидаете, что Нин Цин останется на месте и будет ждать возвращения Сюй Цзюньси?- Спросил линь Сюэмэй.

Сюй Линь тут же улыбнулся. Посмотрите на это, линь Сюэмэй наконец-то упомянул сегодняшний фокус.

Сегодня она была здесь не для того, чтобы спорить с Нин Цин.

Сюй Линь шагнул вперед и шаг за шагом приблизился к Нинцин. - Нин Цин, разве моя кузина виновата в том, что вы расстались три года назад? Здесь сегодня так много людей. Может быть, вы хотите рассказать им о тех грязных вещах, которые вы сделали?”

Нин Цин стояла неподвижно. Она посмотрела на уверенное лицо Сюй линя, и ее сердце упало.

У нее было очень плохое предчувствие.

- Сюй Линь, тебе лучше не клеветать на людей. То, что Нин Цин сделал три года назад, ты можешь сказать, если посмеешь, - прорычал школьный красавчик.

- О, - сказал Сюй Лин, с улыбкой глядя на бледное лицо Нин Цин. - Вы, ребята, помните легендарного мастера му Юнфана из города Т?”

Му Юньфань?

Когда она снова услышала это имя три года спустя, сердце Нин Цин было словно раздавлено тонной кирпичей. Ей было так больно, что она едва могла дышать.

Наконец-то она узнала о цели приезда Сюй линя сегодня вечером.

Но как это может быть? Она всегда считала, что об этом не знает никто, кроме нескольких вовлеченных сторон.

“Помнить. Как мог кто-то в городе Т не знать о Мастере му?- сказал школьный красавчик.

"Мастер Му и хорошая сестра Нин Цин, Инь Шуйлин, были помолвлены с детства, и три года назад Нин Цин и моя кузина Сюй Цзюньси также были помолвлены, чтобы пожениться. Все дети этих четырех семей стали супружескими парами. Они были легендарными парами своего поколения. Очень жаль, что так получилось…”

“А что такое жалость? Не оставляй нас больше в подвешенном состоянии, - крикнул кто-то.

"К сожалению, всего три года назад, на вечеринке по случаю 20-летия мастера му, 18-летняя Нин Цин тихо забралась в постель мастера му!- Сюй Линь указал на Нин Цин и свирепо сказал.

“Вау.- Все это место было в полном беспорядке.

Все недоверчиво посмотрели на Нин Цин.

- Нин Цин.- Нин Цин отступила на несколько шагов, и линь Сюэмэй быстро протянул руку, чтобы помочь ей. - Довольно, Сюй Линь, тебя там не было три года назад, и никаких доказательств не было. Ты ее подставляешь!”

- В этом мире нет непроницаемой стены. Нин Цин, осмелишься ли ты поклясться перед столькими людьми, что не была в постели мастера му?- Агрессивно спросил Сюй Линь у Нин Цин.

Неужели она осмелится поклясться?

Нин Цин не осмеливалась.

Потому что это была...правда.

Но ... но то, что случилось три года назад, она не знала, как это случилось.

Когда люди увидели Нин Цин, молча уставившуюся в землю, они были потрясены. Школьный красавчик был разочарован Нин Цин и отступил назад.

В этот момент матушка Сюй в шоке выбежала вперед. Она схватила Сюй линя и спросила: "Что, то, что ты сказал, правда, Лин Лин? Почему я ничего об этом не знаю? Знала ли об этом Цзюньси?”

Сюй Линь похлопала тетю по руке и медленно кивнула. - Мой кузен знает об этом.”

Нин Цин была потрясена, ее зрачки резко сжались. Сюй Цзюньси ... он знал!

Сюй Линь увидел, что она шокировала толпу. Она повернулась к Нин Цин и сказала: “Нин Цин, ты всегда думал, что мой кузен обманул тебя, обманывая тебя, но откуда ты знаешь о страданиях и боли в его сердце все эти годы? Его невеста и добрый брат спали вместе. Он не мог принять это и не мог разоблачить тебя. Он не мог смотреть на вас обоих. Он не посмел спросить тебя, а ты знаешь почему? Потому что моя кузина так сильно тебя любила. Он боялся все взорвать. Он боялся, что вы будете полностью дискредитированы и никогда больше не сможете высоко держать голову в этом городе.

“Как ты была праведна и великолепна на обеде в честь помолвки моей кузины и сестры Яо-Яо. Все видели, какой ты агрессивный и властный. Мой кузен мог только молча переносить страдания и сваливать всю вину на себя. Он был так сдержан и честен, так благороден. Вы спрашиваете себя, Можете ли вы уважать его глубокие чувства и совесть?”

Нин Цин не смогла опровергнуть ни одно из слов Сюй линя. Три года назад этот инцидент был ее магическим барьером и непреодолимым бедствием.

Мать Сюй безутешно плакала. Она ударила себя кулаком в грудь и закричала: "какой грех я совершила? Как этот ребенок Цзюньси пережил эти три года? Почему он вообще встретил Нин Цин?”

В то время плач матушки Сюй был более эффективен, чем любая критика. Люди смотрели на Нин Цин еще более недружелюбными взглядами и качали головами один за другим.

Сюй Линь видел, что она контролировала всю ситуацию, и Нин Цин не могла опровергнуть ее. Она чувствовала себя более довольной. Она поверила словам Нин Яо. До тех пор, пока она будет рассказывать всем об этом инциденте, это будет слабостью Нин Цин.

- В то время семья му была самой влиятельной семьей в городе Т. Сколько людей восхищались молодым мастером му? Нин Цин, почему ты забралась к нему в постель? Было ли это из-за власти семьи Му или из-за красивой внешности мастера му? Ты же знаешь, что мастер Му был женихом твоей доброй сестры Инь Шуйлин. Это очень позорно для вас, чтобы вырвать ее любовь!”

- Нет, я не хотела, я... - Нин Цин хотела объяснить, что она не имела этого в виду.

Но Сюй Линь перебил ее “ " какой смысл обсуждать, как она забралась к нему в постель сейчас? Теперь мы должны поговорить о последствиях забирания в его постель.”

Лицо Нин Цин побледнело, и она едва могла стоять. Ее сердце разрывалось от мучительной боли. Теплая жидкость закапала из уголков ее глаз, и она тут же разрыдалась.

"Три года назад Инь Шуйлин, маленькая принцесса города Т, была лучшей подругой самой богатой светской львицы города Т Нин Цин. Говорили, что они могут делить все, кроме мужчин. Но все ли вы знаете, почему сестры стали теперь чужими друг другу? Это потому, что Нин Цин не только отняла у нее свою любовь, но и самое главное, что семья Инь столкнулась с финансовым кризисом в то время, но они стремились защитить свою дочь. Поэтому отец Инь ударил му Юньфаня на публике, что привело к разрыву двух семей. Позже семья Му не помогала семье Инь. Мать Инь умерла на месте от сердечного приступа. Отец Инь был приговорен к пожизненному заключению. Сейчас он все еще находится в тюрьме. Инь Шуйлин превратилась из Принцессы в дочь-сироту и сбежала в другие места.

“Через некоторое время семья му переехала в Сингапур три года назад. Четыре семьи му, Инь, Сюй и Нин все больше и больше отдалялись друг от друга, и дружба между поколениями была разорвана в одночасье.”

Когда Сюй Линь закончил, аудитория молчала.

Она посмотрела на Нин Цин, которая была полна слез, и спросила с усмешкой: “Нин Цин, ты причинила боль стольким людям в одиночку, ты знаешь, что виновата?

“Но на этом ваше преступление не заканчивается. Самая темная и эгоистичная вещь в тебе-это то, что ты знаешь, что виноват, но не говоришь этого вслух! Вы думаете, что никто об этом не знает. Вы хотите обманывать себя и других всю свою жизнь!”

“Нет, все совсем не так. Я не... " - Нин Цин потеряла контроль и закричала. Она отшвырнула руку Линь Сюэмэя и убежала.

Люди, оставшиеся позади, потрясенно вскрикнули и начали перешептываться между собой.

В этот вечер ситуация казалась неспокойной; она была обречена на необычайную ночь.

…

Нин Цин вернулась на виллу чайного павильона. Тетя Ян взяла выходной, чтобы присмотреть за внуком, и ее не было на вилле.

А в этом месяце у бабушки была краниотомия, и ее здоровье улучшалось день ото дня. К ней медленно возвращалась память. Ее мать привезла бабушку и переехала с виллы обратно в их собственную маленькую квартиру.

Большая вилла была пуста, в ней не было ни души. Мне было очень одиноко.

Он точно отражал настроение Нин Цин, серый и туманный, как будто он был покрыт туманом. Она сама себя не видела. Она не видела пути вперед. Она совершенно растерялась.

Ей было очень холодно, как будто она шла одна по тропинке, и холодный ветер хлестал ее по лицу, словно острым лезвием ножа.

Опустившись духом, она поднялась наверх и спустилась в подвал. Она достала бокал прекрасного красного вина и выпила его.

Ее маленькое тельце съежилось в углу у стены. Она подняла глаза и осушила бокал красного вина.

Три года назад она присутствовала на вечеринке по случаю 20-летия брата Юньфаня вместе с Сюйлин и Цзюнси. Они вчетвером росли вместе, и по такому счастливому случаю они смеялись и играли. Они были так счастливы.

Она выпила немного вина, это был ее первый раз, когда она пила, и она чувствовала себя пьяной и головокружительной после того, как выпила его. Она встала и пошла в ванную, чтобы умыться.

Не зная, что это за комната, она открыла ее и вошла. Она упала на мягкую кровать и отключилась.

Она хотела встать, но была бессильна.

Как в тумане, она услышала, как открылась дверь. Это был голос брата Юньфаня. С легким опьянением он смеялся вместе с несколькими друзьями-мужчинами. “Это та самая комната?”

"Да, это наш 20-й подарок на день рождения для вас. Цыпочка уже не в этом мире. Ей 16 лет, она очень нежная. Она поможет тебе стать мужчиной.”

В то время она еще не понимала смысла их слов. Она хотела встать, но не могла. В это время горячее тело прижалось к ней.

Это был запах брата Юньфаня. Слабый запах мужского одеколона смешивался с ароматом вина.

Кто-то подошел и поцеловал ее. Она была напугана и избегала поцелуя.

Затем она почувствовала, как с нее сорвали пуговицы одежды, и она стыдливо попыталась скрыть свое тело, но у нее закружилась голова, и все потемнело.

Когда она снова открыла глаза, то увидела, что лежит в объятиях своего брата Юньфаня. Ее крик разбудил его, и он был удивлен.

Затем появился Сюйлин, а также Тетя Инь и тетя му. На ней не было никакой одежды. Она испуганно вжалась в одеяло.

В голове у нее был полный бардак. Она держалась за голову и не слышала, о чем спорили люди вокруг нее. Она только помнила, что позже ее брат Юньфань держал ее в своих объятиях и говорил, что во всем виноват он сам.

Шуйлинг посмотрел на нее и отвернулся, не сказав ни слова.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 120:Я Хочу Предложить Каждому Из Вас Заткнуться**

Вернувшись домой, она заперлась в своей комнате. Она не могла смириться с этим, да и не хотела этого делать.

Она не могла поверить, что она пошла на... кровать брата Юнь фана. Хуже того, она была не в состоянии поверить, что она была... от финансов ее лучшей подруги шуй Линг.

У нее не было времени, чтобы восстановить дыхание, так как на следующий день она узнала, что отец Ин дал му Юньфань крепкую пощечину, заставив обе семьи официально разорвать связи.

Это был зимний день с большим количеством снега. Она выскочила из своей комнаты, совершенно забыв надеть туфли, и босиком побежала к дому иней. Все, что она увидела, был ордер от суда, висящий на двери. Семья Ин находилась под следствием, и все было изъято.

Горничные говорили, что Шуйлин пошла в резиденцию му, что она бежала босиком. Ее ноги были ледяными. Пол был весь в крови. Она не знала, откуда он взялся, но он покрывал весь пол. Может быть, это было от того, что ее пронзили острым предметом, но она не чувствовала никакой боли.

Когда она прибыла в резиденцию му, то стала свидетелем самой душераздирающей сцены в своей жизни. Шуй Лин ... стоит на коленях перед дверью резиденции.

Шуй Лин надела тонкий красный джемпер. Красный всегда был ее любимым цветом. Юный возраст, беззаботный характер, ее жизнь была похожа на жизнь высокомерной принцессы.

Эта принцесса жалобно стояла на коленях в снегу, слезы текли по ее лицу, мягко умоляя семью му помочь ее отцу.

Но дверь в семью му была плотно закрыта.

Когда она шагнула вперед, Шуй Лин потеряла сознание и упала на Землю из-за сильного холода.

Точно так же, как сказал Сюй Линь. Все остальные члены семьи Ин достигли своей цели. Шуйлин покинул страну. Даже когда она уезжала, Шуйлинг не хотел дать ей возможность увидеть ее снова.

Она не знала, что все так закончится. Все произошло слишком быстро. Через два дня все пошло к черту без всяких предупреждающих знаков, как в ночном кошмаре.

У нее не было сил объяснять, как она оказалась в постели му Юньфаня. Все, что она знала, это то, что она причиняет вред всем. Она причинила вред семье Ин. Она навредила Шуйлингу.

В то время ей было только 18 лет, но она застряла в дилемме, идущей со всех сторон, и у нее не было никаких решений, чтобы облегчить ее панический ум. Она была окружена теми, кого любила. Она потеряла то, что считалось самым ценным для леди. Она не осмеливалась рассказать об этом никому, даже одной живой душе.

Долгое время после этого она считала себя несчастливой звездой. Как будто она подхватила какое-то психическое заболевание. Эта болезнь привела к амнезии. Она снова и снова говорила себе забыть прошлое, как будто ничего и не было.

Только так она могла продолжать жить дальше.

Жаль, что такая методика гипноза была бесполезна. Когда мать Инь уходила из жизни, она вдруг вспомнила о пощечине, которую хотела дать матери Инь, когда та распахнула дверь и встретила полный ненависти и презрения взгляд матери Инь.

Сюй Линь был прав с самого начала. Она была слишком хитра и эгоистична, и это была тайна, которую она хранила в глубине своего сердца.

Как она могла быть таким человеком?

Однако это не означало, что никто не поверит, что у нее не было никакого намерения обманывать кого-либо, скорее она не хотела смотреть в лицо своему прошлому, не хотела смотреть на эту сторону себя.

Может быть, это и к лучшему. Если бы все в мире знали об этом, она больше не была бы такой беспомощной. Только она знала, сколько боли и чувства вины она испытывала без устали все это время.

Сама того не зная, Нин Цин выпила целую бутылку красного вина. Пустая винная бутылка покатилась по земле. Все ее тело было распластано. Она рассеянно закрыла глаза, пьяная.

Горячие жирные слезы хлынули по ее лицу, без малейшего контроля.

В голове у нее было неясно, и когда она погрузилась в бессознательное состояние, то пробормотала с оттенком нежности: “Прости, Шаоминг.”

Она не осмеливалась думать о нем, но в этот момент она скучала по нему больше всего.

На следующий день Нин Цин проснулась от непрекращающегося звонка, прервавшего ее сон. Она вытерла сонные глаза, потому что в винном погребе не было кондиционера. Ее тело неподвижно лежало на полу. Ее конечности онемели. У нее болели голова и носовые пазухи; казалось, что она вот-вот подхватит грипп.

С одного взгляда на свой телефон, она увидела, что это был звонок от Сяо Чжоу. Она ответила на звонок, но не открыла рта, чтобы заговорить.

Ситуация на конце Сяо Чжоу была беспорядочной. - Нин Цин, что ты сейчас делаешь? Какой смысл скрывался за словами, которые Сюй Линь сказал вчера вечером на празднике? Знаете ли вы, что вы находитесь в развлекательных заголовках прямо сейчас? Этот вопрос взорвал индустрию развлечений!”

- Стационарный телефон нашего офиса забит звонками. Интернет полон негативного освещения вас. Комментарии на вашем веб-сайте были наполнены проклятиями и личными нападками на вас.”

- Нин Цин, мне все равно, правда это или нет. Это была борьба, чтобы получить положение, в котором вы находитесь сегодня. Я полагаю, что если бы Вы были готовы сделать это вчера вечером, основываясь на вашем интеллекте и быстрой сообразительности, вы были бы в состоянии справиться с ситуацией. Почему же вы не защищались? Неужели ты сдалась сама себе?”

Нин Цин молча слушала, но не отвечала. Xiao Zhou было друзьями с Ning Qing на Леты. Она очень хорошо понимала Нин Цин. Она успокоила ярость внутри себя и сказала: “Нин Цин, там была фотография, которая была загружена в интернет сегодня. Это была фотография вас с Му Юньфань, сделанная в постели три года назад.”

Руки Нин Цин застыли, зрачки расширились.

- Нин Цин, все находится на таком уровне, который невозможно контролировать. Мы все ждем, когда вы зарядитесь энергией и двинетесь дальше. Я не думаю, что вы еще не заметили, что этот инцидент был явно заранее спланирован. Там кто-то идет за тобой.”

- Нин Цин, я предлагаю тебе зайти в интернет и посмотреть. Цены на акции Emperor Entertainment Group сегодня значительно выросли. Это дело привело к тому, что Сюй Цзюньси стал окончательным победителем. С другой стороны, цены на акции Guang Qing Company значительно упали из-за споров, окружающих вас.

Сухие глаза Нин Цин тут же наполнились слезами, она прикусила свой кулак, сдерживая безмерную печаль. - Шаоминг, он ... больше не захочет меня видеть.”

Сяо Чжоу не знал, как утешить ее, это было только до нее, чтобы преодолеть эти испытания, и никто не мог помочь ей сделать это. "Нин Цин, если ты не будешь делать никаких усилий, как ты узнаешь, что молодой господин Лу больше не захочет тебя? Никогда не отказывайся от самого себя. Команда офиса поддерживает вас/ мы ждем вас, чтобы восстановить свою опору. Как только вы найдете решение, звоните мне в любое время. Мы будем вас ждать.”

Сяо Чжоу закончил разговор.

Нин Цин вытерла слезы и воспользовалась стеной, чтобы помочь ей встать. Она пошевелила онемевшими конечностями и включила блокнот, чтобы открыть страницу.

Сегодняшний развлекательный заголовок гласил: "Лучшая актриса этого поколения Нин Цин, жаждущая власти, 3 года назад легла в постель с Му Юньфан, Сюй Цзюньси пережила большой позор.”

Она прокрутилась к этой картине, ее 18-летняя личность, сидящая на кровати в страхе, покрытая тонким одеялом, с обнаженной рубашкой му Юньфань, обнимающей ее в своих руках.

Нин Цин прочитал комментарии, оставленные пользователями сети....

“Никогда не думала, что лучшая актриса Нин Цин может похитить жениха своей лучшей подруги, вступив с ним в прелюбодеяние. Меня обманула ее элегантная и уравновешенная внешность.”

"Я согласен, я никогда не думал, что Нин Цин будет таким человеком, я привык быть ее супер фанатом. Я больше не могу ее поддерживать.”

- В наши дни актрисам не хватает честности. Я до сих пор помню, как Нин Цин победила Сюй Цзюнси и Нин Яо своим остроумием. Мы аплодировали ее действиям. Я не ожидал, что она предаст их первой. Сюй Цзюньси-хороший человек, и Нин Яо утешал его израненное и оскорбленное сердце.”

“Да, никогда не думал, что лучшая актриса этого поколения будет такой жалкой, нам трудно это проглотить…”

Нин Цин тупо смотрела, как она прокручивает веб-сайт, в этот момент ее телефон зазвонил снова. Это был звонок от директора компании Emperor Entertainment Group Вана.

- Здравствуйте, Мисс Нин,что именно произошло? Популярность Сюй Цзюньси взлетела в одночасье. Эта полемика привела к резкому росту акций Emperor Entertainment Group. Это привело к тому, что совет директоров следовал его предпочтениям. Все обсуждают вопрос об отстранении вас от должности директора.”

Нин Цин повесила трубку.

Ее прекрасные глаза были пусты и не могли сфокусироваться. Глаза на ее бледном лице остановились на двух замечаниях, произнесенных перед ней.

"Молодой господин Лу, ваша девушка соблазнила жениха своей лучшей подруги 3 года назад. У тебя есть хоть какое-то представление об этом? Она даже познакомилась с президентом Сюй Цзюньси. Ты бы все еще хотел иметь нечистую девушку?

"К комментарию выше: возможно, молодой мастер Лу просто играет вокруг. Чем больше мужчин у нее было, тем лучше ее техника, ха-ха…”

Па! - Она захлопнула Блокнот.

Ее неудержимо трясло, и она не осмеливалась смотреть дальше.

Ее нежное маленькое личико было мокрым от кипящих слез. Все знали о происхождении и статусе Лу Шаомина и неохотно давали свои комментарии. В огромном море комментариев она могла найти только эти два комментария, но этих двух комментариев было достаточно, чтобы представить мнение всего населения.

Все насмехались над Лу Шаомом.

Он был таким чистым и чистым человеком только из-за нее. - Он испачкался.

Цены на акции Guang Qing Company сильно упали из-за нее. Это была самая большая и самая бессердечная насмешка горожан над Лу Шаомом.

Как она могла позволить ему быть посмешищем для других? Такого человека, как он, всегда следует высоко ценить.

Слабые плечи Нин Цин продолжали трястись, и она беспомощно всхлипывала.

Именно тогда она получила звонок от Сюй Цзюньси.

Нин Цин прикусила свой кулак и попыталась выровнять дыхание до нормального уровня. Она ответила на звонок и сказала: “Алло.”

- Привет, Нин Цин.- Хриплым голосом ответил Сюй Цзюньси.

“Вы знали все с самого начала?”

“Да.”

“Значит, из-за этого ты отдалился от меня и вместо этого влюбился в Нин Яо?”

“Да, это самая главная причина! Я не могу допустить, чтобы мой жених ложился в постель с кем-то, кого я считаю своим братом. Я почувствовал себя крайне оскорбленным, - процедил сквозь зубы Сюй Цзюньси. Эти вещи, которые были похоронены в течение 3 лет, наконец-то вышли на свет. Он чувствовал себя свободным. Он ненавидел это. Он ненавидел это слишком сильно.

Он был высокомерен и резко произносил каждое слово. Теперь он был свободен и мог свободно мстить.

Нин Цин всегда думал, что это все его вина, теперь оглядываясь назад, чья это была именно вина?

- Нин Цин, теперь ты знаешь причину, по которой я влюбилась в Нин Яо. Ты всегда думал, что это была моя вина. На самом деле я держал в себе все эти обиды. Это ты меня подвел.”

- Сюй Цзюньси, прекрати нести чушь!- Нин Цин встала и закричала.

На другом конце провода Сюй Цзюньси был потрясен. Наверное, это был первый раз, когда он услышал проклятие Нин Цин.

- Он разразился смехом. То, что она имела в виду. Может, она сошла с ума? Это было ее предательство 3 года назад, но сегодня она все еще не чувствовала ни капли вины и стыда. Она даже сейчас кричала на него?

!!!

- Сюй Цзюньси, а ты знала, что для женщины, пока она не покончит с любимым мужчиной, любой другой человек будет считаться изнасилованием! Вы когда-нибудь знали, все остальные когда-нибудь знали, что я был пьян в тот день, поэтому я забрался в постель. Судьба была жестока ко мне. Я был настоящей жертвой 3 года назад. Я-невинная сторона во всем этом!

- Я закрыла глаза, и весь мой мир изменился. Я потерял то, что было мне очень дорого. Я взвалил на свои плечи падение семьи Ин. Я виноват во всем этом. Но что же я сделал не так? Может ты скажешь мне, что я сделал не так?

“А почему я должен все взваливать на плечи?

- Мне тогда было всего 18 лет. Я был тяжело ранен. Я рыдала всю ночь напролет. Мне снилась тетя Ин. Мне часто снились кошмары. Я чуть не сошла с ума. Я держал это в секрете, чтобы жить дальше. Кого же я обидел? Чью прибыль я украл? Кто из вас имеет право указывать на меня пальцем?

“Я действительно хочу попросить каждого из вас заткнуться!

- Сюй Цзюньси, неужели ты думаешь, что, дав мне знать, что ты знал об этом заранее, все остальные будут хвалить тебя? Позвольте мне сказать вам: вы ошибаетесь! Теперь я презираю тебя еще больше! Я только сожалею, что не ударил тебя ножом во время церемонии помолвки с Нин Яо!

“Я переспала с другим мужчиной. Неужели у тебя не было ни одного слова, чтобы сказать? Кроме того, что ты отдалился от меня, ты еще и почувствовал отвращение. Ты думаешь, я был готов к тому, чтобы меня использовали? Должны ли все молодые жертвы сексуального насилия нести всю ответственность за совершенные правонарушения? Насколько же ты более бесстыдна? Насколько жалко? Насколько интригующе? Ты решила игнорировать невинность своего жениха! Ты бросил меня, когда я больше всего нуждалась в тебе! Только потому, что я переспала с другим мужчиной, ты повернулась и ушла к Нин Яо, которая была "чистой и невинной". Неудивительно, что вы так высоко цените женское целомудрие; кого бы вы ни выбрали для любви, вы на самом деле любите только себя!

- Сюй Цзюньси, я бы предпочел, чтобы это была вина, которую ты испытывал за Нин Яо, которая заставила тебя упасть в ее объятия, а не твои трусливые действия. Пожалуйста, помните, даже если я, Нин Цин, должен всему миру, у меня нет даже одного цента долга, который я должен вам!”

Нин Цин всхлипывала, выкрикивая все эти слова. В комнате было зеркало. В отражении она увидела свои полные слез глаза. Глаза и нос у нее были красные. Ее красные черты на бледном лице были визуальным шоком для нее. Ее волосы были в полном беспорядке. Ее эмоции вышли из-под контроля.

Сюй Цзюньси был озадачен и замер. Он никак не отреагировал на ее критику.

Она была пьяна, когда легла в постель?

О. Он вспомнил ту ночь. В то время она действительно много пила. Ее лицо было малиново-розовым, прелестным, как роза в июне.

18-летняя Нин Цин была женщиной, которая заставила всех мужчин влюбиться с первого взгляда.

Она сказала, что хочет пойти в туалет. Он хотел проводить ее туда, но она отказалась.

После этого, когда отец Ин ударил му Юньфаня, он присутствовал; он знал все, что произошло.

Теперь она искала ответственности за это дело. Независимо от того, была ли она добровольным участником или нет, она была испачкана. Что дало ей такую привилегию кричать на него?

Чем упрямее она была, тем больше он хотел, чтобы ее сердце было разбито.

Кровь во всем его теле кипела от жара. Его глаза были холодны, и он зловеще рассмеялся. - Нин Цин, какой смысл быть таким эмоциональным? Вы только посмели громко кричать на меня. А как насчет Лу Шаомина? Неужели ты посмеешь повторить ему историю своей невиновности во время изнасилования?

Этот голос на другом конце провода сразу же замолчал, Сюй Цзюньси могла только слышать ее задыхающиеся рыдания, которые были очень душераздирающими.

Ха-ха, он просто знал, что доберется до нее, упомянув Лу Шаомина. Он был ее последней слабостью.

Ей было очень больно.

Но, Но почему его сердце было в такой боли, в такой агонии? Девушка, которая когда-то принадлежала ему, наконец-то настал день, когда он должен был полагаться на использование другого мужчины, чтобы вызвать ее боль.

Вот это шутка!

Это была такая гребаная шутка!

"Нин Цин, какой человек на земле был бы обязан принимать грязные подержанные товары? О, Дай угадаю, ты еще не сказала Лу Шаомину, что больше не девственница, да? Это неправильно, ты уже переспала с ним. Как же ты его обманул? Вам делали какие-нибудь восстановительные операции в больнице?

- Лу Шаомин-человек высокого положения. У него железная хватка на рынке. Он стоял на вершине власти с самого рождения. Это очень хорошо. Ты утащил его с собой на дно. Ты превратился в его единственное пятно!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 121:Это плохо; мадам ушла**

“Разве ты не говорила, что любишь его? Это и есть та любовь, которую ты ему даришь? Грязный, скрытый и обманчивый? Ха, Нин Цин, давай поспорим, будет ли он все еще хотеть тебя или нет!”

Нин Цин, но ее нижняя губа тверда с ее жемчужными белками. Она сломала кожу на губах, и сладкий металлический привкус заполнил ее рот, но она не осознавала этого.

Она усмехнулась и сказала, слово за словом: “какое тебе дело до того, хочет он меня или нет? Почему я должен с тобой спорить? Ты просто зритель, не имеющий отношения ко мне!”

- Это ты!”

Нин Цин повесила трубку.

…

Нин Цин сидела на большой кровати в комнате. Она протянула свою маленькую ручку и вытерла слезы. Затем она нашла знакомую цепочку цифр и позвонила Лу Шаомину.

К сожалению, ее звонок не прошел.

На другом конце провода раздался механический и холодный женский голос — Извините, номер, который вы набрали, занят, пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала.

Он что, выключил свой телефон?

Может быть, он был на совещании.

Нин Цин утешила себя, затем позвонила по этому номеру много раз, но ее все еще приветствовала та же роботизированная женщина.

Нин Цин не сдавалась. Она набрала номер Чжу жуя.

На этот раз прозвучала серия мелодичных мелодий звонка.

Нин Цин была в восторге. Телефон Чжу жуя работал.

Телефон прозвонил три раза, но никто не ответил.

Нин Цин наконец разрыдалась. Она могла бы сказать себе, что Лу Шаомин отличается от Сюй Цзюньси и всего остального мира; он хотел бы ее, но она не могла убедить себя.

Слова Сюй Цзюньси пронзили ее сердце, как иглы. Да, наверное, ни один мужчина в мире не был готов принять ее такой.

На что она все еще надеялась?

Если она любит Лу Шаомина, то как смеет надеяться?

Может быть, когда она увидела Инь Мучэнь на церемонии вручения премии "Белый цветок", Лу Шаомин уже заметил, что что-то не так, поэтому он спросил ее, есть ли у нее что-то, в чем она должна признаться в гостиничном номере. Она не признавалась и не смела признаться.

Видите ли, она была такой презренной и эгоистичной личностью.

Она никому в мире не должна, кроме семьи Инь, а теперь еще и Лу Шаомин!

Она снова позвонила Лу Шаомину и начала оставлять сообщение после гудка.

- Шаоминг... - произнеся его имя, она уже всхлипывала. Она прикрыла рот маленькой рукой и выдавила: “Шаоминг, что ты сейчас делаешь? Почему ты не отвечаешь на мой звонок? Я знаю. Вы читали новости и знаете, что случилось три года назад, не так ли?

- Шаоминг, я признаю, что обманул тебя. Я не смею сказать тебе, я хочу все время держать в своих объятиях такого замечательного человека, как ты. Я боялась, что ты меня невзлюбишь, но я хочу провести с тобой всю свою жизнь. Вообще-то, я уже решила, что... я расскажу вам все откровенно после моего периода. Если ты все еще хочешь меня тогда, я отдам тебе все, что у меня есть, но сейчас…

“Я знаю, что ты больше не хочешь меня, но это нормально. Я не виню тебя, хотя мое сердце болит так сильно, что я едва могу дышать.

- Шаоминг, я хочу тебе кое-что сказать. Три года назад я даже не пыталась его соблазнить. Я был пьян, пошел не в ту комнату. Все, что случилось потом, было как сон; это было вне моего контроля. Я признаюсь себе, что обманул весь мир, но никогда никому не причинил вреда. Никто не обязан подставлять свои кровавые раны солнцу ради чужого удовольствия, но среди всех я причинил вред только тебе, причинил такую прекрасную и невинную тебе…

- Наконец-то, Шаоминг, прощай!”

Нин Цин повесила трубку.

…

Нин Цин все время оставалась на вилле. Когда за окном забрезжило яркое солнце, она очнулась от своего оцепенения и спустилась вниз по лестнице.

Ей хотелось открыть дверь виллы, но она чутко ощутила аномалию снаружи. Резная дверь красного сандалового дерева обычно изолировала звук довольно хорошо, но это было действительно шумно и переполнено снаружи. Она посмотрела в глазок. Снаружи виднелась масса черных качающихся голов-все репортеры средств массовой информации.

Нин Цин отпустила дверную ручку и отступила назад. Только теперь она осознала свое нынешнее положение.

Она была окружена развлекательными репортерами.

Ее славе пришел конец.

Она больше не могла высоко держать голову в этом городе.

С этого момента она будет лишь предметом различных негативных скандалов; ее нынешнее положение более серьезно, чем когда она была в бедственном положении три года назад.

Нин Цин развернулась и пошла наверх. Она не могла понять, кто хотел причинить ей вред.

Она также не знала, как была сделана эта фотография и как она была размещена в интернете.

Теперь у нее не было сил думать об этом.

Она только знала, что репортеры нашли виллу, так что тот факт, что она жила с Лу Шаомин, должно быть, выплыл на свет. Никто не знал, что они были женаты, поэтому она не знала, как история их совместной жизни будет стигматизирована и раздута, чтобы вызвать новую волну общественного энтузиазма.

На этот раз спор наверняка будет направлен против Лу Шаомина.

Нин Цин вышла на открытый балкон на втором этаже, где была лестница, которая могла привести к кленовому листу леса на задней стороне холма. Репортеры ничего не знали об этой дороге, поэтому она беспрепятственно вышла из кленового леса и оказалась на глухой улочке.

Она стояла на обочине и махала рукой такси.

В то время, два журналиста не могли найти путь в любом случае, поэтому они решили исследовать и ждать вокруг этого отдаленного пути. Внезапно они увидели Нин Цин и удивленно закричали: “Смотри, это Нин Цин, Нин Цин!”

Тут прибежали два журналиста со своими операторами.

В это время перед домом Нин Цин случайно остановилось такси. Нин Цин быстро села в машину. - Мистер, ведите машину быстро.”

Такси умчалось прочь.

Нин Цин посмотрела в зеркало заднего вида на журналистов, которые медленно удалялись, и на ее лице появилось облегчение. Она услышала, как водитель впереди нее спросил: "Куда вы хотите поехать, Мисс?”

Нин Цин смотрела в окно на проплывающий мимо пейзаж, и ее глаза медленно наполнялись одиночеством и печалью. - Отвези меня на станцию.”

Она хотела покинуть это место.

С тех пор как она встретила Лу Шаомина, она никогда ничего для него не делала. Она надеялась, что этот увеселительный инцидент закончится вместе с ее отъездом.

Лу Шаомин все еще будет молодым мастером Лу из имперской корпорации, которым все восхищались.

Она подвела Сяо Чжоу. Начиная с того, что три года назад она пошла не в ту комнату, и кончая тем, что ее выгнали из семьи Нин, она три года упорно трудилась и никогда не чувствовала усталости. А теперь она устала.

Она больше не хотела драться.

Там было много людей и вещей, с которыми она не могла смириться.

Прощай, Шуйлин.

Нин Цин осторожно закрыла глаза, и слезы потекли из уголков ее глаз. Это было так тихо и красиво.

Таксист посмотрел на Нин Цин через зеркало заднего вида. “Да.- Угрожающая и опасная усмешка медленно появилась на его лице, когда он опустил кепку на голову.

Те два журналиста, что остались позади, в смятении остановились. Репортер указал на такси и сказал “ " Эй, послушайте, почему у этого такси нет номерного знака?”

Еще один человек посмотрел на него. - Странно, это же нелицензированная машина? Я слышал, что недавно появился маньяк-таксист, который ловит в такси красивых девушек, насилует их и убивает. Его методы жестоки и бесчеловечны.”

Репортер пришел в ужас. “Что же нам тогда делать? Может, позвоним в полицию?”

“Э-э... я только что мимоходом упомянул о маньяке из такси; как же это Нин Цин так не повезло, что она встретила его? Кроме того, сейчас уже полдень, а Нин Цин-знаменитость. Этот таксист-маньяк не посмеет выйти и совершить преступление так высокомерно. Давайте не будем беспокоиться о таких второстепенных вещах. Пусть другие СМИ подождут там, пока мы вернемся и напишем пресс-релиз.”

“…Окей.”

…

Нин Цин села в такси и оставила свой сотовый телефон в номере виллы. Чего она не знала, так это того, что ее мобильный телефон звонил без остановки.

За воротами аэропорта Чжу жуй открыл дверцу роскошного автомобиля, и Лу Шаомин сел на заднее сиденье.

На нем было черное шерстяное пальто, такой же цветастый костюм и белая рубашка; он выглядел очень прилично. Он только что сошел с самолета и, нахмурив от беспокойства брови, набрал ее номер, но тут же услышал: “этим номером никто не пользуется”.

Когда машина тронулась, Чжу жуй сел на переднее пассажирское сиденье и сказал: “Президент, я звонил мадам, но никто не ответил.”

Лицо Лу Шаомина было мрачным. Его скульптурная линия подбородка напряглась, а тонкие красные губы тоже сжались в недовольную линию. Его острый взгляд метнулся в сторону Чжу жуя. - Самолет требует, чтобы я выключил свой телефон, Нин Цин не смогла дозвониться до меня, но как насчет тебя? А что ты делал, когда тебе позвонила Нин Цин?”

Взгляд Лу Шаомина заставил голову Чжу жуя онеметь. Сдержав свой страх, он объяснил: “президент, прошлой ночью я занимался кое-какими другими делами в другом городе. Я вернулся в город Т только сегодня утром. Я узнал о новостях мадам только после возвращения в город т. Я хотел успокоить мадам, но репортеры нашли Миссис и квартиру старой мадам. Репортеры окружили входную дверь их квартиры. Охранники вступили в драку, когда поднялись наверх, чтобы поддерживать порядок в квартире. Я боялся, что миссис будет ранена, поэтому я пошел в квартиру, чтобы все уладить. Я не слышал, как Мадам позвала меня. Когда я закончил все улаживать и посмотрел на свой телефон, Мадам уже была неуправляема, когда я набрал обратный номер.”

Лу Шаомин замолчал. Он искоса посмотрел в окно. Когда он не был злым и властным, то проявлял угнетающий и неотразимый темперамент.

Это было очень страшно.

“Вы выяснили, кто стоит за всем этим?”

“У меня уже есть ключ к разгадке. Другая сторона очень осторожна и почти ничего не оставила после себя, но до тех пор, пока они предпринимают какие-то действия, за ними можно проследить.”

- Ха.- Лу Шаомин откинулся своей красивой спиной на мягкую спинку кресла и скрестил длинные ноги. Покрой его черных брюк был острым, как нож, как и нежная жажда убийства в уголках его глаз. - На этот раз я был неосторожен. Я думаю, что другая сторона уже давно дремлет, ожидая, когда мы ослабим бдительность, прежде чем атаковать.”

- Президент, не волнуйтесь слишком сильно. Мадам прошла через множество взлетов и падений под дождем и ветром. Я уверен, что на этот раз она выживет.”

Решительные брови Лу Шаомина были теплыми и мягкими, а тон-беспомощным. - Если бы она могла пройти через это, то не была бы вчера в школе по прихоти всех подряд. Она особенно слаба и беспомощна, когда речь заходит о вещах, связанных с людьми, которых она любит.”

Полгода назад, когда она лежала в больнице, мать не обращала на нее внимания.

Три месяца назад, когда она думала, что он привел на ужин другую женщину.

На этот раз, Ин Шуйлин?

А еще был он, старый инцидент трехлетней давности, и долг, который она имела.

Всего было достаточно, чтобы сбить ее с ног.

Сообщение, которое она оставила для него, эхом отдавалось в его ушах, и сердце билось так, словно его ужалили пчелы, онемевшие и болезненные.

Она снова заплакала.

Она умеет только плакать, когда речь заходит о людях, которых любит.

Куда же делась ее обычная мудрость?

Глубокие глаза Лу Шаомина снова сверкнули орлиным блеском. Он должен был признать, что на этот раз другая сторона очень хорошо знала характер Нин Цин, и они нанесли прямой удар по ее мягкому месту, сделав быстрый и жестокий ход.

Этот метод напомнил ему о человеке, но, к сожалению, этот человек был в тюрьме, ли Мэйлин.

Значит, это был Нин Яо?

- Усмехнулся Лу Шаомин. Если бы это действительно было сделано одним только Нин ЯО, то было бы легко решить.

“Я попросил вас исследовать му Юньфань; как это происходит?”

“Я уже послал людей в Сингапур. Но семья му приложила руку как к законным, так и к незаконным делам. У них есть средства и силы, которые недоступны обычным людям. Я боюсь сделать ход и предупредить врага, так что это займет некоторое время, - ответил Чжу жуй. После этого он нерешительно спросил Лу Шаомина: “президент, как вы думаете, Сюй Цзюньси имеет в этом какую-то роль? Он будет самым большим победителем.”

- Ха, если бы у него хватило смелости принять участие, он бы принял его еще три года назад. Зачем ждать до сих пор? Но что касается этого инцидента, он должен быть счастлив видеть, как он разворачивается.”

Чжу жуй кивнул, а затем зазвонил его сотовый телефон, и он ответил на звонок. Выражение его лица тут же помрачнело. - Ну и что же?”

Лу Шаомин поднял голову с заднего сиденья, его глаза были холодны. “Что случилось?”

“Это плохо, президент. Кто-то только что сообщил, что мадам нет на вилле, она пропала.”

Черные глаза Лу Шаомина мгновенно стали похожи на пролитые чернила, холодные, как бездна, и бездонные. Он прорычал: "Говори яснее!”

- Да, Президент, когда я пришел в квартиру Миссис, я послал кого-то тайно охранять мадам на вилле чайного павильона. Назначенный человек подтвердил, что мадам была в комнате в это время. Потому что это очень важно, я сначала заехал за вами в аэропорт, но когда я не смог дозвониться до телефона Мадам, я послал кого-то, чтобы проверить ее снова. На этот раз они сообщили, что мадам нет на вилле.”

Когда Чжу жуй закончил, в машине воцарилась мертвая тишина.

Лу Шаомин нахмурился и подавил свой почти кипящий гнев. Его было нелегко разозлить. За последние 30 лет он ни разу не был разгневан. Он посмотрел на свои наручные часы. Он так сильно сжал свои тонкие губы, что они побелели. Его голос был спокойным и мудрым, когда он сказал: “около получаса, это не слишком долго. Должно быть, Нин Цин пришла пешком из кленового леса. Пошлите кого-нибудь, чтобы начать поиски из этого отдаленного места. Попросите их сосредоточиться на проверке соседних станций и аэропортов. Кроме того, получите все городские дорожные камеры наблюдения и мониторы. Я найду Нин Цин, даже если мне придется копать всю дорогу вниз.”

- Да, сэр.- Ответил Чжу жуй.

“Кроме того, разве вы не сказали, что репортеры окружили виллу чайного павильона? Нин Цин-знаменитость в наши дни. В городе Т нет ни одной души, которая не знала бы ее. Должно быть, ее видели какие-то прохожие. Распространять слово. Я хочу получить результат за 15 минут!”

…

Поэтому два журналиста, которые спокойно писали пресс-релиз в своем офисе, были связаны несколькими телохранителями, которые ворвались случайно. Их запихнули в машину и отвезли в чайный павильон виллы.

Когда они вошли в ворота виллы, толпы репортеров уже исчезли, а у дверей стояли телохранители. Повсюду царили безразличие и отчаяние.

Репортеры задрожали, когда вошли в дверь виллы. Мужчина в белой рубашке и черных брюках лениво облокотился на диван в гостиной. Он был невыразителен, но его взгляд был острым, как у орла. убийственный взгляд в его глазах заставил колени репортеров мгновенно ослабеть.

- Молодой...молодой господин Лу, я не понимаю, зачем вы нас пригласили?”

Чжу жуй стоял рядом с двумя или тремя женщинами. - Это они, что ли?”

“Да, да, мы тогда ходили по магазинам, как вдруг услышали, что кто-то зовет Нин Цин. Я оглянулся и вспомнил о ремнях репортера, висевших у них на шеях.”

- Хорошо, спасибо. Вы можете уйти после получения оплаты, - вежливо сказал Чжу жуй.

“Спасибо.- Женщины выходили одна за другой.

Как только репортеры услышали, что сказала женщина, они поняли, почему Лу Шаомин “попросил” их прийти. У них было чувство в их сердцах, что Лу Шаомин вызовет еще один шум теперь, когда он вернулся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 122:Непредсказуемость**

“Вам двоим не о чем беспокоиться. Президент пригласил вас обоих, чтобы задать вопросы о местонахождении Нин Цин. Все, что вам нужно сделать, это ответить правдиво.- Сказал Чжу жуй.

Пригласили?

Оба журналиста посмотрели на веревку на своих телах, прищелкивая губами.

Чжу жуй умел обращаться со словами, он не разглашал всей серьезности ситуации. "Только нужно ответить правдиво."Эти слова имели лишь поверхностный смысл; это означало, что если они лгут, то должны нести последствия сами.

Журналист улыбнулся и сказал:” молодой господин Лу, мы расскажем вам правду. Около сорока минут назад мы действительно видели Мисс Нин у входа в уединенный кленовый лес. В тот момент мы хотели догнать ее и взять интервью, но она поспешно села в такси.”

Человек на диване поднял брови и ничего не сказал.

- Такси?- Быстро ответил Чжу жуй. “Вы не могли бы вспомнить, какой номер был на такси?”

- Этот... - репортер был хорошо знаком с подобной ситуацией. Он подумал о серийном убийце такси. Если бы с Нин Цин действительно произошел несчастный случай, а они не сказали бы правду, молодой мастер Лу не простил бы их, поэтому все, что они могли сделать, - это обмануть его и оттолкнуть вину.

- Потому что такси уехало быстро, я не видел его ясно.- Журналист серьезно задумался “ - однако я думаю, что на номерном знаке было две девятки.”

Другой журналист, который хотел сделать репортаж, был недавно завербованным стажером; он был молод и неопытен. Он знал, что его напарник лжет, и посмотрел на него с растерянным выражением лица.

- Две девятки?"Чжу жуй был вне себя от радости, видя, что журналист вроде бы не лжет и не проявляет подозрений. - Он повернулся к Лу Шаомину. - Президент, я займусь поисками.”

Чжу жуй повернулся и вышел.

Журналист увидел, что его ложь осталась незамеченной, и облегченно вздохнул.

- Подожди, - лениво протянул мужчина на диване. Его красивое лицо было обращено вперед, глаза прищурены, и он указал своим длинным ленивым пальцем на молодого интерна. “А что ты можешь сказать?”

У молодого человека не было никакого опыта общения с людьми из высшего общества. Он посмотрел на Лу Шаомина. Сейчас был уже полдень. Солнечный свет проникал через французские окна в похожую на замок виллу. Эта элегантность и острое выражение лица почти пронзили его разум. Он был воплощением превосходства.

В глазах у стажера было восхищение, но он боялся. Он не знал, почему его партнер должен был лгать. Он также не решался сказать правду. “Я, Я ... …”

Лу Шаомин медленно поднялся. На нем была пара черных кожаных туфель ручной работы, и он шаг за шагом приближался к стажеру. - Он положил руку на плечо стажера. - все в порядке. Если вы просто говорите правду и делаете это хорошо, я рекомендую вам быть помощником редактора отдела новостей.”

Интерн был вне себя от радости, это была огромная награда.

Сразу после этого он почувствовал мучительную боль в плече. Лу Шаомин контролировал силу в своих руках и не прилагал особых усилий, но это все еще заставляло стажера съеживаться от боли с холодным потом, капающим вниз. Лу Шаомин был выше его на полголовы. Он встал боком, понизил голос до уха стажера и, сунув руку в карман, небрежно сказал “ " Однако если вы решите не разглашать то, что знаете, тогда вы не можете винить меня…”

“Я ... я буду говорить, позвольте мне говорить!- Интерн был совершенно ошеломлен.

Голова у него онемела. Жутковатость Лу Шаомина была хорошо выражена. Его запах был как острый нож, который мог убить, разрезая кожу с тупой болью.

Губы Лу Шаомина скривились в улыбке, он отпустил его руку. С обеими руками, засунутыми в карманы “ " хорошо, тогда тебе лучше говорить громче.”

“Мы видели, как Мисс Нин села в такси, но на этой машине не было номерного знака. Вероятно, это была нелегальная машина.”

В тот момент, когда он произнес эти слова, он почувствовал затаенное дыхание человека рядом с ним. Он не решился скрыть что-либо еще, и смело продолжил: “Ре...недавно в окрестностях этой дороги появился серийный убийца такси, который сосредотачивается исключительно на изнасиловании, а затем убивает симпатичных девушек. Я думаю, что водитель…”

Серийный убийца такси?

Бах! Громкий грохот пронзил воздух. Интерн в страхе зажал уши руками. Лу Шаомин использовал свою ногу, чтобы пнуть кофейный столик.

Старший журналист был потрясен и в глубине души понимал, что все катится под откос.

“Если вы догадались, что это был серийный убийца такси, то почему не остановились и не вызвали полицию?- Вены на шее у Лу Шаомина начали лопаться. Его глаза выпучились из орбит. Он был вне себя от ярости.

“Я... я просто размышлял. Нин Цин-известная личность, серийный убийца такси не хотел бы причинить ей вред... " - сказал интерн-журналист в страхе.

“Ты что, совсем тупой? Чтобы быть серийным убийцей такси, он должен быть психически больным. Тот факт, что Нин Цин-известная личность, позволит ему чувствовать себя более радостным и еще более сумасшедшим, поскольку она будет представлять для него больший вызов. Ты же знаешь, что Нин Цин сел в такую машину. Разве ты не знаешь, что она вынесет и как будет бояться?- Грудь Лу Шаомина двигалась, когда он яростно задыхался. Его усталые глаза были налиты кровью, и он был на грани слез.

В тот момент, когда он подумал об опасности, в которой окажется Нин Цин, все его существо было сродни тому, чтобы быть зажаренным заживо в нагретом масле воке. Сжатые чувства, которые он испытывал с тех пор, как покинул самолет, больше не поддавались контролю.

Как будто кто-то зажег его сердце в огне.

Почему он должен был уехать в командировку?

Как она могла не дождаться его возвращения?

Оба журналиста не смели дышать, вся вилла была наполнена звуком его тяжелого дыхания, точно так же, как и сцена бушующего моря.

Он был невероятно сильным и невероятно ужасающим.

Это был первый раз, когда Чжу жуй увидел, что Лу Шаомин потерял самообладание. Он был напуган, увидев такое.

Но он принял храбрый вид. - Президент, сейчас нет смысла сердиться. Ключевым моментом для размышления является наш следующий курс действий. Уединенный переулок не имел никакого закрытого наблюдения цепи. Естественно, что мы не смогли обнаружить ни одного подозрительного транспортного средства. Похоже, что серийный убийца хорошо разбирается в ориентации этого места. Он определенно пойдет задним ходом.”

Лу Шаомин положил обе руки себе на талию и повернулся лицом к французским окнам. - Он опустил взгляд, чтобы успокоить дыхание, и сказал хриплым голосом: - соберите всех дорожных офицеров города Т, чтобы перекрыть все выходы. Временно остановите любое транспортное средство от въезда или выезда из города. Проверьте каждый автомобиль один за другим.”

Оба журналиста были контужены, решительность молодого мастера Лу…

Он заставлял останавливаться все движение в городе Т.

Он вызвал бы полный беспорядок у всех в городе.

Это был акт дикого человека, и он был в таком широком масштабе.

- И еще, - Лу Шаомин поднял глаза и увидел яркое солнце в небе. На его лице появилась угрожающая улыбка. "Позвоните мэру Чжоу, пусть он немедленно создаст искусственную метель. Я хочу увидеть 20-сантиметровую толщину снега на земле в течение 5 минут. Свяжитесь с начальником полиции. Пусть он найдет такси серийного убийцы, а также получит экспертизу психологов, чтобы определить возможные места, где он совершит преступление.”

- И наконец, скажите им, что если они не смогут завершить миссию в оговоренное время, то я позабочусь об их падении!”

- Да, сэр. Чжу жуй кивнул головой и повернулся, чтобы уйти.

Оба журналиста потеряли силы в своих конечностях и сразу же поплелись на пол. На полу лежал роскошный кашемировый ковер. Лежать на нем было еще удобнее, чем на диване.

Однако дуэт не смог насладиться комфортом. Они тяжело дышали от безмерного страха.

Все говорили, что молодой господин Лу не слишком привлекателен. Сегодня они сами это увидели.

One word from him could mobilize the mayor and chief of police. The influence of Guang Qing Corporation was undoubtedly huge. This influence of this man before them was entrenched deeply in every corner of T City.

Если бы он захотел, то смог бы сдвинуть облака и вызвать дождь.

Всего за несколько минут солнце скрылось на заднем плане, и небо наполнилось хлопьями снега размером с перышко. В мгновение ока дороги покрылись тонким слоем снега.

Лу Шаомин все еще стоял у французских окон. Руки на его талии были затем засунуты в карман брюк. Он слегка нахмурился, молча ожидая новостей.Читайте дополнительную главу по теме vipnovel.com

Если Нин Цин все еще был в городе т, он верил, что в любой момент получит известие.

В этот момент из кухни вышла тетя Ян. - Сэр, вы прошли через множество неприятностей. Я приготовил для тебя миску лапши. Пожалуйста, поешь немного.”

Лу Шаомин отправился в Америку в командировку. В штаб-квартире состоялось чрезвычайно важное заседание совета директоров, которое продолжалось весь день и всю ночь.

Выходя из дверей конференц-зала, никаких новостей из дома не было. Все было спокойно и безмятежно. Он сел в самолет и выключил телефон. Кто бы мог подумать, что он столкнется с такой серьезной ситуацией при приземлении.

Последние слова, которые оставила ему девушка, звенели у него в ушах.

До Свидания, Лу Шаомин.

Что же скрывалось за ее словами? Неужели она больше не хочет его видеть, или же ждет их следующей встречи?

Если ей так не хочется, то почему она делает вид, что уверена в себе?

Это было до него, чтобы принять решение, хочет ли он ее или нет, но она полностью опередила его шаг

- Я не хочу есть, давай подождем возвращения мадам, чтобы поесть вместе.”

Тетя Ян вздохнула и вернулась на кухню.

В этот момент двери виллы распахнулись, и в комнату ворвался порыв холодного ветра. - Президент, у нас есть новости.”

…

Нин Цин сидела на заднем сиденье такси. Она посмотрела на уединенное место, куда направлялось такси. Озадаченная, она спросила водителя: "водитель, почему вы не едете по главной дороге?”

Водитель средних лет весело рассмеялся и с искренним выражением лица сказал:” О, сегодня выходные. Большие дороги забиты битком набитыми машинами. Этот маршрут будет экспресс-маршрутом до автовокзала, он вообще не займет много времени. Я хорошо знаком с этим маршрутом.”

- Хорошо” - рассеянно ответила Нин Цин.

Водитель злорадно улыбнулся. Он нажал на акселератор, но в этот момент яркое солнце скрылось за темными зловещими тучами, и пошел снег.

Нин Цин примостилась у окна и как-то странно посмотрела на улицу. - Вчера было солнечно, - пробормотала она. А почему сейчас идет снег?”

Водитель посмотрел на поверхность дороги, ранее сухую поверхность которой теперь покрывал толстый слой снега, который был на грани обледенения. Выражение его лица стало холодным.

Если смотреть вперед, то другая полоса была заполнена множеством полицейских машин. Одетые в зеленое полицейские использовали свои дубинки, чтобы останавливать машины одну за другой. Посмотрев на ситуацию под рукой, они стали искать огромного преступника.

Сердце водителя сжалось еще сильнее, и он понял, что сейчас попадет в беду.

Он посмотрел в зеркало заднего вида, чтобы увидеть Нин Цин на заднем сиденье. Она была одета в черную рубашку поверх белой кашемировой рубашки под ней. На ногах у нее были голые чулки и пара черных сапог на высоких каблуках. Ее блестящие черные волосы беспорядочно рассыпались по плечам. Ее проворное тело и лицо размером с ладонь были изящно красивы. Ее бледная кожа была почти как вода.

Водитель вульгарно облизал губы. Этот премиальный продукт ... так как он попал в его руки, как он мог отказаться от него на полпути?

Водитель нажал на акселератор и прибавил скорость.

Но уже через несколько минут, снег на земле свалился до 20см толщиной. Машина застряла в снегу, двигаясь со скоростью улитки.

Он ударил кулаком по рулю и выругался.

Услышав его проклятие, она подняла глаза и посмотрела на водителя.

Водителю не удалось скрыть своих чувств. Он был непокорным насильником, который имел грязный гнилой запах,который не мог быть полностью скрыт. Как только Нин Цин увидела эту сцену, ее сердце упало и начало биться непрерывно.

Водитель также заметил скептический взгляд Нин Цин. Он тут же изобразил улыбку и сказал: “Мисс, дороги закрыты из-за метели. Я должен ехать медленно.”

Он хотел, чтобы она оставалась спокойной.

Нин Цин отвела свой пристальный взгляд, и она молча сжала руки в кулаки, и с невинной улыбкой сказала: “поскольку снег привел к закрытию дорог, тогда, пожалуйста, выпустите меня сюда. Я поеду на автовокзал в другой день.”

Нин Цин дотронулась до кармана в поисках телефона, но сердце ее упало. Черт. Она забыла взять с собой телефон.

Этот человек привел ее в такое уединенное место, где не было даже тени кого-то еще. Кто мог прийти и спасти ее?

Водитель заметил манеру поведения Нин Цин и понял, что его план уже не сработает. Он нагло снял фуражку и злобно усмехнулся. - Маленькая красавица, ты уже села в мою машину. Как ты вообще мог подумать о возвращении домой?”

Нин Цин была разочарована. Она была слишком беспечна. Она так долго просидела в нелегальном автомобиле и совсем его не узнала.

Она решила действовать под влиянием момента и использовала свою руку, чтобы открыть дверь автомобиля, и она перекатилась со своим маленьким телом в снег.

К счастью автомобиль двигался в медленном темпе, она не пострадала и поспешно встала, чтобы бежать.

Водитель не ожидал, что Нин Цин окажется такой проворной. Он еще сильнее нажал на акселератор и открыл дверцу машины, чтобы пуститься в погоню.

Нин Цин бежала изо всех сил, но это место было ей незнакомо. Она бежала некоторое время, прежде чем поняла, что это был тупик. Она была напугана, и ее худое плечо было схвачено сзади, и с громким стуком водитель дал ей крепкую пощечину.

Кровь стекала по ее губам, она была в бреду из-за травмы, но все еще стояла у стены с большим напряжением.

Она холодно спросила: "Чего ты хочешь?”

“Ха-ха, Маленькая красавица, ты Нин Цин? "Лучшая актриса нового поколения"? Я видел ваши фильмы и не мог забыть вашу фигуру. Я слышал, что ты залезла в чужую постель, когда тебе было 18. После этого ты соблазнил многих других. Я предполагал, что ты будешь вкусной в постели.

“Вы уже попали в мои руки, как вы думаете, что я хотел бы сделать? Я хочу насладиться твоим вкусом. Если ты будешь хорошо служить мне, я не убью тебя, и ты будешь пленником в моем доме. Ты будешь служить мне каждый день, ха-ха…”

- Извращенец! Это незаконное поведение, вы…”

Водитель схватил ее за волосы и с силой прижал к стене. Он сказал угрожающе: "противозаконно? Я и есть закон!”

Говоря это, он разорвал на ней черную рубашку и одной рукой завел ей руки за спину. Нин Цин слышала только звук рвущейся ткани. Она совсем похолодела,и в воздухе раздался звук расстегиваемого ремня.

“Не утруждайте себя борьбой. Я играл со столькими женщинами. У меня большой опыт. Как я могу позволить тебе сбежать? Ну же, пусть хозяин будет счастлив.”

Рука Нин Цин была почти на грани того, чтобы быть сломанной. Извращенец позади нее был слишком зол. У нее не было возможности сопротивляться. Ее били по лбу до тех пор, пока она не увидела звезды в воздухе и все ее тело не заболело. Но больше всего она была в отчаянии.

Неужели ее собираются изнасиловать?

Неужели это и есть ее судьба?

- Нет, кто же теперь придет тебе на помощь?”

Глаза Нин Цин были полны слез, она почувствовала, как рука извращенца просунулась в ее кашемировый свитер и коснулась ее. Она чувствовала отвращение и даже хотела умереть.

Нет, она не хотела жить с таким позором, она скорее умрет.

Нин Цин посмотрела на стену перед собой, ее губы изогнулись в улыбке, когда она подумала о красивой фигуре, Лу Шаомине!

- Она прикусила губу. С огромной силой воли она ударилась головой о стену.

Прежде чем она умерла, у нее были сожаления. Когда она была еще жива, многие мужчины хотели обладать ею. Но Лу Шаомин, мужчина, которого она любила больше всего ... она не смогла стать его женщиной.

Если это не так, то она умрет без сожалений.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 123:Но , я действительно вызвал проблемы в этот раз**

Нин Цин хотела ударить себя о стену, но грубая сила, державшая ее маленькие руки сзади, внезапно ослабла. Она потеряла равновесие и рухнула в снег.

Она поджала ноги, положила две тонкие руки на грудь и посмотрела вверх.

Красивая фигура, которая была в ее голове, внезапно появилась; Лу Шаомин здесь.

Когда же он вернулся?

Неужели он пришел, чтобы спасти ее?

Лу Шаомин схватил маньяка за запястье и слегка вывернул его. С треском, маньяк закричал, когда его рука была сломана.

Лу Шаомин не дал ему ни малейшего шанса восстановиться. Его длинные ноги били Маника в пах так сильно, что можно было почувствовать ветер. Еще один крик разнесся по всей округе. Нин Цин увидела, как повсюду Расплескалась кровь. Лу Шаомин ударил ногой и разорвал промежность этого человека.

Это был уже второй раз, когда Нин Цин видел, как Лу Шаомин нападает на кого-то. Он всегда контролировал своих врагов, уничтожая их одним движением. Сегодня он был также быстр и свиреп.

Когда Нин Цин была ошеломлена, ее глаза, которые не были сфокусированы, внезапно встретились с черными глазами мужчины.

Он был одет в черное шерстяное пальто и смотрел на нее сверху вниз. Его твердое и красивое лицо холодно смотрело на нее в этот снежный день с несравненной холодностью.

Нин Цин мгновенно разрыдалась.

Она в панике посмотрела вниз. Она знала, как жалко выглядит сейчас.

Если она угадала правильно, он должен был видеть ее прижатой к стене, когда пришел. Этот извращенец был позади нее, его брюки были сняты, в то время как ее нижняя часть тела была холодна, и у нее не было никакой одежды, чтобы прикрыть себя.

Сначала она была достаточно нечиста, а теперь показала ему такой ужасный образ.

Тогда Нин Цин предпочла бы разбить ей голову и умереть.

Слезы шлепнулись в снег. Когда она была в растерянности, ее тело вдруг стало теплым. Черное шерстяное пальто было плотно обернуто вокруг нее.

В следующую секунду мужчина взял ее на руки. Ее слабое тело, одеревеневшее от холода, наконец вернулось в его теплые и широкие объятия.

Нин Цин не осмеливалась поднять на него глаза. Она хотела держаться от него подальше. По крайней мере, она не могла оставаться рядом с ним со своим испорченным дыханием.

Но его руки были так крепко обнимают ее. Его сила была так велика, как будто он собирался раздавить ее в своем теле.

Разве ... он не думает, что она нечиста?

После долгой прогулки она увидела, что Чжу жуй ждет ее вместе с полицейской машиной. Чжу жуй вышел вперед и сказал: “президент.”

- МММ, остальное я оставлю тебе.”

- Да, сэр.”

Лу Шаомин отнес Нин Цин в машину. В машине было тепло и тепло. Вместо того чтобы поставить ее на землю, он усадил ее к себе на колени и крепко обнял.

Слезы Нин Цин текли неудержимо. Как он мог все еще так хорошо относиться к ней?

Она была недостойна этого.

…

Лу Шаомин отнес Нин Цин в спальню на вилле. Тетя Ян не вошла, а осталась ждать у двери. Нин Цин осторожно уложили в постель.

Нин Цин держала глаза закрытыми, так как не знала, как с ним взаимодействовать.

Но в следующий момент он сорвал шерстяное пальто, обернутое вокруг нее двумя большими ладонями, а затем сорвал его с шеи ее кашемирового свитера и разорвал ее одежду в клочья.

Нин Цин испугалась и спряталась под одеялом. На ней больше не было одежды. Он сорвал с нее кашемировый свитер, и только нижнее белье осталось нетронутым.

Длинные, похожие на крылья бабочки ресницы Нин Цин тревожно затрепетали. Она прикусила нижнюю губу и вскрикнула от страха и стыда.

Что же он там делает?

Она почувствовала, как большая ладонь мужчины прижимает ее плечо вниз и переворачивает, а затем медленно опускается, держа ее за стройную лодыжку и раздвигая их в стороны.

- Нет!- Нин Цин в конце концов не выдержала и закричала. Она оттолкнула его и взмолилась о пощаде. - Нет, пожалуйста. please...no-да.”

Неужели он хочет ее?

Только не сейчас, пожалуйста.

Она хотела, чтобы он сохранил для нее хоть какое-то достоинство.

Нин Цин плакала так печально, что ее нежное сливочное Тельце плотно свернулось на кровати. Такой маленький сверток, беспомощный, как ягненок, ожидающий, когда его зарежут.

Она плакала так сильно, что едва могла дышать. В рыдающем голосе девушки чувствовалась нежность, глубокие впадины появились по обе стороны ее нежных ключиц, что делало ее фигуру прекрасной.

Лу Шаомин протянула два пальца и нежно сжала свой крошечный подбородок. “А как ты думаешь, что я хочу делать? Я просто проверяю, есть ли у тебя какие-нибудь раны на теле.”

Нин Цин была ошеломлена. Его голос был ровным и почти бесчувственным, но она слегка перестала всхлипывать. Ее крошечное тело беспокойно задвигалось. Она хотела освободить свои лодыжки. Она слабо пробормотала “" не надо проверять ... этот человек не трогал меня ... там”

После трех секунд молчания соблазнительный запах Лу Шаомина исчез, когда он встал с кровати и пошел в ванную.

Он быстро вернулся и понес ее горизонтально. - Поскольку на вашем теле нет РАН, примите горячую ванну, чтобы не простудиться.”

Ее осторожно положили в ванну. Температура воды была слишком горячей, она вдруг задрожала, когда коснулась горячей воды, после адаптации к температуре воды. Она чувствовала себя настолько комфортно, что даже поры ее кожи раскрылись.

Она открыла глаза, но все еще не осмеливалась взглянуть на него. Он стоял рядом с ванной, она увидела его брюки, когда посмотрела вниз; низ его брюк был мокрым, вероятно, потому, что он слишком быстро наполнил ванну для нее.

Нин Цин сидела в ванне. Поверхность воды была покрыта слоем пузырьков и лепестков роз, но это не могло покрыть ее полную фигуру.

В воздухе витало странное чувство неопределенности, но Нин Цин это смущало.

Он всегда был скромным джентльменом, но бывали моменты, когда он не знал, как избежать подобных ситуаций.

Нин Цин стиснула зубы и прикрылась двумя маленькими ручками. Ее голос был робким, и она все еще тяжело дышала после слез. “Ты можешь выйти из комнаты?”

- Хорошо, - лениво ответил Лу Шаомин хриплым голосом. “А если я скажу "нет"?”

Нин Цин задрожала, и слезы в ее глазах снова упали, когда они приземлились в воду.

Лу Шаомин тут же нахмурился. - Я приму ванну в соседней комнате. Вымокнете еще немного и попросите меня принести вам пижаму, когда будете готовы.”

Лу Шаомин вышел из комнаты.

…

Нин Цин увидела, что дверь ванной комнаты закрыта. Она держала в руках горячую воду и поливала ею свои плечи.

Ее окоченевшие со вчерашнего вечера конечности основательно разогрелись, все тело было пропитано горячей водой и казалось несравненно теплым.

Она взяла мягкое полотенце и потерла кожу на талии, где ее коснулся тот извращенец, пока та не покраснела.

К счастью, она не была запачкана.

Он спас ее вовремя, всего на несколько секунд.

Как он ее нашел?

Ее изначально хаотичный ум не хотел думать ни о чем в данный момент; она только знала, что Лу Шаомин вернулся!

Она бессознательно полагалась на него. Он был ее гаванью. Пока он здесь, она будет чувствовать себя в полной безопасности.

Нин Цин посмотрела на ванную, и ее маленькое личико покраснело. Она не знала, что он имел в виду. Попросить его принести ей пижаму? Неужели он не может принести ей пижаму в ванную заранее?

Она как раз размышляла об этом, когда раздался тук-тук, пара стуков в дверь. - Нин Цин, ты закончила? - негромко спросил мужчина. Прошло уже 20 минут. Вода в ванной становится все холоднее.”

“Я...закончил.”

На самом деле она уже давно закончила мыть посуду, но ей было неловко звонить ему.

Когда же он закончил мыться? Должно быть, он долго ждал за дверью.

Дверь ванной открылась, и Нин Цин подняла голову. Высокая фигура Лу Шаомина была облачена в темно-синий шелковый халат. Халат имел неглубокий V-образный вырез. Здоровая солодовая кожа мужчины была обнажена, и вокруг его мужественной талии был завязан ремень. Халат свисал до самой икры.

Он шел медленно, шаг за шагом. Нин Цин даже заметила, как напряглись его икроножные мышцы, такие сдержанные, но такие сильные.

Маленькое личико Нин Цин мгновенно вспыхнуло, а глаза застенчиво опустились.

Лу Шаомин положил чистую пижаму на стол, снял с вешалки чистое полотенце и протянул ей. - Сначала встань и обсуши свое тело.”

Нин Цин не нужно думать обо всем этом. На этот раз он не собирался уходить.

Нин Цин встала и вышла из ванны. Она не осмеливалась взглянуть на него. Она взяла полотенце и отвернулась. Она быстро вытерла свое тело.

- Он протянул ей пижаму.

Ночную рубашку Нин Цин держала в руке. Это была хлопчатобумажная ночная рубашка с длинными рукавами и легкими однотонными цветами. Он пах ароматом цветов и растений после того, как я была вымыта и промокла.

Он не дал ей никакого нижнего белья, так что она могла носить его только так.

Сразу же после его надевания Нин Цин снова поднялась в воздух. Она в шоке схватила его за воротник ночной рубашки. - Шаоминг, я не ранен. Отпусти меня! Я могу ходить сама по себе.”

Почему он всегда нес ее на руках и не давал ей коснуться ногами земли? Она не была такой уж хрупкой.

- МММ, раз уж ты можешь идти сама, просто прими это как мое беспокойство. Я не знаю, будет ли другой раз, когда ты убежишь, пока меня нет?”

Глаза Нин Цин быстро увлажнились. Неужели он...неужели он боится потерять ее?

Ее пять прекрасных пальцев крепко вцепились в его одежду. Она была напугана и пристыжена. - Шаоминг, не будь такой. Вы должны были знать, что произошло прошлой ночью. Не будь больше таким любящим. Я не могу этого вынести.”

Лу Шаомин поднял свои острые брови и ничего не ответил.

Он положил ее тело под мягкие одеяла, но не ушел. Он положил руку под ее маленькую головку и заснул рядом с ней.

Нин Цин выглянула в окно. Сегодняшняя погода была действительно странной. На улице уже светило солнце, был полдень.

Бледно-желтая Бахромчатая занавеска висела у окна, закрывая пронзительный солнечный свет,но тепло проникало сквозь занавеску и падало на нее.

Оба комплекта ночного белья были сделаны из тонкого материала, и они прижимались друг к другу под одеялами. Его слегка обжигающая температура тела передалась ей, сделав ее сентиментальной.

Такая атмосфера, такая красивая.

Нин Цин наклонилась и спокойно посмотрела на него. Его голова была наполовину опущена на кровать, а глаза слегка закрыты. Его жесткие черные волосы все еще были влажными. После купания мужчина казался немного спокойнее и мягче. Его тонкие резные черты были ленивыми и шелковистыми.

Эта томная Лу Шаомин заставила ее сердце подпрыгнуть.

Нин Цин медленно протянула руки, смело обвила их вокруг его шеи и крепко обняла его.

Губы Лу Шаомина изогнулись, другая большая рука обхватила ее мягкую талию, когда он заключил ее в свои объятия. Мягкие тонкие губы целовали ее лоб снова и снова, а он мягко улыбался. “Разве ты не сказал, что больше не можешь этого выносить, но теперь ты не можешь расстаться со мной?”

Нин Цин поджала розовые губы и проигнорировала его поддразнивание. Просто поверь, что она была...жадной.

Он спас ее от снега, и она не хотела отпускать его.

Нин Цин спряталась в его объятиях и спросила: "Шаомин, ты не против...что случилось три года назад?”

“Да.”

Она прямо спросила его, и он честно ответил ей. Тело Нин Цин внезапно напряглось.

- Ну и что? Then...do ты все еще хочешь меня?”

“Да.”

Это подтверждение без малейшего колебания вызвало слезы в глазах Нин Цин. Она протянула руку и погладила его твердую челюсть. Горячие слезы упали на его одежду. - Но почему же? Скорее всего, я уже проиграл свой первый раз. Я же не чистый. Поэтому, когда ты хотела меня раньше, я не осмеливалась дать тебе это... я боялась...я знаю, что я бесстыжая. Я обманул тебя.”

Лу Шаомин приподнял ее подбородок двумя пальцами и заставил посмотреть на себя.

Маленькое личико девочки слегка раскраснелось после ванны. Ее кожа была похожа на свежеочищенное личи, нежная и сладкая. Ее ресницы, похожие на крылья бабочки, были покрыты блестящей росой, свисающей с кончиков. Заставляя ее выглядеть нежной и нежной.

“Я слышал сообщение, которое вы мне оставили. Последнее, что ты мне сказал...Я помню. Я тебе верю.”

И последнее?

Она сказала, что была пьяна и пошла не в ту комнату. Она не соблазняла его.

Он ей поверил?

Никто в мире не верил ей; только он был готов поверить.

“Если ты этого не хотел, то почему винишь себя? А почему бы мне не хотеть тебя? - Что ты сделал не так? Что же это за эпоха сейчас? Я женился на тебе, потому что мне нравится твоя несгибаемая и стойкая личность. Мне нравится твое элегантное, изысканное сердце. Когда мы получили свидетельство о браке, я не требовал, чтобы ты была девственницей, так что ты меня не обманула.

“Конечно, как мужчина, как твой муж, я не могу не думать об этом. Я же не святой. Я схожу с ума от ревности, когда думаю о том, что другие мужчины имели тебя, но ты забываешь, что это все потому, что я люблю тебя.”

Лу Шаомин опустила глаза, нежно потерла губы и прошептала: "поскольку я люблю тебя, то буду любить еще больше после чего-то подобного. Я буду заботиться о тебе и хорошо относиться к тебе в будущем.”

Вот в чем была разница между этим человеком и Сюй Цзюньси!

Точно так же она любила его и за это.

Лу Шаомин родился гордым Сыном Неба, бизнесменом и благородным наследником. Он получил то, что хотел, не унижая других. У него была чистая совесть и чистое сердце, а также невыразимо очаровательный характер.

Любовь пришла так быстро, что она уже не могла освободиться.

Слезы Нин Цин хлынули наружу. Этот человек всегда говорил мало, но он сказал так много, чтобы успокоить ее. Он хотел помочь ей справиться с этим.

Плачущие глаза Нин Цин покраснели, и она задохнулась тихим голосом. - Шаоминг, на этот раз все по-другому. Все остальные знают об этом... на этот раз я действительно вызвал проблемы, waaa…”

“МММ” - тихо сказала Лу Шаомин, целуя слезы на ее маленьком личике. - Я знаю, доверяй своему мужу больше и не волнуйся. Это всего лишь пустяки. Оставьте их мне.”

Пустяковое дело?

Для нее это было потрясающее событие.

Нин Цин коснулась его острого и красивого лица и закричала периодически: "но Шаомин, я не хочу тащить тебя вниз.”

“Значит, вы уехали на такси?”

- Да, я уже все спланировал. Если я покину это место, сплетни прекратятся... с твоими перспективами, ты можешь выбрать любую девушку в мире, а я…”

- Ха-ха, - рассмеялся Лу Шаомин. “Ты бросишь свою мать и бабушку?”

Нин Цин напряглась. Она быстро и нервно спросила: "Как поживают моя мама и бабушка? Неужели СМИ их преследуют? Это не годится, я собираюсь их увидеть.”

Она была настолько немногословна, что заботилась только о своей печали, но забыла о матери и бабушке.

Лу Шаомин схватил ее за тонкую талию и заключил в свои объятия. - Он нежно ущипнул ее за мягкий нос. - Бессердечная маленькая тварь, которая думает о них только сейчас? Не волнуйтесь, Чжу жуй все уладил правильно. Не будьте самодовольными в будущем. На самом деле, для тех, кто любит вас, это лучшая любовь к ним, что вы остаетесь и продолжаете тянуть их вниз.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 124:Вам Легко Узнать Ответ**

“Неужели это правда? Но... - Нин Цин была встревожена и ошеломлена.

“Но что именно?- Глаза Лу Шаомина блестели, как обсидиан. - Его мягкий тон был успокаивающим. "Нин Цин, нет ничего, что мы не можем преодолеть в этом мире. Есть только любовь, от которой мы отказались. Разве твое сердце не болит при мысли о том, чтобы покинуть меня?”

Нин Цин глубоко вздохнула и несколько раз покачала головой. - Нет, Шаоминг, мне очень больно. Я не хотел оставлять Тебя одного. Как только я подумал о том, чтобы потерять тебя, я почувствовал, что мое сердце было полностью опустошено. Я не хочу, чтобы у тебя была другая женщина. Это ты сделал первый шаг, и ты можешь принадлежать только мне...тьфу.”

Лу Шаомин поцеловал ее в губы.

Нин Цин положила руки ему на шею. Ее миниатюрная фигурка прислонилась к его груди, она крепко обняла его, страстно отвечая ему.

Это было самое страстное время с тех пор, как они встретились. Ответ Нин Цина заставил тело Лу Шаомина воспламениться. Он безумно и яростно рванулся к ней. Нин Цин казалось, что у нее самой сейчас перехватит дыхание.

Когда они пьяно целовались, мужчина хрипло сказал: "в следующий раз, когда ты решишь уйти, не могла бы ты быть более разумной? Просто посадка в такси может привести к реальной опасности для вас. А вы знаете, что случилось бы, если бы я опоздал на минуту?”

Лу Шаомин болезненно закрыл глаза и использовал силу, чтобы поцеловать ее волосы. “Я не мог участвовать в твоей жизни 3 года назад, поэтому я могу принять сожаления, но теперь, когда ты моя жена, как может любой другой мужчина прикасаться к тебе? Мы женаты уже полгода. Я даже не осмеливаюсь использовать это положение против тебя. В тот момент, когда вы хмуритесь, когда мы целуемся, я не смею использовать больше силы. Вы так застенчивы, как обычно. Рядом с тобой я настоящий джентльмен.”

- Сегодня, когда я ждал тебя на вилле, каждая проходящая минута была пыткой. Я боялся, что с тобой случится несчастный случай. Я боялся, что потеряю свою жену. Жена, как ты можешь так мучить меня?”

“Я не хотел, чтобы все так обернулось. Мне очень жаль, Шаоминг. Следующего раза не будет.- Он остановился, и она обхватила его красивое лицо обеими руками, а затем дерзко, но неуклюже поцеловала его.

Поскольку она спешила и не имела большого опыта, ее зубы клацнули по его тонким губам.

“Тпру.- Лу Шаомин ласково улыбнулся ей.” Как ты можешь быть таким тупым? Это было так давно, а ты все еще не знаешь, как целоваться?”

Нин Цин была крайне смущена и немедленно ударила его кулаком в грудь.

Лу Шаомин взял ее кулак в свою ладонь и быстрым движением прижал ее к кровати. Одна большая ладонь раскрыла ее кулак, и их пальцы переплелись.

- Дорогая, позволь мне научить тебя. А теперь поцелуй меня.- Лу Шаомин придвинул свою щеку к ее губам.

Нин Цин почувствовала, как ее тело парит в воздухе. Его запах после ванны был неотразим. Ее пальцы были крепко сжаты, и ей казалось, что она тонет в его ауре.

В постели он был нежен и не властен. Он действовал с контролем зрелого мужчины, направляя ее, дюйм за дюймом.

Она была глубоко погружена и наслаждалась этим полностью.

С полузакрытыми глазами она взяла его лицо в свои ладони. Она медленно поднялась туда, где ее сердце билось для него: его завораживающие бакенбарды.

Они были ее любимыми вещами.

Розовые щеки Нин Цин раскраснелись, и, основываясь на том, чему он ее учил, она медленно поцеловала лицо, которое он ей подарил.

Лу Шаомин обхватил ее затылок и поцеловал, начав с яркой и красивой шеи, которая была окрашена в розовый цвет.

Их дыхание было связано друг с другом.

“Сколько дней прошло, твой период закончился, да? Дорогой, не забудь свое обещание.”

“Окей.- Нин Цин кивнула головой и поклялась не забывать об этом.

Только если он сам этого захочет.

Они оба страстно целовались и не хотели расставаться. - Тук-тук, - прервал их стук в дверь тетя Ян. - я не могу больше терпеть, когда ты приходишь. - Сэр, мадам, сейчас уже полдень, - озабоченно сказала она. Вам обоим еще надо поесть. Наверное, ты уже проголодался, да?”

Лу Шаомин отпустил Нин Цин и нормализовал дыхание. - Тетя Янг, пожалуйста, принесите лапшу в спальню.”

Нин Цин была мягкой, как лужица воды. Только что услышав голос тети Ян, она немного пришла в себя. Ее руки сразу же потянулись к пижаме, и она выглядела безумно.

Лу Шаомин сжал ее маленькое личико; он был в хорошем настроении. - Все еще стесняешься? Тетя Янг очень опытна. О том, что мы делали, ей не нужно было догадываться, чтобы узнать.”

“А ну убирайся!- Нин Цин швырнула в него подушкой.

Лу Шаомин потянулся и обнял ее. “Не двигайся, ты хочешь есть? Я покормлю тебя лапшой позже.”

“Не корми меня, я уже не ребенок. Тетя Янг скоро будет здесь. Отпусти, быстро!”

Нин Цин боролся некоторое время, но он был слишком силен. Она не могла больше сопротивляться ему. Когда она разозлилась, то услышала, как мужчина сказал: “Не суетись, тетя Янг здесь.”

- ААА!- воскликнула она и быстро спрятала свое багровое лицо у него на груди.

- Ха-ха.- Увидев ее смущенной, как маленький кролик, Лу Шаомин радостно рассмеялась.

Нин Цин хотела ударить его, но в этот момент дверь открылась и вошла тетя Ян.

Увидев молодую пару, обнимающую друг друга, она понимающе улыбнулась. Она все время знала, что маленькая мадам была смущена, и не смела открыть рот, чтобы еще больше смутить ее. Она почтительно вышла из комнаты.

Услышав, как закрылась дверь, Нин Цин подняла голову.

Поскольку вокруг не было посторонних, Нин Цин перестала притворяться и удобно устроилась в его объятиях, глядя на этого красивого мужчину перед ней.

Все это было просто как сон.

Одной рукой Лу Шаомин схватил палочки для еды. Ковыряя лапшу, боясь, что она обожжется, он выпустил горячий пар и осторожно поднес его к ее губам.

“Перекусить.”

“Я сама могу прокормиться.”

- Миска немного горячая. Это обожгло бы тебе руку.- Этот человек прямо отверг ее предположение.

Тогда разве его рука не будет ошпарена?

Нин Цин посмотрела на его руку. Его суставы были четко выражены. Его ногти были аккуратно подстрижены и блестели. Может быть, он привык держать ручку, чтобы принимать решения. Эта пара рук, казалось, слегка озябла.

Лицо Нин Цин побагровело. Его руки могли быть только теплыми на ней.

Рука мужчины была мозолистой, что позволяло легко игнорировать жар. Нин Цин больше не сопротивлялась. Сосредоточившись на его руках, она изящно набрала полный рот лапши.

- ГМ, вкус у него хороший. Шаоминг, ты уже поела? А ты сам откуси кусочек. Попробовать это. Я не могу закончить эту большую миску лапши; мы можем закончить ее вместе.”

Лу Шаомин увидел ее нежно шевелящиеся губы, проглотил слюну, опустил голову, а затем тоже откусил кусочек лапши.

- А это вкусно на вкус?- Спросила Нин Цин.

- ГМ, все еще неплохо.- Лу Шаомин кивнул головой.

Они вдвоем разделили миску лапши. Это была самая обыкновенная и согревающая душу радость в жизни. Глаза Нин Цин ярко сияли.

Однако…

“А что это такое?- мужчина позади нее заметил, что она была в полубессознательном состоянии. Он укусил ее за бледную мочку уха и спросил, что происходит.

Нин Цин нахмурилась: "Шаомин, ты так хорошо ко мне относишься, но правда жестока. Я втянул тебя в эту историю. Ваша честь, компания Гуан Цин, и даже тетя Ян знали бы, что 3 года назад, я раньше...слухи ранили вас... вас..”

Губы Лу Шаомина скривились. Его полузакрытые глаза стали острыми и холодными, как будто он делал глубокое предсказание.

- Он мягко рассмеялся. - Нин Цин, что я тебе говорил раньше? Позвольте мне, я хорошо улажу этот вопрос. Завтра вы сможете вернуться к своей обычной жизни.”

- Шаоминг, что ты собираешься делать?- С любопытством спросила Нин Цин.

“А разве ты не узнаешь завтра? Я старше тебя на 10 лет. Я думаю, что родился раньше, чтобы защитить тебя.”

“Хе-Хе, Шаоминг. Я моложе тебя на 10 лет. Я чувствую, что трудности, через которые я прошла в прошлом, были испытанием, пока я ждала твоей защиты.”

Лу Шаомин посмотрел в ее нежные глаза и опустил взгляд, чтобы поцеловать ее. - Нин Цин, я просто предпочитаю таких девушек, как ты, с упрямым, но сильным характером, так что не разочаровывай меня. Эти слухи не страшны. Это только страшно, если вы сдаетесь на себя.”

Нин Цин схватила его за шею и поцеловала. - Шаоминг, я приду в себя и отомщу. Хотя бы потому, что ты все еще хочешь меня, я не откажусь от себя.”

- Хм, я хочу тебя. Я, Лу Шаомин, хочу тебя на всю жизнь.- Лу Шаомин крепко поцеловал ее.

Он только поцеловал ее на мгновение, Нин Цин издала какой-то звук и рухнула в его объятия с плотно закрытыми глазами.

“Что случилось? Нин Цин?- Лу Шаомин использовал свои щеки, чтобы подтолкнуть ее чистый лоб. Ей было жарко и лихорадочно.

- Тетя Янг, скорее вызовите врача!”

Нин Цин спала с полудня до ночи. Прошлой ночью она спала одна на холодном полу и подхватила грипп. Наряду с психически и физически истощающими стрессорами, которые она перенесла, у нее теперь высокая температура.

Пришел доктор и сделал ей сильную инъекцию ацетаминофена. Она была в агонии всю ночь. Только после таких страданий ее высокая температура могла считаться вылеченной.

Она чувствовала, что кто-то использует теплое полотенце, чтобы вытереть ее тело. На ней уже не было пижамы, которая промокла от пота.

Когда она пришла в себя, в горле у нее было нехорошо. Желтый свет сиял над ее головой, и кто-то крепко обнял ее.

- Дорогая, ты не спишь?- В поле ее зрения попало красивое лицо. Мужчина в ее глазах выглядел очень нервным и заботливым.

- Вода... - слабым голосом произнесла Нин Цин.

“В порядке.- Лу Шаомин встал с кровати и налил чашку теплой воды, одной рукой помогая ей сесть и позволяя ей наклониться в его объятия, в то время как другая рука давала ей воду.

После трех стаканов консервативной воды Нин Цин почувствовала себя немного лучше, но все ее тело было обмякшим. У нее почти не осталось сил.

- Нин Цин, у тебя была высокая температура. Лихорадка только что спала. Я приготовил какое-то лекарство. Это может быть немного горько, держите его вниз.”

Лу Шаомин поставил чашку с лекарством перед Нин Цин.

В ноздри ей ударил сильный аромат китайской медицины. Нин Цин была на грани слез. Она боялась принимать лекарства, и каждый раз, когда она думала об этом запахе, ее тошнило.

“Я не хочу его пить.- Нин Цин спрятала свое маленькое личико у него на шее, жадно вдыхая чистый теплый запах его тела.

- Веди себя хорошо, дорогая. Вы должны принимать лекарства, чтобы справиться с вашей болезнью. Только тогда вы сможете восстановиться.- Мягко уговаривал ее Лу Шаомин. Его глубокий, проникновенный голос успокаивал слух.

Нин Цин яростно замотала головой. Ее врожденная женственная сторона вышла наружу. Ее маленькая рука коснулась его воротника, и она попыталась завоевать его расположение. “А я и не хочу. Это слишком горько. Меня сейчас вырвет. Меня действительно стошнит. Шаоминг, мне будет хорошо после того, как я отдохну. Не заставляй меня пить это лекарство, я умоляю тебя.”

- Нет, вы должны его выпить. Дорогая, послушай меня, - ответила Лу Шаомин, используя свое ласкательное имя.

Нин Цин знала, что он демонстрирует свое обаяние. Она повторила его манеру держаться, обняла его голову и поцеловала. С надутыми губами и девчачьим тоном она сладко сказала: "муженек, я не хочу.”

Нижняя часть тела Лу Шаомина напряглась. Он молча выругался, и его лицо стало серьезным. “Я предлагаю вам два варианта: Во-первых, вы сами его пьете. Во-вторых, я делаю тебе искусственное дыхание рот в рот.”

Она подумала, что он не оставил ей никакого шанса не подчиниться.

Нин Цин поняла, что ее план провалился, и она уставилась на него, надувая свои розовые щеки. Он был плохим, очень плохим!

- Я выбираю второй вариант!”

Он ведь хотел, чтобы она выпила, верно? А как насчет того, чтобы самому попробовать?

Лу Шаомин поднял брови. “Ты уверена?”

Нин Цин довольно хмыкнул. “А что, теперь ты боишься?”

“Ха.- Лу Шаомин прищурился, изящно взял в рот лекарство и прижался губами к ее рту. Эти оскорбительные и опасные глаза смотрели на нее так, словно хотели сказать: “это был твой выбор.”

Нин Цин пожалела о своем выборе.

Через полчаса одна чашка с лекарством опустилась ей на живот. Она была в его объятиях. Все ее тело не было больным, но она чувствовала себя пьяной, опьяненной его поцелуями.

Этот человек был хитер и умен.

Он не пробовал лекарство на вкус; он явно ощущал ее вкус.

Лу Шаомин приложил ладонь к ее лицу и с удовлетворением провозгласил: "Дорогая, ты все еще думаешь, что лекарство горькое? Я только что видел, как ты радуешься.”

Нин Цин покраснела и не сказала ни слова.

Она не почувствовала вкуса китайского лекарства. Ее рот был полностью заполнен его свежим и привлекательным ароматом, и она почувствовала легкое головокружение.

Заметив ее молчание, Лу Шаомин понял, что она застенчива. Он тихо обнял ее на некоторое время, а затем посмотрел на нее и спросил: “Дорогая, 3 года назад, после того, как вы покинули резиденцию му, ваше тело что-нибудь чувствовало?”

Нин Цин вся напряглась, услышав его слова.

Лу Шаомин знал, что она боится.

Услышав новости о ней после того, как он сошел с самолета, хотя он не мог точно определить некоторые незначительные детали, он имел грубое представление обо всем этом деле.

Кто-то решил использовать это дело, чтобы навредить Нин Цин, и в то же время, заставить его ненавидеть Нин Цин и уйти.

Другие, может быть, и не знают, но эта его жена могла быть застенчивой долгое время даже после простого поцелуя. Она была невероятно робкой. Она была чиста и чиста, и хотя она не сказала, что была невиновна в сообщении, которое она оставила ему по телефону, он знал, что она была кем-то выбрана 3 года назад.

Однако его дорогая жена не обязательно должна была так говорить.

Люди, вовлеченные в это дело, часто были введены в заблуждение. Его жена взяла на себя ответственность за падение семьи Юнь. Возможно, в глубине души она винила себя. Как же она оказалась в постели? Неужели у нее действительно был секс? Она не думала об этом всерьез. Ей было стыдно, и она не хотела вспоминать о том, что произошло. Она продолжала убегать, но предпочла забыть об этом.

Но сегодня он должен был задать этот вопрос. Ей нужно было выйти из своего страдания.

- Дорогая, не волнуйся. Я только спрашиваю. Вы сказали, что были пьяны в то время, но когда вы пришли в сознание, то, как чувствовало себя ваше тело, не могло быть подделано. Как вы себя чувствовали в то время?”

Лицо Нин Цин было смертельно бледным. Ее миниатюрное тело неудержимо дрожало. Ее рука болезненно обхватила голову. Она пожала ей руку и сказала: “я не знаю.”

Когда она теряла сознание, брат Юн Фан снимал с нее одежду и, казалось, целовал ее.…

Это было совершенно неловко.

Лу Шаомин прижал свои тонкие губы к ее лбу и нежно утешил ее, сказав: "Дорогая, ты можешь попытаться вспомнить? Женщины часто чувствуют боль во время их первых времен. Ты помнишь, когда я был в резиденции Нин? Я действовал импульсивно. Вы сказали, что у вас очень болят плечи, грудь и ноги. Тогда вы почувствовали какую-нибудь боль?

- Голос Лу Шаомина был очень нежным и чарующим. Он медленно успокоил страх в сердце Нин Цин. Она подняла глаза, чтобы посмотреть на него “ " ты имеешь в виду...?”

“Я имею в виду, что вы можете быть кем-то подставленным и не знать. Кроме того, ты все еще можешь быть девственницей.”

Нин Цин застыла. Она никогда не думала о такой возможности. В течение последних трех лет она не желала вспоминать о том, что произошло.

Возможно, у нее не было никакого предыдущего опыта. В тот раз он насильно пошел на нее в резиденцию Нин, и они занимались сексом, ее ноги даже не могли сомкнуться. Это было так, как будто они застряли, и она чувствовала все виды дискомфорта.

Может ли это быть?

Лу Шаомин посмотрел на ее ошеломленное лицо, нежно поцеловал ее и с легким смешком сказал: “На самом деле, чтобы узнать ответ, есть простое решение. Вы хотите, чтобы я вам помог?”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 125:Ее Комиксы, 27-Летний Лу Шаомин**

- Помочь мне? Как вы можете помочь?- Нежные осенние глаза Нин Цин моргнули, когда она спросила серьезно.

Лу Шаомин увидел, что она невинна, как чистый лист бумаги, и его кадык снова дернулся. Он наклонился и укусил ее за ухо. “Я пойду и помогу тебе проверить ... эту мембрану.”

Маленькое личико Нин Цин горело, оно было краснее, чем когда у нее была высокая температура. “Вы…”

Только дурак не мог понять, что он говорит.

Нин Цин подняла свой маленький розовый кулачок и сильно ударила его в грудь. Она повернулась и легла на кровать с надутыми розовыми губками. Хм, она собирается игнорировать его!

Зная, что она застенчива, Лу Шаомин схватил ее за маленькое плечо и заставил повернуться к нему лицом. - О, моя дорогая, я не сделаю тебе ничего плохого. Я буду очень осторожен. Я проверю его пальцем, и вы узнаете ответ после этого.”

Он опустил свою большую ладонь вниз, когда заговорил с ней.

- Нет!- Нин Цин яростно сопротивлялась, она прижала его опасную ладонь вниз и в ужасе покачала головой. - Шаоминг, нет, пожалуйста. Даже если у меня его нет, не испытывайте его. Дай мне немного достоинства.”

Если она все еще девственница, то все будет хорошо.

Но вероятность этого была слишком мала.

Если он узнает, что ее девственность была украдена, то как она посмотрит ему в лицо в будущем?

Лу Шаомин увидел, что лицо девушки было бледным. Он знал, что она не сможет преодолеть барьер в своем сердце. Она хотела дать ему полное и чистое тело.

“Но…”

-Никаких но, завтра я поеду в больницу на обследование. Шаоминг, забудь об этом сегодня вечером. Я расскажу вам, каков будет результат завтра.”

Боясь, что он не согласится, Нин Цин обвила его шею руками и страстно поцеловала.

Лу Шаомин больше не настаивал. Большая ладонь мягко коснулась челки перед ее лбом, и он поднял брови и сказал ей: “Дура, почему ты не проверила ее три года назад? Всегда есть доказательства, оставленные позади. Может ты забыл свои грязные маленькие трусики в доме семьи Нин?”

Нин Цин никогда по-настоящему не соприкасалась с этими вещами в своей жизни, и теперь, услышав, как он говорит об этом так прямо, она почувствовала себя настолько застенчивой, что ей захотелось провалиться сквозь землю.

Протянув руку и коснувшись его глаз, она надулась и сказала: “закрой глаза, не разговаривай, просто поцелуй меня.”

…

На следующее утро.

Нин Цин почувствовала себя отдохнувшей, когда открыла глаза. Она проспала в объятиях этого человека всю ночь. Ей было так тепло, как будто она гуляла на солнышке, и все ее тело было полно сил.

Она медленно села и увидела, что Лу Шаомин встал.

Смотрю на часы. Было 8 часов утра.

Прекрасные пальцы Нин Цин ласкали подушку, на которой спал этот человек. На какое-то время у нее заныло сердце. Прошлой ночью у нее был сильный жар, и он лично позаботился о ней и спал очень долго. Она видела его усталые, налитые кровью глаза. Он уже был занят своей работой, и она доставила ему еще больше хлопот.

Она не была хорошей женой.

Как раз в тот момент, когда она задумалась, дверь распахнулась. Вошел Лу Шаомин в белой рубашке и черных брюках.

К нему вернулась его элегантная и красивая внешность, и он избавился от усталости. Его скульптурное и красивое лицо было сияющим и блестящим.

Этот парень точно мог бы сплотиться.

В руке он держал чашку с теплой водой. - Его глаза были полны нежности, когда он говорил. “Я так и думал, что ты не спишь. Может ты хочешь пить? Подойди и выпей стакан воды.”

Лу Шаомин выпрямился, сунул руку в карман брюк и протянул ей чашку.

Нин Цин слегка покраснела, зная, что мужчины различаются между днем и ночью. Но ее сердце бешено заколотилось, когда она вспомнила, как он обнимал ее и кормил лапшой с рук и лекарствами через рот прошлой ночью.

Лу Шаомин посмотрел на ее крошечные, светлые, раскрасневшиеся мочки ушей и рассмеялся, когда он сказал тихим голосом: "О чем ты думаешь рано утром? Я еще ничего не сделал, но твое лицо уже покраснело.”

Нин Цин смутилась и швырнула в него пустую чашку. “Твой ум слишком нечист. Ты о чем-то думаешь или я о чем-то думаю? Я только что проснулся и чувствую себя немного жарко.”

- Неужели?- Лу Шаомин поставил чашку на стойку, но не позвал ее. Он просто сел на кровать, протянул руку и ущипнул ее за нежное личико. “Похоже, ты хорошо поправился, потому что знаешь, как отвечать! Тогда я пойду в компанию. Утром ты отдохнешь дома, а днем я пришлю кого-нибудь, чтобы отвезти тебя к врачу.”

Нин Цин поняла, что имел в виду Лу Шаомин. Должно быть, он хотел начать действовать утром.

Нин Цин открыла рот, но в конце концов ничего не спросила. Этому человеку можно было доверять на 200 процентов.

Это тоже было хорошо. Он будет сражаться за нее, и когда он проложит ей путь, тогда она будет вести свою битву.

Она не будет ждать, чтобы умереть. Какова же была правда относительно того, что случилось три года назад? Она сама его раскроет!

- Ладно, я подожду до вечера, но Шаоминг, Шуйлинг-мой хороший друг, я ей должен, пожалуйста, не втягивай ее в это дело!”

Лу Шаомин поднял брови и сказал: "Нин Цин, ты думаешь, что Инь Шуйлин ненавидел тебя все это время?”

Лицо Нин Цин было мрачным,ее семья была разбита. Как Шуйлинг мог не ненавидеть ее?

“Я никогда не думал о том, чтобы привлечь Инь Шуйлин, но вы думаете, что СМИ отпустят ее? Позвольте мне показать вам видео.- Лу Шаомин передал свой черный сотовый телефон Нин Цин.

Лицо Нин Цин сильно изменилось после того, как она посмотрела на него.

На видео огромная группа репортеров собралась и заблокировала Инь Шуйлинг у ворот школы.

- Мисс Ин, не могли бы вы сказать что-нибудь о том, что случилось три года назад?”

Инь Шуйлин была окружена таким количеством людей, но она не паниковала. Она подняла свои тонкие брови и холодно спросила их: "что вы хотите, чтобы я сказала?”

- Мисс Ин, вчера вечером кто-то обвинил Нин Цин в уничтожении вашей семьи три года назад. Вы всегда ненавидели ее?”

Сердце Нин Цин сжалось, а ладони вспотели. Она не знала, что ответит Инь Шуйлин.

Сегодня инь Шуйлин была одета в ярко-синее шерстяное пальто с белой футболкой и укороченными брюками, а на ногах у нее были кроссовки с леопардовым принтом-лаконичный и властный Европейский и американский стиль.

Услышав эти слова, она поджала губы, которые выглядели так, словно она накрасила их помадой. Ее кожа была еще светлее на фоне драгоценной синевы пальто, что делало ее еще более красивой и отчужденной. - Ненавидишь ее? Моя мать умерла от сердечного приступа. Мой отец попал в тюрьму из-за финансовых проблем компании. Корпорация инь рухнула, потому что ею неправильно управляли. Что такого сделала Нин Цин, чтобы я ее возненавидел?”

- ГМ... - пресса лишилась дара речи, сообразительный репортер быстро сказал:-Мисс Ин, вы видели фотографию, которая сегодня утром появилась в Интернете? Нин Цин соблазнила твоего жениха три года назад!”

“Ах, это ... фото. Я видел его, но откуда мне знать, подлинный он или нет? Кроме того, разве му Юньфань мой жених? Кто-нибудь из вас присутствовал на моем ужине по случаю помолвки? Вы единственные, кто серьезно относится к этой детской помолвке.”

- ...Репортеры уставились друг на друга. Она сделала все чисто и ясно, и они не получили от этого ничего ценного.

- Мисс Ин, вы все отрицаете. Как вы поссорились с Нин Цин три года назад?”

“О” - сказала Инь Шуйлин, глядя на репортера, который задал этот вопрос с парой красивых и отчужденных глаз, которые переполнялись весельем, когда она смеялась, как звенящие колокольчики. - Рассказать тебе о том, что произошло между нами, сестрами?”

“Вы…”

Инь Шуйлин положила солнцезащитные очки в руку на свое маленькое личико, и ее тон был расслабленным и ленивым. - И это все? Если так, то я ухожу отсюда.”

…

Нин Цин прикрыла рот своей маленькой рукой, и слезы хлынули из ее глаз. Почему Инь Шуйлин защищал ее?

Разве она не ненавидит ее?

Неужели она простила ее?

Мужчина погладил ее по волосам. “О чем ты плачешь? Разве это не повод для радости? Из тебя получились отличные сестры. Каждое из слов и предложений Инь Шуйлин помогает вам.”

“Но почему же? Я думал…”

“Ты думаешь, она тебя ненавидит? Ты на самом деле ошибаешься. Вы, ребята, были сестрами в течение 18 лет, как она могла не верить в ваш характер, когда я верю в него? Как и у тебя, у нее нежное и ясное сердце, и она может видеть все насквозь ясно.”

“В таком случае, почему она не обратила на меня внимания? Три года назад у нас все было по-другому.”

“У тебя есть барьер в сердце, как и у нее. Даже если она знает, что ты невиновен, ее отец действительно дал пощечину му Юньфань из-за тебя. Всякий раз, когда она видела тебя, она думала о разорении семьи Инь. Она не могла смириться с этим, поэтому оттолкнула тебя.”

Нин Цин крепко обнял Лу Шаомина и печально воскликнул: "Что же мне тогда делать? Я действительно не знаю, что делать?”

- Предоставь все самому себе. Время успокоит все тревоги. Пока она не закончит, спокойно ждите. Ваши сердца никогда не блуждали далеко.”

- МММ.- Нин Цин кивнула.

Лу Шаомин вытерла слезы и улыбнулась. - Нин Цин, сегодня все вышло на эту стадию. Позвольте спросить, у вас есть еще какие-нибудь секреты, чтобы признаться мне?”

Еще какие-нибудь секреты?

Под мягкими, но резкими словами мужчины лицо Нин Цин застыло, и ее маленькое тело изогнулось, неуверенное и неуклюжее.

Лу Шаомин увидел, что она что-то скрывает.

“Не хочешь мне сказать? Хорошо, тогда, когда что-то случится в следующий раз, не приходите ко мне.- Лу Шаомин сделал вид, что встал и ушел.

- Эй, Шаоминг!- Нин Цин быстро схватил его за большую руку и нервно заикнулся. - У меня действительно больше нет секретов, но есть одна вещь, которая у меня была, была ... …”

- Лу Шаомин тяжело кашлянул и выглядел серьезным, когда он спросил. - Было что?”

Нин Цин отпустила руку Лу Шаомина. Она прикусила нижнюю губу своими жемчужными белками. Она подошла к кровати с таким видом, словно приняла важное решение. Она достала комикс из нижнего ящика прикроватной тумбочки.

Лу Шаомин был немного удивлен, думая, что эта девушка действительно робкая, но его глаза сверкнули. Разве это не тот комикс, который она не показывала ему, когда переехала из общежития?

Мальчик, который жил в ее подростковом комиксе.

Лу Шаомин всегда думал, что это Сюй Цзюньси, но он, должно быть, ошибся, глядя на неловкое выражение лица Нин Цин. Его взгляд был немного сложным. Ей тоже нравились другие люди?

“Это действительно последний маленький секрет, который я спрятала в своем сердце. Я ... я встретила мужчину, когда мне было 18 лет. - Сказала Нин Цин, сдерживая свою застенчивость и осторожно открывая комикс.

Лу Шаомин взглянул на него, и его зрачки резко сузились.

На чистой и теплой бумаге формата А4 был нарисован карандашом портрет мужчины лет 26-27, с красивыми точеными чертами лица, острыми бровями, похожими на мечи, высоким носом и красивым лицом.

Мужчина был одет в черное шерстяное пальто и тонкий свитер с синим V-образным вырезом внутри. Он лежал на земле, прижав руку к животу, и был ранен.

Лу Шаомин не знал, смеяться ему или нет. Он был знаком с человеком из комикса.

Это был он три года назад!

27-летний Лу Шаомин!

Он всегда думал, что она не помнит его, но не думал, что эта встреча была тихо включена в ее девичий комикс.

Когда же она думала о нем?

И все это время он ей нравился?

- Этот человек... - его голос был немного хриплым.

Нин Цин не смела взглянуть на него из страха, что он рассердится, но ей пришлось объяснить “ " три года назад он был ранен, и я спасла его, мы только однажды встретились…”

“Ты нарисовала его сразу после того, как встретила однажды?”

Нин Цин прикусила губу, не зная, что сказать: “Да, мы действительно встречались только один раз. Его внешность... в порядке, но, конечно, он не такой красивый, как муженек.- Нин Цин вытянула свой мизинец и схватила его за штаны, пытаясь угодить ему. "Шуйлин любил рисовать с тех пор, как мы были детьми. Я был под ее влиянием и тоже начал любить рисовать. Позже, вернувшись домой, я как-то его нарисовала.”

“МММ, он тебе понравился?”

Нин Цин не посмела кивнуть головой и подчеркнула: “Он произвел на меня совершенно особое впечатление, в отличие от тех людей, которых я знал.”

О, особенный?

Лу Шаомин издала легкий смешок и сжала свою крошечную челюсть двумя пальцами. "Сюй Цзюньси был вашим детским возлюбленным в течение 18 лет, разве вы не собирались встретиться с ним тогда? Где ты оставил Сюй Цзюньси?”

Ее уклончивые осенние зрачки встретились с его черными глазами. У него были такие красивые глаза. Они были ярче, чем Луна на небе, и намек на веселье сверкал в его глазах. Она была загипнотизирована им. - Моя любовь к Сюй Цзюньси ... была, наверное, недостаточной, иначе я не отпустила бы его так легко после его предательства. Было больно, но почти не было сопротивления. Моя любовь к нему тогда не была даже 10% моей любви к тебе сейчас.

"Я был с ним в течение 18 лет. Аккомпанемент уже вошел в привычку,но не было никаких колотящихся моментов. В то время я был слишком молод, чтобы знать, что такое любовь. Мое единственное свидание с Сюй Цзюньси было испорчено мной в любом случае. ”

Лу Шаомин потерла нежную кожу подбородка грубым большим пальцем и посмотрела на комикс. “Тебе нравятся глаза этого человека?”

В комиксе он видел, что она рисовала очень тщательно.

Его глаза были тщательно скопированы ею, и ему нетрудно было представить себе застенчивое и раскрасневшееся выражение ее лица в то время.

“Да.- Нин Цин честно кивнула.

Лу Шаомина это немного позабавило. Неужели он так сильно изменился за эти три года?

Она не узнала его, Хотя сейчас он стоял прямо перед ней?

Возможно, она никогда не думала, что мужчина, которого она тайно любила, действительно появится в ее жизни и станет ее мужем.

Лу Шаомин хотел что-то сказать, когда за дверью раздался голос Чжу жуя: “президент.”

Лу Шаомин отпустил ее, наклонился и поцеловал в сладкие губы. “Я иду в офис, а вечером вернусь домой. Кроме того, отличный вкус.”

Мужчина ушел.

Даже после того, как Лу Шаомин ушел, Нин Цин не мог оправиться от своего “великолепного вкуса”. Неужели он ... принял не то лекарство?

Он совсем не сердился?

Нин Цин закрыла комикс и взяла его на руки. Она вдруг повернула голову и посмотрела на дверь. Почему она вдруг почувствовала, что глаза Лу Шаомина кажутся ей знакомыми, почти такими же, как у человека из комикса?

- МММ.- Нин Цин откинулась на мягкую кровать и накрыла свою маленькую голову одеялом. Может быть, у нее была высокая температура и она обожгла себе мозг? Как ей могла прийти в голову такая нелепая мысль?

Нин Цин медленно коснулась подушки Лу Шаомина своей маленькой рукой, а затем зарылась в нее своим красным лицом. Его запах был действительно чистым и очаровательным.

Это разрывало ей сердце на части.

Знакомое сердцебиение.

Это было похоже на то, как сильно билось ее сердце три года назад.

Ах, это было так неловко, как она могла увлечься двумя мужчинами?!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 126:Возвращение Нин Цин**

Нин Цин легла на кровать и некоторое время ворочалась с боку на бок. Она встала, чтобы умыться и почистить зубы. Когда она спустилась по ступенькам, тетя Ян поставила на стол свой обжигающе горячий завтрак.

- Мадам, вы уже проснулись, идите скорее завтракать.”

“Окей. Нин Цин кивнула головой и подошла ближе.

Когда она проходила мимо гостиной, телевизор в гостиной транслировал ежедневные развлекательные заголовки, и когда Нин Цин увидела знакомую фигуру, она остановилась как вкопанная.

Перед Гуан Цин Чжу жуй открыл дверцу машины, и оттуда вышел Лу Шаомин, одетый в черный костюм.

Журналисты, разбившие на ночь лагерь, возбужденно толпились вокруг него. - Молодой господин Лу, Нин Цин-первая девушка, которую ты официально признал. Теперь она страдает от этих слухов, вы бы согласились на интервью?”

Его окружали по меньшей мере 100 журналистов. Все толкались, чтобы окружить его, но они не ожидали прибытия охранников Гуан Цин. Ряды огромных телосложенных мужчин, одетых в темные цвета, сразу же создали путь для Лу Шаомина, чтобы подняться по ступеням.

Этот человек уверенно поднялся на два пролета лестницы на своих длинных ногах. Он держал документ двумя пальцами. Он был элегантен и очень красив.

Это действительно имело значение, насколько беспорядочным было его окружение. Он был все так же красноречив, как и прежде. Он не произнес ни слова, и каждое его движение было по-прежнему спокойным и точным.

Внезапно его фигура повернулась, и Лу Шаомин снова повернул голову.

Его темные глаза скользнули по толпе. На его лице не было ни капли страха или какого-либо намека на несчастье, но все журналисты замерли на месте и посмотрели на него с уважением.

В одно мгновение сцена, похожая на шумный рынок, стала настолько тихой, что можно было услышать падение булавки. Это была удушающая аура Лу Шаомина.

Он продемонстрировал свое влияние, не взорвавшись гневом.

Властная сила, способная управлять целой толпой.

- Конечно, я приму ваше интервью.- Сказал Лу Шаомин тонкими губами, его голос был мягким и низким.

Журналисты, подавленные его силой, пришли в себя и были вне себя от радости. Но они не посмели поднять шум. Топ-8 развлекательных журналистов города T заняли свою очередь, чтобы задать ему вопрос, и фотографы щелкнули своими камерами.

- Молодой господин Лу, вы знаете о делах, связанных с госпожой Нин Цин? Основываясь на наших знаниях, она соблазнила кого-то, чтобы получить благосклонность 3 года назад и потеряла свое целомудрие. В связи с этим, что вы можете сказать?”

Выражение лица Лу Шаомина не изменилось. Его острые глаза сфокусировались на журналистке, которая задала этот вопрос, и с улыбкой он спросил: “Нин Цин открыто признался в том, что произошло 3 года назад? Что ты хочешь, чтобы я сказал об этом? Это же нелепо-разрушать чью-то невинность без всяких доказательств.”

Журналист замер, поскольку этот вопрос был признан фактом всеми остальными, и он не думал, что Лу Шаомин будет отрицать это, тем не менее.

"Молодой мастер Лу, у нас есть фактические данные как с очевидцами, так и с фотографиями.”

“Для дела, которое произошло 3 года назад, лучшими очевидцами были бы Нин Цин и ее лучший друг Инь Шуйлин. Инь Шуйлин уже опроверг это. Нин Цин тоже не признавался. Какие еще есть свидетели? Что же касается живописных свидетельств... - Лу Шаомин нахмурился, - то это всего лишь подделанная картина. Это всего лишь работа опытного редактора. Вы просто случайно приняли его в качестве доказательства; я предлагаю всем рассмотреть фотографию в ваших руках.”

Слова Лу Шаомина заставили всех присутствующих ахнуть. Что именно он имеет в виду?

Что касается темы подправленных изображений, то СМИ были хорошо осведомлены в этом, и все присутствующие были экспертами.

Подлеченные или нет, они сразу же почувствовали разницу.

Широко распространенные изображения спальни были подлинными.

Однако все видели серьезное лицо Лу Шаомина, они знали, что каждое его слово было законом. Он не стал бы лгать. Может быть, произошло что-то подозрительное?

Журналисты оказались перед дилеммой. Они приготовили целую кучу вопросов, но теперь не могли даже воспользоваться одним из них. Инь Шуйлин отрицал это вчера, сегодня Лу Шаомин утверждал, что изображение было подделано, графические доказательства были под вопросом, свидетель оказался бесполезным... может Ли Нин Цин действительно быть невиновным?

- Молодой господин Лу,вчера поступила депеша от сотрудников дорожной полиции города т. Все пути были перекрыты на час. Ходили слухи, что это была ваша ответственность. Не могли бы вы объяснить? - Зачем ты это сделал?”

“Да так, ничего особенного.- Тон Лу Шаомина был небрежным и легким. - Вчера Нин Цин была под впечатлением от этих слухов. Она ушла из дома в припадке гнева, я прождал ее на вилле около часа. Я решил, что ни у кого нет срочных дел, поэтому пригласил весь город сопровождать меня в моем ожидании.”

Толпа была ошеломлена. - Боже мой!”

Кто еще в этом мире мог бы легко пригласить весь город сопровождать его, чтобы дождаться возвращения его женщины?

Мужчина перед ними был чрезвычайно властным.

И еще: кто тут ни при чем? Кто же был свободен?

Он был тем, у кого было больше всего свободного времени.

- Молодой господин Лу, а как насчет сильного снега в тот день?…”

"О, это была моя просьба к мэру Чжоу создать искусственный снег, Нин Цин была расстроена в тот день, и я сопровождал ее, чтобы оценить снег перед нами.”

Толпа,”….- Они хотели блевать кровью.

Только потому, что Нин Цин был расстроен, он мог заставить снег упасть? Может быть, она наложница, а он король Чжоу из Шана?

Это было возмутительно!

Думал ли он о тех, кто был одет скромно, кто застрял в пробке и превратился в снеговиков? А как эти люди себя чувствовали?

Так ли это?

Жизнь богатых людей действительно была слишком печальна для того, чтобы на нее смотрели другие.

"Молодой господин Лу, даже если это дело было вызвано чьим-то злым умыслом, не может быть дыма без огня. Ваша подруга и молодой мастер семьи Му Му Юньфань определенно были в отношениях друг с другом. Некоторые знакомые говорили, что тогда молодые мастера из семей му, Юн, Сюй и Нин очень заботились о госпоже Нин и значительно баловали ее. Все воспринимали это как родство, но если подумать сейчас, у Нин Цин был молодой мастер му, а потом президент Сюй. Неужели президент Лу, человек, который пришел позже, действительно не возражает?”

Вопрос был хитрым, и другие журналисты дали журналисту, который задал вопрос, большой палец вверх. Ух ты, он действительно осмелился задать этот вопрос.

Журналисты пристально смотрели на Лу Шаомина, стоявшего на верхней площадке лестницы. Он не хотел игнорировать ни одно из микро-выражений лица этого человека.

Чем богаче человек, тем строже он будет на фоне своих подруг. Она могла быть невинной личностью и происходила из хорошей семьи, но независимо от того, насколько чистой была Нин Цин, ее история отношений была беспорядочной.

Более того, Нин Цин и Лу Шаомин были вместе всего полгода; с точки зрения СМИ, их отношения не были исключительно основаны на романтических отношениях.

Под пристальным взглядом всех присутствующих губы Лу Шаомина медленно скривились. Солнце ярко светило на него, и он обладал элегантной и таинственной аурой для него. Держа одну руку в кармане, он медленно повернулся к камерам с затянувшейся улыбкой на лице.

Он не знал, на кого оно было направлено, но понимал, что должен кому-то сообщить об этом.

"Никто не знает; я встретил Нин Цин 3 года назад. Мне было 27 лет, и я был преследуемым политиком и получил тяжелые травмы. Я был спасен ею, когда она проходила мимо тогда. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда.”

- Мы встретились в самом расцвете сил. У нее есть я, Лу Шаомин. Как еще один мужчина, такой как Му Юньфань или Сюй Цзюньси, будет достаточным в ее глазах? Ха.”

В этот момент Нин Цин стояла в гостиной как в тумане. Она взглянула на красивую фигуру на экране телевизора и забыла про свою реакцию.

Когда она пришла в себя, то почувствовала, что слезы текут по ее лицу.

- Она плакала.

Этот негодяй, он зашел так далеко...

Оказалось, что он был человеком, которого она спасла 3 года назад, человеком, к которому у нее были чувства, когда ей было 18 лет, теперь неожиданно стал ее мужем.

Она даже думать об этом не смела.

Почему он скрывал это от нее?

Обхватив ладонями лицо, она вдруг поняла, что все ее лицо горит огнем. Утренние события в ее голове были похожи на комиксы. Он прокомментировал: "у тебя хороший вкус.”

Он был в приподнятом настроении и немного самодоволен.

Она была влюблена в него с первого взгляда и никак не могла его забыть.

Мысль о ее юном 18-летнем " я " была очевидна для 30-летнего. Он не пытался разоблачить ее, а просто наблюдал, как она ведет себя как дура, пытаясь войти в его расположение.

Может ли он стать еще хуже?

Ууу, ей нечем было с ним встретиться.

- Мадам, не плачьте больше, если вы будете продолжать, сэр снова расстроится. Разыскивая вас вчера, он чуть не разнес город на части, чтобы сделать это.”

Нин Цин взяла салфетку из рук тети Ян, вытирая слезы. С красными глазами и застенчивым выражением лица она ответила: "Хорошо, тетя Янг. Я больше не буду плакать, я только ... …”

“Ты слишком счастлива, я понимаю твои чувства, - поддразнила тетя Ян.

Лицо Нин Цин было красным, как распаренная креветка. “Я больше не буду с тобой разговаривать.- Она прикусила губу, топнула ногой и побежала к обеденному столу.

Рядом с ней стоял стакан молока. - Она сделала глоток.

Там не было вкуса молока. Она только попробовала его затяжной аромат. Когда он вчера накормил ее лекарствами и позволил лечь на изголовье кровати... она вспомнила ощущение такого глубокого вторжения.

Ах, о чем она думала все это время?

Нин Цин покачала головой.

Рядом с ней ласково разговаривала тетя Ян. Нин Цин не слышала ни единого слова, и она не знала, что произошло вчера. Только благодаря вчерашней радиопередаче она узнала, что он оцепил дороги и создал искусственный снег исключительно ради нее.

Этот извращенец возил ее по укромным местам без какого-либо замкнутого наблюдения. Как он мог найти ее так быстро?

Он определенно сошел с ума, ожидая ее на вилле.

Точно так же, как она чувствовала себя в такси, скучая по нему до боли в сердце.

Ее сердце растаяло, как вода, и она почувствовала себя сладкой, как мед. Лу Шаомин, Лу Шаомин, как ты мог так баловать меня? Сколько еще ты можешь меня баловать?

Она была вне себя от радости. Ее разум был в полном разгаре. Ее сердце бешено колотилось из-за него, и только ради него.

В этот момент зазвонил ее телефон, тетя Ян положила трубку перед ней; это был звонок от Сяо Чжоу.

В тот момент, когда она ответила на звонок, она услышала возбужденный тон Сяо Чжоу. - Нин Цин, это отличная новость. Иди посмотри быстро! Я даже не смею поверить, что фотографии 3-летней давности были доказаны, что они были подделаны. Нин Цин, утром эта картина была определенно подлинной, наша команда сделала тесты аутентификации. Но в одночасье, было так много различных случаев фотографии в интернете, что везде, где есть изображение было сочтено "поддельным". Это точно как сон, и он сбылся без чьего-либо внимания!”

“Нин Цин, ты уже знаешь, кто это сделал, верно? На этой земле больше нет никого, кто обладал бы такой силой. Ваш муж, молодой господин Лу, действительно слишком крут!”

- Нин Цин, поскольку молодой господин Лу проложил для тебя дорогу, отныне все будет зависеть от твоей воли. Молодой мастер Лу и Инь Шуйлин всегда были на вашей стороне, ожидая, что вы отомстите и найдете свой боевой дух. Мы также ждем вас. Возвращайся скорее, вернись к той Нинцин, которую мы знаем!”

Нин Цин была безмерно тронута. До сегодняшнего дня она считала, что мир отверг ее, но теперь все еще были люди, которые поддерживали и любили ее.

Все уже ждали ее возвращения.

"Хорошо, Сяо Чжоу, у меня есть план в уме, но я должен подтвердить некоторые вопросы. Вы ждете моего звонка, и я вас не разочарую.”

“Окей.- Сяо Чжоу закончил разговор.

Нин Цин съела свой завтрак, села в машину, которую приготовил для нее Лу Шаомин, и отправилась прямо в больницу.

Она просматривала интернет, пока была в машине, и точно так же, как сказал Сяо Чжоу, этот вопрос был полностью отменен в течение дня.

Картина была признана поддельной. Рой пользователей интернета немедленно начал поддерживать ее, и многие другие все еще сомневались в том, что кто-то будет строить заговор против нее. Они сделали это своей миссией, чтобы защитить ее.

Нин Цин издала смешок.

Она знала о намерениях Лу Шаомина. Он хотел, чтобы она не давала никаких комментариев. Это было лучшим решением данной проблемы.

Не имело значения, что это случилось 3 года назад; этот вопрос был неопределенным, и она не могла позволить ему причинить больше вреда.

Нин Цин откинула голову на спинку сиденья, нервно сжав кулаки. Ее ладони вспотели. Она уже ехала в больницу, ожидая результатов обследования.

Приближался полдень, час спустя.

Сяо Чжоу получил звонок от Нин Цин.

- Голос Нин Цин был четким на линии. - Сяо Чжоу, немедленно приезжай в больницу.”

- В больницу? Нин Цин, тебе нехорошо? Я не могу пойти. Все эти два дня, которые вы скрывали от общественности, журналисты не сводили с меня глаз.”

- Я знаю, что журналисты следят за вами. Приходите в больницу и позвольте им следовать по вашему следу. Нам нужно устроить шоу, и журналисты были бы нашей лучшей аудиторией.”

Глаза Сяо Чжоу просветлели, и она уверенно сказала: “Нин Цин, не волнуйся. Предоставь мне самому все уладить. Я обещаю, что все будет хорошо.”

Сяо Чжоу поспешил в больницу.

Нин Цин была одета в белый кружевной топ и черные брюки, покрытые розовым пальто, похожим на цветущую бегонию. Красота выше всяких слов.

Сяо Чжоу застыл на некоторое время. После всех этих трудностей она беспокоилась, что Нин Цин будет хрупкой и слабой.

Она улыбнулась и все поняла. Женщина, окруженная мужчиной, была бы только более и более красивой.

Особенно такой человек.

Сяо Чжоу подошел вперед, сжал ее руку и обеспокоенно спросил: “Нин Цин, ты в порядке? Журналисты, наверное, уже едут в больницу. Как я могу помочь вам устроить это шоу? Просто скажи мне, что делать.”

“Я в порядке, Сяо Чжоу, - сказала Нин Цин, передавая ей результаты экзамена. “Взгляни-ка на это.”

Сяо Чжоу взяла простыню в свои руки и была сбита с толку: “Нин Цин, ты.. ты все еще ... …”

Сяо Чжоу был в растерянности, не находя слов.

Нин Цин улыбнулась, и ее тонкие черты лица были подчеркнуты румянцем на щеках, но больше всего это было связано с ее уверенностью. “Пойдем, Сяо Чжоу. Пойдем к лифту. Мы встретимся с журналистами по дороге.”

Нин Цин выпрямила свою элегантную спину и обернулась.

Сяо Чжоу последовал за ним вплотную.

Эти двое вышли из лифта, и когда они вышли из дверей больницы, они были окружены морем журналистов.

Журналисты уже два дня не видели, чтобы Нин Цин показывала свое лицо. Они были возбуждены и вышли вперед со своими микрофонами. - Мисс Нин, не могли бы мы узнать, что именно произошло три года назад? Фотографии в постели были фальшивыми. Ты что, невинная сторона?”

“Я сожалею, Нин Цин в настоящее время не принимает никаких интервью”, - ответил Сяо Чжоу, в то время как Нин Цин шла с опущенной головой.

В этот момент острый глаз журналиста увидел результаты обследования в ее руке и взволнованно спросил: “мисс Нин, мы можем узнать, почему вы сегодня пришли в больницу? - А зачем ты пришел?”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 127:Она Была Невиновна**

Казалось, что Нин Цин не слышит вопросов от репортеров. Она шла все быстрее и быстрее. Она опустила глаза и крепко сжала отчет в руках, как будто хотела спрятать его. Выражение ее лица было взволнованным.

Репортеры становились все более подозрительными, и их любопытство тоже росло.

Народу становилось все больше и больше. Кто-то толкнул Сяо Чжоу, и она врезалась в Нин Цин, издав слабый крик. Они стояли в состоянии неуверенности, но сильный порыв ветра донес бумагу из рук Нин Цин до толпы.

“Я все понял, все понял!- Раздался крик удивления.

- Давайте посмотрим!- Толпа бросилась посмотреть на него.

После того, как они увидели его, толпа ахнула и оглянулась на Нин Цин с недоверием.

Нин Цин прислонилась к плечу Сяо Чжоу, слабая и хрупкая, с паникой и стыдом на лице, когда большие капли слез хлынули из ее глаз.

…

Сидя в кабинете президента компании Emperor Entertainment Group, Сюй Цзюньси смотрел на экран своего компьютера.

Можно было услышать спокойный и мягкий голос Лу Шаомина. - Этого никто не знает. Нин Цин и я знали друг друга три года назад. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда.”

Ха, три года назад она опоздала на их первое свидание, объяснив, что спасла мужчину на обочине дороги. Оказалось, что она спасла Лу Шаомина.

Она бросила его три года назад ради Лу Шаомина!

- А!- Взревел Сюй Цзюньси. Он внезапно встал и смахнул все документы со своего стола на землю.

В его груди пылал огонь. Почему, почему она обманула его?

Лу Шаомин также сказал, что у нее есть он. Лу Шаомин. Как она могла все еще смотреть на так называемых му Юньфань и Сюй Цзюньси?

Какое высокомерие.

Так легкомысленно и нагло.

Но Лу Шаомин был прав. С ним Ли Нин Цин все еще нужно смотреть на других людей в этом мире? А она-нет.

Лу Шаомин был настолько искусен в общении с прессой, что одно его заявление могло заткнуть рот каждому в этом мире!

Сюй Цзюньси болезненно закрыл глаза и тяжело вздохнул. Многозначительная улыбка Лу Шаомина не выходила у него из головы. Он принял провокацию и презрение Лу Шаомина.

И снова его достоинство было жестоко попрано этим человеком.

Когда ему стало больно, дверь кабинета распахнулась настежь. Вошла Нин Яо с термосом в руке. Она улыбнулась и сказала: “Цзюньси, я приготовила тебе суп...” - Нин Яо увидела документы на земле, и выражение ее лица изменилось. Она поспешно подошла к нему и спросила: “Цзюньси, что с тобой?”

Она поставила термос на стол и нежно обняла Сюй Цзюньси.

Сюй Цзюньси вдохнула теплый аромат Нин Яо и посмотрела вниз на свой выпирающий живот. Он заставил себя подавить отвращение в своем сердце и медленно опустился в офисное кресло. “Ничего. Я только что прочитал отчет Лу Шаомина, и у меня не очень хорошее настроение. Почему ты снова здесь? Вы должны уделять себе больше внимания и больше отдыхать.”

- Цзюньси, я в порядке. Нин Яо осторожно присел на корточки и добродетельно поднял лежащие на земле документы. - Я тоже только что прочитала отчет, - ее нежный голосок, похожий на голос певчего певца, был пронизан утешением. Цзюньси, как ты думаешь, эта фотография настоящая или поддельная?”

- Хм!- Сюй Цзюньси фыркнул, когда его глаза потемнели. - Фотография настоящая, но ее тайно изменил Лу Шаомин.”

Нин Яо недоверчиво прикрыла рот рукой и покачала головой. - Невозможно, Лу Шаомин обладает такой способностью? Цзюнси, я думаю, что моя сестра невиновна. Было ли какое-то недоразумение три года назад?”

Сюй Цзюньси посмотрел на простую и добрую внешность Нин Яо. Он протянул руку и обнял ее. - Он нежно ущипнул ее за кончик носа. “Ты просто слишком чиста. С статусом Лу Шаомина нетрудно изменить картину. К сожалению, он может обмануть глаза каждого в этом мире, но он не может обмануть меня. Я уже слышал, что случилось тогда;я не могу быть фальшивым. Нин Цин ... она уже грязная.”

Нин Яо обвила руками шею Сюй Цзюньси и уткнулась лицом ему в грудь. Она стиснула зубы, полная ненависти.

Она была в одном шаге от того, чтобы сокрушить Нин Цин.

Почему Лу Шаомин должен был вмешаться сам?

Этот человек отдал приказ и остановил движение для Нин Цин, и пошел сильный снег. А теперь он обманул весь мир, чтобы помочь Нин Цин. Нин Цин уже была в тупике. Он был тем, кто проложил ей дорогу.

Как же Нин Цин стоила этого?

Если бы какой-нибудь мужчина сделал все это для нее, она была бы в восторге.

Она слышала, что они познакомились три года назад. Почему Нин Цин так повезло?

- Цзюнси, если сестра уже испачкалась, то почему молодой господин Лу все еще защищает и балует ее? Разве человек не был бы обеспокоен такими вещами?”

Это было то, что заставило Нин Яо ненавидеть Нин Цин больше всего. Она думала, что Лу Шаомин без колебаний откажется от Нин Цин после того, как она разоблачила этот инцидент три года назад; она не думала, что Лу Шаомин будет любить Нин Цин и баловать ее еще больше.

Она никак не могла этого понять.

Вопрос Нин Яо также поразил мягкое место в сердце Сюй Цзюньси. Он вспомнил о звонке, на который хотел с ней поспорить, и почувствовал себя так, словно получил пощечину.

Его красивое лицо было немного мрачным, и он презрительно сказал: “кто знает? Может быть, у Нин Цин есть какие-то необыкновенные навыки в постели. Лу Шаомин был соблазнен ею.”

Прекрасное лицо Нин Цин, которое могло бы соблазнить всех живых существ,и ее мягкая и изящная талия вспыхнули в его сознании. Ха, как эротично.

Нин Яо поцеловал Сюй Цзюньси в лицо. Она проиграла большую часть этой битвы. К счастью, она не была разоблачена. Теперь, когда Сюй Цзюньси была так противна Нин Цин, она также могла считать это маленькой победой.

Она могла только сдержаться на некоторое время и найти другой шанс.

- Ладно, Цзюньси, давай больше не будем говорить о сестре. Я приготовила тебе немного супа. Пейте его, пока он горячий.”

Нин Яо открыла чашку термоса, и оттуда донесся сильный аромат супа.

Сюй Цзюньси тоже слегка улыбнулась. Нин Яо лично кормила его с ложечки, и он наслаждался ее нежностью.

После нескольких глотков супа секретарша Сюй Цзюньси толкнула дверь и вошла внутрь. "Президент Сюй, есть новый прогресс в делах Нин Цин.”

- Ну и что же?”

…

Сюй Цзюньси и Нин Яо смотрели видео, и женщина-якорь в видео сообщала взволнованно.

- Сегодня в полдень мы столкнулись у ворот больницы с нашей кинозвездой нового поколения-королевой Нин Цин. В то время она держала в руке больничный отчет и хотела поскорее уехать, но произошел инцидент. Репортаж упал на землю и был поднят нашим репортером. Этот отчет шокировал всех. Это был отчет Нин Цин о проверке девственности.”

Нин Яо превратилась в камень, как только услышала это.

- Что... Что? неужели она ослышалась?

Нин Цин все еще была с ней...в первый раз?!

В то же самое время ее тело было мягко отодвинуто. Оказалось, что Сюй Цзюньси оттолкнула ее от своих рук. Его немигающий взгляд был прикован к видео.

Сердце Нин Яо упало, и она поняла, что ситуация выглядит не очень хорошо. Если бы кто-нибудь спросил, кого в этом мире больше всего волнует первый раз Нин Цин, это определенно был бы Сюй Цзюньси!

Ведущая показала репортаж на камеру и продолжила: “В этом репортаже ясно говорится, что Нин Цин не имеет никакого сексуального опыта. По этой причине я беседовал с главным врачом Нин Цин, доктором Лян Цзэляном, гинекологом из Китая. Вот интервью с доктором Лянгом.”

Лян Цзэлян был известным гинекологом в Китае. Знатные и богатые жены, популярные актрисы первого класса в индустрии развлечений-все они приходили к ней, когда болели. Этот человек был старше 50 лет, справедливый и мягкий, и имел отличную репутацию во всей отрасли.

Она-надежный эксперт.

Доктор Лян, одетый в белый лабораторный халат, сказал в камеру: "пациентка пришла ко мне сегодня в полдень, но почти ничего не сказала. Ее глаза были красными, когда она попросила у меня отчет о проверке девственности. Пациент - это Нин Цин. Я просто не могу ее не узнать. Я кое-что слышал о том, что с ней случилось. Как врач, если она невиновна, я не пожалею сил, чтобы помочь ей.

- Я серьезно прошел обследование и принимаю репутацию моего врача как гарантию здесь. Нин Цин абсолютно все еще девственница. Кроме того, причина, по которой я согласился на это интервью, заключается в том, что я хочу, чтобы вы все прекратили сплетничать и гадать. Она всего лишь 20-летняя девушка. Ее личные и конфиденциальные вещи не должны быть раскрыты/ пожалуйста, прекратите клеветать на нее.”

Камера переключилась на Нин Цин и Сяо Чжоу. Лицо Нин Цин было бледным, и слезы все еще висели на ее щеках. Сяо Чжоу строго отчитал их “ " все должны прекратить снимать. Пожалуйста, верните отчет нам! Ради девочки, пожалуйста, дай ей немного достоинства.”

Репортеры были немного смущены.

- Сяо Чжоу.- Нин Цин мягко остановила ее и вздохнула. “Забыть его. Теперь, когда все закончилось, я могу просто стоять здесь и рассказывать всем и всем, кто заботится обо мне.”

Репортеры были вне себя от радости. Кто-то быстро спросил: “мисс Нин, почему вы сдали этот экзамен?”

Нин Цин протянула свою маленькую руку, чтобы вытереть слезы, и все почувствовали жалость к ней после того, как увидели ее прекрасное плачущее лицо. “Как всем известно, позавчера вечером меня оклеветал Сюй Линь, что касается моего лучшего друга и моей собственной репутации. Резкие слова Сюй линя лишили меня возможности защищаться. По этой причине я был расстроен и подавлен в течение двух дней.

“За последние два дня меня допрашивали со всех сторон. Более того, мои родственники, друзья и близкие также были вовлечены в водоворот этого заговора. Сюй Линь совершил много жестоких провокаций. Я страдал, но у меня не было никаких доказательств. В конце концов, я решил выбрать больницу и пройти обследование. Я намеревался отправить этот отчет Сюй Лину, чтобы показать ей доказательства и попросить ее прекратить нападать на меня, но я не ожидал, что вы, ребята, узнаете об этом.

“Такого рода вещи, выставленные на всеобщее обозрение, не славны, и я не хочу, чтобы это произошло, но поскольку все уже обернулось подобным образом, тогда я, Нин Цин, торжественно сообщу всем через средства массовой информации, что я невиновен!”

Репортеры бросились вперед “ " Мисс Нин, мы все верим, что вы невиновны. Ваши слова подразумевают, что это заговор, кто вредит вам?”

Нин Цин не ответил, но Сяо Чжоу молча подошел и сказал: “все заговоры будут раскрыты в один день. Мы подождем и посмотрим. Наконец, студия Нин Цин официально проведет пресс-конференцию во второй половине дня и отправит приказ о прекращении огня в Сюйлинь. Слухи умирают вместе с мудрыми. Я надеюсь, что этот фарс закончится здесь. В будущем мы будем ориентироваться на все законные каналы, чтобы иметь дело с теми, кто порочит репутацию Нин Цин.”

…

Сюй Цзюньси была шокирована. В голове у него звенело, и он был сбит с толку.

Нин Цин был чист?

С Му Юньфан ничего такого не было. Никаких грязных трех лет в индустрии развлечений, и она даже не была тронута Лу Шаомин! Она была чистой?

Нет, он в это не верил. Он никогда в это не поверит.

- Ха... ха-ха... - Сюй Цзюньси вдруг рассмеялся и невольно пробормотал: - я понимаю! Теперь я все понимаю! должно быть, она подкупила Лян Цзе.”

Секретарша никогда раньше не видела Сюй Цзюньси в таком состоянии. Он пошел вперед объективно и сказал: “президент Сюй, вероятность того, что доктор Лян Цзэлян будет подкуплен, почти равна нулю. Тебе следовало бы это знать.”

“Я даже не знаю! Я вообще ничего не знаю!- Прорычал Сюй Цзюньси.

- Цзюньси, да что с тобой такое? Не пугай меня, не пугай меня и моего ребенка.- Нин Яо бросился вперед, чтобы удержать Сюй Цзюньси.

Но Сюй Цзюньси отступил на несколько шагов. Внезапно он увидел в Нин Яо свирепого зверя. Он покачал головой от боли. “Не трогай меня, пожалуйста. Если ... если она невиновна, тогда я, тогда как я могу быть ... грязным? Мы дали обещание, что никогда не предадим друг друга.…”

Лицо Нин ЯО было бледным, а в ушах звенел голос. Все было кончено. Она знала, что между ней и Сюй Цзюньси все кончено!

Затем дверь кабинета снова распахнулась. - Председатель Сюй, Нин Цин, Мисс Нин здесь.”

- Кто же это?- Сюй Цзюньси, кажется, пропустил его.

- Нин Цин, Мисс Нин.”

Сюй Цзюньси пришел в себя. Он был слегка ошеломлен, а затем вылетел, как порыв ветра.

- Цзюньси, подожди меня.- Нин Яо бросилась догонять его.

…

Сюй Цзюньси выскочил из дверей кабинета. За дверью стояла красивая розовая фигура. Пришел Нин Цин в сопровождении Сяо Чжоу.

Сюй Цзюньси застыл на месте, словно ошеломленный. Впервые он осознал, что уже три года не смотрит на нее как следует.

Она все еще выглядела так же, как и три года назад. Она совсем не изменилась, за исключением своего красивого лица и изящной фигуры, которые теперь были еще лучше.

Она совсем не изменилась. Неужели это он изменился?

Раньше они были так счастливы. Их сердца были близки друг к другу, но теперь, как бы близко они ни стояли, она казалась недосягаемой.

- Нин Цин, здесь Президент Сюй.”

Нин Цин играла с маленьким украшением, повернувшись к нему спиной. Когда она услышала напоминание Сяо Чжоу, она медленно повернулась.

Глядя на внешний вид Сюй Цзюньси, Нин Цин подняла губы и улыбнулась: "почему, как ты заставил себя выглядеть таким изможденным? Было ли это слишком большим потрясением услышать, что я все еще девственница? Я все еще помню звонок, который президент Сюй сделал мне вчера, как вы усмехались и говорили так резко. Как будто ты была счастлива, что причинила мне боль.”

Отчуждение и безразличие в глазах девушки были настолько острыми и живыми, что Сюй Цзюньси вообще не чувствовал боли. Он тупо шагнул вперед и упрямо спросил:”

Нин Цин знала, о чем он спрашивает. - Она сделала шаг вперед. Они стояли в метре друг от друга. Ее губы были красными, когда она сказала: "Да!”

Тело Сюй Цзюньси внезапно задрожало,” О, Ха-ха... " - Он посмотрел вниз и неловко рассмеялся.

Нин Цин холодно посмотрела на него и медленно произнесла: “Сюй Цзюньси, этот удар слишком тяжел? Ты можешь это выдержать? Ваша глубоко укоренившаяся вера в то, что я грязен, поддерживала вас в течение трех лет и превратилась в неизлечимое заблуждение.

“На самом деле, вам все равно, что Му Юньфань и я спали вместе три года назад или если бы я был невиновен? Все, что вы видите-это результат. Я больше не чистый человек. Итак, у тебя была веская и разумная причина обмануть, и ты даже растоптал меня, но теперь твоя вера рухнула. Вы вдруг поняли, что были неправы. Вы можете об этом пожалеть. Вы, наверное, полны печального сожаления. Счастье явно было в ваших руках, но вы лично разрушили его.”

- Ха.- Сюй Цзюньси был немного подавлен. Неужели она пришла посмеяться над ним и напасть на него? Тогда ей это удалось. Она была слишком жестокой. Каждое сказанное ею слово пронзало его сердце.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 128:Это Все Предначертано**

- Да, я действительно сожалею об этом!- Сюй Цзюньси потерял контроль и заревел. Он сделал два шага и схватил Нин Цин за плечо. Он не смог совладать со своими чувствами и встряхнул ее. “Вы удовлетворены тем, что делаете это таким образом; вы счастливы сейчас, не так ли? Нин Цин, почему двое из нас оказались в такой ситуации? Ты, несомненно, моя!”

Нин Цин холодно рассмеялась в своем сердце. Этот человек, при нынешнем положении дел, все еще не мог саморефлексироваться.

Секретарь и Нин Яо увидели, что Сюй Цзюньси ведет себя подобным образом, и хотели пойти вперед, чтобы остановить его, но не посмели. Сяо Чжоу молча сжала пальцы в кулак, но Нин Цин заранее сказала ей, что независимо от того, что Сюй Цзюньси сделает с ней, она не должна выходить вперед, чтобы остановить его действия.

Нин Цин предвидел, что Сюй Цзюньси потеряет контроль над своими чувствами.

Сяо Чжоу пристально смотрел на Сюй Цзюньси, просто надеясь, что он не причинит вреда Нин Цин.

Нин Цин внимательно наблюдала за Сюй Цзюньси, ее взгляд стал серьезным. - Сюй Цзюньси, ты не понимаешь, как мы оказались в таком состоянии? На самом деле у меня есть много вопросов, которые я также не понимаю.”

"То, что произошло 3 года назад – только Инь Шуйлин и я присутствовали на сцене. Учитывая участие тети Юн, тети Му и вашего двоюродного брата Сюй линя, откуда взялись фотографии? Я никогда не держал зла на Сюй линя. Почему она должна была так навредить мне?”

Сюй Цзюнси отпустила плечо Нин Цин и с любопытством спросила ее: “что ты имеешь в виду?’

“Вы не понимаете, что я говорю? Даже если я был пьян 3 года назад, почему я вошел в комнату му Юньфаня пьяным? С чего бы ему быть пьяным в одно и то же время? Тогда у кого были свои руки на фото. Кто держал его в своих руках до сих пор, ожидая, чтобы причинить мне вред?”

"Кроме того, ключевой момент заключается в том, что вы дистанцировались от меня из-за инцидента с Му Юньфанем. Если бы этого не произошло, наши отношения были бы ясны. Тогда это должно заставить вас задуматься. Кто был заинтересован в том, чтобы нас разлучить? Тебе не кажется, что за всем этим стоит кто-то еще?”

Сюй Цзюньси отпустила Нин Цин и отступила назад. Он болезненно схватился за свои короткие волосы и яростно взревел: “кто бы это мог быть? И кто же это был на самом деле? Я займусь расследованием этого дела. Я не позволю этому человеку уйти!”

Нин Цин посмотрел на Сюй Цзюньси. Она подняла свой пристальный взгляд и сосредоточилась на бледном лице Нин Яо. Ее губы изогнулись в улыбке, и она очаровательно улыбнулась.

Она обратила свои слова к Сюй Цзюньси, но ее глаза были прикованы к Нин Яо. - Расследование будет легким делом. Разве Сюй Линь не твой двоюродный брат? Противоборствующая сторона считала, что она абсолютно уверена в своем предсказании. Сюй Линь был лучшим человеком, чтобы раскрыть правду. Этот человек не учел, что чем больше содержание шантажируемого материала, тем больше вероятность того, что это будет иметь обратный эффект. Как близкий родственник, вы хорошо понимаете характер Сюй линя. Если вы проследите дело более тщательно, истина будет раскрыта.”

Нин Яо сделала несколько шагов назад, ее сердце было в большой боли. Даже живот у нее болел, и она обхватила его двумя руками.

Нин Цин была слишком злой. Ее приезд на этот раз... она была здесь не для того, чтобы выпендриваться, а для того, чтобы разобраться в сути дела, она использовала Сюй Цзюньси.

Назревали неприятности. Если Сюй Цзюньси вмешается в это дело, что она будет делать?

Нин Цин посмотрела на шрам на лице Нин Яо. Показав удовлетворенную улыбку, она решила покончить с этим. “Я сейчас уйду.- Она повернулась и ушла.

Но всего через два шага ее тонкую талию схватил Сюй Цзюньси.

Нин Цин остановилась как вкопанная и даже не попыталась обернуться.

Глядя на ее нежный профиль сбоку, Сюй Цзюньси сжимала и отпускала его ладони несколько раз. Его сердце было в полном смятении, и он не знал, что сказать. “Цинцин….”

Он использовал ее прозвище, чтобы окликнуть ее.

Нин Яо, стоявшая позади него, закусила зубы. У нее упало сердце.

Нин Цин по-прежнему не оборачивалась. Спокойным голосом она сказала: "Завтра я передам тебе акции Инь Хуан.”

Сюй Цзюньси застыл, но не выказал никаких признаков радости. - Но почему же?”

- Сюй Цзюньси, разве ты не знаешь? Вообще-то я всегда тебя ненавидел! Мы были влюблены в детстве в течение 18 лет, но из-за того, что я взял на себя ответственность за падение семьи Юнь 3 года назад, меня выгнали из семьи Нин. Я отчаянно боролся, чтобы выжить в индустрии развлечений, я страстно желал, чтобы вы помогли мне в то время и дали мне плечо, чтобы плакать. Тебе не следовало так себя вести. В то время ты был моим братом Юньси, моим женихом.”

Слезы навернулись на красные глаза Сюй Цзюньси. Его лицо было мокрым. Он болезненно закрыл глаза,“.... Извиняюсь…”

- Потому что я тебя ненавижу. Вот почему после получения акций Инь Хуан я не хотел, чтобы у вас была хорошая жизнь. Я поклялся, что те, кто оскорблял меня в прошлом, отомстят мне один за другим. Но сегодня я поняла, что больше не ненавижу тебя. Я знаю, что двигаюсь дальше.”

Сюй Цзюньси посмотрел на красивую фигуру перед собой и потерял ход своих мыслей. Она улыбалась, и ее нежное лицо было чистым и милым.

3 года назад. Прошло уже 3 года с тех пор, как она издавала такой счастливый смех.

"Я больше не ненавижу тебя, потому что в твое отсутствие небеса дали мне Лу Шаомина, хорошего человека, который действительно понимает и балует меня, заставляя меня любить его неудержимо. Вы знали, что вчера проиграли пари? Он хотел меня, не спрашивая о моем прошлом. Мы начнем все заново.”

Нежный голос Нин Цин был подобен пучку иголок, уколовших сердце Сюй Цзюньси. Ему было так больно, что он думал, что задыхается.

Она больше не любила его. Неужели он ненавидит ее?

Он ненавидел только самого себя.

Он в одиночку покончил со своим счастьем.

Сюй Цзюньси отпустил запястье Нин Цин. Нин Цин тут же ушла.

Заметив, что мужчина позади нее без раздумий бросился в погоню, Нин Цин не остановилась. Она только продолжала идти и сказала: "Теперь я замужем за Лу Шаомом. Прошло уже полгода. Когда моей маме понадобились деньги на операцию, вы не захотели помочь мне, но он оказал свою помощь, и брак был условием. Слушай, ты все еще не понимаешь. Это ты толкнул меня к нему своими собственными руками.”

Сюй Цзюньси был совершенно шокирован.

…

Нин Цин и Сяо Чжоу сели в машину. Сяо Чжоу не мог не показать Нин Цин большой палец вверх. - Нин Цин, тебе становится все лучше и лучше. Сюй Цзюньси сейчас должно быть полна сожалений. Он сделал это сам с собой. Он предпочел Нин ЯО, это претенциозное существо, тебе. Я ожидал этого дня еще полгода назад. И вот этот день наконец-то настал!”

Нин Цин выглянула в окно. У нее больше не было обид в жизни. Улыбаясь, она сказала “ " Иногда, многие вещи ... обречены.”

- Ай.- Сяо Чжоу использовала свой локоть, чтобы подтолкнуть Нин Цин, ее выражение лица было двусмысленным. “Нин Цин, ты хочешь сказать, что ты и молодой господин Лю должны были быть вместе?”

Нин Цин сразу же смутилась и не ответила Сяо Чжоу.

Сяо Чжоу все еще была заинтересована, она непрерывно бормотала: “Нин Цин, я не знала, что ты встретил молодого мастера Лу три года назад. Неудивительно, что молодой господин Лу нашел тебя полгода назад. Он не мог перестать помогать тебе. Он даже женился на тебе. Должно быть, он не мог выкинуть тебя из головы с тех пор, как ты впервые встретилась.

- Нин Цин. Разве ты не знаешь, как все теперь ревнуют к тебе? Молодой мастер Лу балует вас по максимуму. Другие мужчины используют свежие цветы, вино и сладкие слова, чтобы создать романтику, но молодой господин Лу скрывал свою привязанность. Как только он, наконец, показал это, он создал сенсацию во всем городе.

- Да, Нин Цин, есть одна вещь, которую я не понимаю. Что происходит между тобой и молодым господином Лу? Ты так долго была замужем, как он мог вообще не прикасаться к тебе? В этом нет никакого смысла. Может ли молодой господин Лу быть…”

"Сяо Чжоу, прекрати нести чушь!- Тут же перебила ее Нин Цин. - Он...у него все хорошо.…”

Только она знала, каким диким и страстным был этот мужчина, когда-то снявший свой джентльменский пиджак.

Проблема была только в ней одной.

Она считала себя нечистой. Она боялась, что он почувствует отвращение. Но теперь все было хорошо, ведь она была невиновна.

Он должен был знать, как сильно она хотела подарить ему свое чистое тело.

“Тогда, Нин Цин, это все твоя вина, молодому господину Лу в этом году 30 лет. Как ты могла позволить ему оставаться целомудренным все это время? Разве вы не боитесь, что он заболеет после того, как так долго его держал? Помните, что количество женщин, которые идут за ним, равно количеству волосков на корове."Глядя на застенчивое выражение лица Нин Цин, Сяо Чжоу похлопал ее по груди и с дерзкой усмешкой сказал: “Я знаю, что ты неопытна. Может ты хочешь, чтобы я одолжил тебе несколько книг для чтения? В этом вопросе женщины тоже должны получать знания, тогда мужчины будут лояльны к вам.”

- Сяо Чжоу, заткнись!- Нин Цин быстро оттолкнула ее руку и вздохнула. “Ты слишком нечиста, я хочу отстраниться от тебя. Я не могу быть под влиянием вашего плохого поведения.”

Сяо Чжоу сердечно рассмеялся “ " Нин Цин, не действуй больше. Я предполагаю, что именно в эти два дня вы двое будете участвовать в таких нечистых действиях, ха-ха.”

Нин Цин, " ... " Сяо Чжоу, не мог бы ты быть таким прямолинейным?!

…

Нин Цин не вернулась домой, она отправилась в Гуан Цин, чтобы увидеть Лу Шаомина.

Она не знала, почему хочет его видеть. Был уже полдень, и он вернется домой вечером.

Впрочем, она уже знала, что это был тот самый человек из 3-х летней давности. Он так долго хранил это в секрете ... у нее было такое чувство, будто ее сердце поцарапала маленькая кошечка; оно ужасно чесалось, и она хотела пойти к нему.

Люди на стойке регистрации Гуан Цин увидели, что Нин Цин прибыл. Они были очень вежливы с ней. Проходившие мимо рабочие возбужденно переговаривались. Эхом раздавались голоса, говорившие: "мадам…”

Нин Цин увидела, что девочки смотрят на нее с завистью. Ее щеки слегка порозовели. Да, она уже была мадам и все еще имела чистое тело. Это заставило многих других задуматься.

Нин Цин была смущена.

Чжу жуй вышел вперед, чтобы поприветствовать ее. - Мадам, что привело вас сюда? Президент должен присутствовать на совещании, он все еще в офисе.”

Чжу жуй распахнул двери в кабинет.

Молодой господин Лу стоял с красивым видом у кушетки в кабинете. Одна рука держала документ, другая-пиджак от костюма, лежащий на спинке дивана. Он выглядел так, будто вот-вот уйдет.

Когда она вошла, глаза Лу Шаомина ярко сверкнули, а губы изогнулись в очаровательной улыбке.

Нин Цин была крайне смущена. Это было не совсем обычное выражение его лица, когда он улыбался. Глядя на него, он, должно быть, знал, что она поехала в больницу.

Он выражал ей свою радость.

Лицо Нин Цин пылало. Глядя на его очаровательную улыбку, она не знала, куда девать глаза.

Три года назад этот человек заставил ее влюбиться. Она думала, что это просто красивое совпадение, просто воспоминание ее юности. Она не ожидала, что рядом с ней будет тот же самый человек.

Оказалось, что его зовут Лу Шаомин!

Это был Лу Шаомин!

Чжу жуй закрыл дверь. Лу Шаомин положил пиджак обратно на диван. - Раз уж ты здесь, то почему стоишь здесь, как бревно? - спросил он, сунув руку в карман. - я не знаю, что ты там делаешь. Переходить.”

Нин Цин застенчиво помедлила мгновение, а затем подошла к нему.

Когда она оказалась рядом с ним, его рука, которая раньше была на документе, обхватила ее тонкую талию, и он притянул ее в свои объятия. - Но почему же? Почему ты такой застенчивый?”

У него был чистый запах, это было приятно пахнуть. Зимой он не включал обогреватель, а в холодном кабинете его привлекательные бакенбарды казались холодными и серьезными. Все его существо, его торжественное и формальное поведение было холодным, но это объятие было уютным и теплым.

Когда он заговорил, его губы были прижаты к ее нежному лицу, а голос звучал тихо и твердо.

Он все еще спрашивал, почему она так застенчива.

Этот 27-летний мужчина, которого она встретила, когда ей было 18 лет, теперь был ее мужем, и он был так нежен к ней.

Кто мог бы противостоять этому?

Нин Цин больше не могла этого выносить. Она наклонила голову в сторону, чтобы избежать его запаха, но была совершенно обессилена. Она оцепенела от его чистого и бодрящего запаха.

“Ты, почему ты решил скрыть это от меня? Вы, очевидно, человек из 3-х лет назад. Ты смотрела на меня так сегодня утром, ты... ты” " - Нин Цин не могла продолжать дальше и только ударила его кулаком. “Ты такой плохой.”

Лу Шаомин позволил ей ударить его. Двумя пальцами он взял ее за подбородок, заставляя посмотреть на себя, и спросил: - Дорогая, что случилось сегодня утром? Я слышал, как ты мне признался? Вы должны смело признаться, если я вам нравлюсь. Если ты такой застенчивый и тонкий, как я могу знать твои истинные чувства?”

Лу Шаомин использовал свои губы, чтобы коснуться ее элегантных губ. - Более того, юная госпожа, вы слышали тон, которым говорили, - сказал он проникновенным голосом, - Совсем как кошка в жару. Вы можете продолжать использовать этот застенчивый тон. Ваш муж любит это слышать.”

Он... как он мог такое сказать?

Все тело Нин Цин было в огне. Ее сердце бешено колотилось, глаза ярко блестели. Она стиснула свои аккуратные зубы и смущенно сказала: “Кто, кто тебе признался? Бесстыдно! Как тебе мой застенчивый тон? Пары говорят примерно так. Только у вас есть мнение против этого.”

Лу Шаомин посмотрел на ее алые щеки, как будто она была пьяна. Ее глаза ярко вспыхнули.

Он знал, что она была крайне смущена, но в то же время отчаянно упряма. Она могла смотреть на него, скулить и даже отвечать ему.

Настанет день, когда он завоюет ее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 129:Сегодня Или Завтра Вечером...**

“Еще есть время, - сказал Лу Шаомин.

Нин Цин не смела шутить с ним. Это была серьезная офисная обстановка. Он осмеливается быть "немым“, но она не осмеливается быть”бесстыдной".

“Лу Шаомин, отпусти меня!- Нин Цин попыталась вырваться из его большой ладони. Когда она изогнула свое подвижное маленькое тело, то тут же упала с его ноги и покатилась по ковру.

Рядом с ней стоял чайный столик. Рука Нин Цин наткнулась на него. - А!”

- Президент, Мадам.- Чжу жуй услышал крик с того места, где он стоял снаружи, и быстро открыл дверь.

После того, как он открыл дверь, неловкость накрыла его лицо. Шелковистые волосы мадам были в беспорядке, и две маленькие руки крепко сжимали ее одежду, как будто она была изнасилована.

Лицо Лу Шаомина было таким же черным, как цвет дна горшка.

Нин Цин выглянула наружу и поняла, что они сильно смутились. Вероятно, настало время для встречи. Высокопоставленные люди Гуан Цин все стояли позади Чжу жуя, и они смотрели на них с широко открытыми ртами.

- Убирайся отсюда!- Лу Шаомин недовольно нахмурился.

- Да, сэр.- Чжу жуй быстро закрыл дверь.

Лу Шаомин обхватил тонкую талию Нин Цин и помог ей подняться. Он посмотрел на ее тонкую руку, и его глаза были полны душевной боли. “Не то чтобы я хотел тебе что-то сделать. Я всего лишь хотела поцелуя. Почему ты так взволнован? Дайте-ка подумать. - Где ты ранен?”

“Со мной все в порядке.- Нин Цин отвела назад свою тонкую руку и не осмелилась взглянуть на него. Она знала, что причинила ему неприятности. Другие видели президента Гуан Цин именно таким.

Она опозорила его.

Но он это заслужил.

- Шаоминг, я иду домой. Приходите сегодня вечером пораньше.- Нин Цин развернулась и побежала прочь.

Лу Шаомин вздохнул, глядя на ее прекрасную фигуру. Он думал, что она так легко смущается, потому что он плохо ее обучил. Она стеснялась именно этого; как она справится в будущем?

В то время как Лу Шаомин был втайне расстроен, Нин Цин была в состоянии стыда.

На всем пути к выходу никто не осмеливался сплетничать перед ней, но все шептались позади нее.

“А вы слышали? В кабинете президента президент держал мадам в своих объятиях и хотел сделать это вместе с ней. Мадам уже была на земле.”

“О боже мой, нет! Наш президент выглядит как чистосердечный человек без всяких желаний. Как он может быть таким энергичным? Посмотри на возраст его жены. Держу пари, она этого не вынесет.”

…

Нин Цин вернулась на виллу. Тетя Ян готовила ужин. Нин Цин посмотрела на дедушкины часы в гостиной. Было уже семь часов вечера.

Лу Шаомин еще не вернулся.

Она ждала его, продолжая читать. Когда два луча света ударили ей в глаза, Нин Цин быстро подняла свою маленькую головку и увидела, что "Бентли" Лу Шаомина вернулся.

Она отбросила книгу и побежала открывать дверь. Она забыла надеть туфли и стояла босиком на каменистых ступеньках.

- Шаоминг.- Она открыла рот и позвала мужчину, который вышел из машины.

Снаружи виллы было туманно, и человек был одет полностью в Черное и выглядел немного отчужденным и холодным. Когда он поднял глаза, в его чистом и очаровательном взгляде появилась нежность.

На девушке было длинное белое платье и кардиган с зубчатыми краями. Она стояла под тусклым светом и выглядела теплой.

Лу Шаомин обошел вокруг машины. Когда он увидел ее маленькие нежные ножки, стоящие на ступеньках, он сжал губы и подошел к ней.

“Сколько тебе лет, ты все еще ходишь босиком? Вы забыли, что у вас была высокая температура прошлой ночью?- Большая рука схватила ее за изящную талию и легко подняла вверх.

Он отвел ее обратно на виллу.

Когда Нин Цин увидела, что он действительно рассердился, она быстро обняла его за голову. Она потерлась своим маленьким личиком о его твердую и холодную щеку и мягко уговаривала: “Шаоминг, не сердись. Ты вернулся так поздно. Я думал, ты винишь меня в том, что произошло сегодня днем в офисе. Поэтому, когда я увидела, что ты вернулся, я была слишком счастлива и забыла надеть туфли.”

Ее аромат продолжал доноситься до него, и она чувствовала себя мягкой в его руках, голос девушки был так прекрасен, что его желудок почувствовал слабость.

- Хватит об этом!- Лу Шаомин усадил ее на перила крыльца, взял мягкое полотенце, взял ее маленькую изящную ножку в свою ладонь и вытер росу с ее ступней.

Лицо Нин Цин было красным. Он смотрел вниз. Его движения были мягкими и сосредоточенными, и ее взгляд был заполнен двумя рядами густых, кудрявых длинных ресниц, которые были красивее, чем у женщины.

Она действительно становилась все более и более извращенной.

Ее пристальный взгляд был прикован к его высокомерному виду, и даже ее ноги в его грубых ладонях нагревались, заставляя ее чувствовать себя слабой.

Значит, такой мужчина, как он, тоже сделал бы это для женщины?

Ее мать говорила, что женщины должны считать своего мужа самым важным. Они должны сосредоточиться на стирке и приготовлении пищи для своего мужчины, а также служить и заботиться о своем мужчине, когда они устали от работы. Но почему он был таким?

В прошлый раз она отшлепала его по заднице и получила нагоняй от матери. Если бы ее мать увидела это ... …

Ее традиционная мать, вероятно, не сможет принять это.

Она спасла его три года назад, и теперь он так сильно любит ее. Неужели она сорвала джекпот? Неужели она нашла золото в конце радуги?

Вытерев ноги, Лу Шаомин наклонилась, подняла розовые плюшевые тапочки с ковра и надела их на нее.

Подняв глаза, он увидел, что осенние зрачки женщины пристально смотрят на него.

Лу Шаомин улыбнулся. Он оперся большой ладонью о стену, чтобы не упасть, наклонился к ней и тихо поддразнил: Твои глаза прямо сейчас говорят два слова-пожирай его.”

У Нин Цин пересохло во рту. Она сглотнула и потянулась, чтобы обхватить его тонкую талию. Она подняла свою маленькую головку, коснулась его сексуальных тонких губ и поцеловала его. - Шаоминг, вы действительно красивы, красивы и очаровательны.”

Она уже справилась со своим смущением.

Глаза Лу Шаомина потемнели, и большая ладонь схватила его за затылок, когда он завладел инициативой.

Тетя Ян услышала шум машины и поняла, что мистер вернулся. Она поставила всю еду на стол, но Мистер и миссис уже давно не выходили. Она вышла на кухню, чтобы посмотреть, в чем дело.

Увидев их, она в ужасе застыла на месте.

Мистер и миссис-идеальная пара целовались на крыльце. Они очень крепко целовались. Они были похожи на уток-мандарин с вплетенный шеями, заставляя любого, кто смотрел на них, краснеть.

Лу Шаомин был очень бдителен. Как только тетя Ян появилась, он быстро покинул сладкие объятия Нин Цин и отпустил ее.

Нин Цин очнулась от своего оцепенения и увидела тетю Ян. Она робко нырнула в объятия Лу Шаомина.

Тетя Янг рассмеялась. - Мадам, я ничего не видел. Продолжать. продолжить.- Тетя Ян повернулась и пошла обратно на кухню.

Нин Цин:это были те двое, которые целовались. Почему тетя Янг только упоминала о ней? Почему?

Просто смешно!

Может быть, она слишком увлеклась этим поцелуем? Все ее тело висело на Лу Шаомине.

Неужели ее тело последовало за словами Лу Шаомина "сожрать его"?

Так и должно быть.

Всхлипывает.

Вот и все. После этого она уже не могла ни с кем встречаться лицом к лицу.

Лу Шаомин посмотрела на смущенное лицо Нин Цин и нежно погладила ее по волосам. “Не хмурься больше, или у тебя будет свой 21-й день рождения раньше срока.”

Нин Цин уставилась на него и спрыгнула со стойки, чтобы ударить его. “И что это значит? Ты думаешь, я стар?”

Лу Шаомин рассмеялся и поднял брови. - Извини, женушка, это была всего лишь оговорка. Если вы еще немного нахмуритесь, вам исполнится 20 лет в возрасте 18 лет.”

“Так-то лучше.- Пробормотала Нин Цин, ее изящные щеки надулись, а губы надулись.

Лу Шаомин обнял ее маленькое изящное плечо и повел в столовую. Женщины любят слышать красивые слова, и его маленькая жена не была исключением.

…

Нин Цин приняла ванну и забралась под мягкие одеяла.

Сегодня вечером Лу Шаомин не пошел на работу в свой кабинет. Он принял ванну в ванной комнате.

Вскоре оттуда вышел Лу Шаомин. Сегодня он был одет в черную полосатую мантию со свободным ремнем вокруг талии, открывая большую, сильную грудь.

Нин Цин бросила быстрый взгляд на книгу, которую держала в руках.

Лу Шаомин ясно видел ее действия, и после того, как он высушил свои короткие волосы полотенцем, он забрался в кровать, поднял одеяла и обнял девушку.

Он выхватил книгу из ее рук и небрежно бросил ее на прикроватный столик, сказав: "перестань притворяться, ты можешь просто смотреть на меня, если хочешь!”

“Кто на тебя смотрит, бесстыдница! Верните мне мою книгу.- Нин Цин отрицала это, наклонилась, протянула свои тонкие руки и взяла книгу с прикроватной тумбочки.

- Шаомин, сегодня я отправилась на поиски Сюй Цзюньси.”

“М-м-м, а зачем вы его нашли? Мои подчиненные уже выяснили IP-адрес, по которому были опубликованы фотографии кровати. Этот человек признался, что Нин Яо приказал ему сделать это. Если вы хотите иметь дело с Нин ЯО, это легко.”

“Это не одно и то же. Я хочу, чтобы Сюй Цзюньси лично исследовал это, я хочу, чтобы он лично раскрыл истинное лицо Нин Яо, я хочу, чтобы он ясно понял, какую роль Нин Яо сыграл между мной и ним. Это самое лучшее наказание для Нин Яо!”

Пока Сюй Цзюньси был готов к расследованию, Нин Цин верил, что он скоро узнает правду.

- Ах, - сказал Лу Шаомин с невнятным смешком, глядя вниз, когда он прижался губами к ее нежному уху. - Сказал он. “Когда ты сегодня пришла к Сюй Цзюньси, он, должно быть, пожалел об этом, когда понял, что ты девственница. Он не выказывал никакого намерения быть близким с вами?”

Ну почему он все время об этом думает?

Человек, который видит все сразу насквозь-он был слишком опасен.

- Нет, я сказала ему, что стала Миссис Лу, женой Лу Шаомина, полгода назад.- Нин Цин подняла голову и посмотрела на его твердый и изящный подбородок.

В его глазах светилось счастье. Он ничего не сказал, только пристально посмотрел на нее.

“Ты что, не веришь этому?- Нин Цин пошла за его халатом.

Лу Шаомин поднял глаза, и его сексуальные тонкие губы медленно растянулись в улыбке. - Это уже лучше.”

Этот плохой человек! Он должен просто сказать ей, что он доволен, а не ходить вокруг да около и заставить ее думать, что он неправильно понял.

- Шаомин, - нахмурилась Нин Цин и положила свою маленькую головку ему на живот. В ее глазах были вопросы, когда она спросила: "Как ты думаешь, Нин Яо получил эту картину? Я не могу понять многого из того, что произошло три года назад. Если предположить, что мой поход не в ту комнату был заговором, то кто же был зачинщиком? День рождения старшего брата Юньфаня был определенно вне контроля Нин Яо. Почему я ввалился в его комнату, и почему он был так пьян по случайному совпадению, и…”

Глаза Лу Шаомина потемнели, когда он услышал “старшего брата Юньфаня " Нин Цина, но его лицо не было спокойным, и он улыбнулся, когда спросил: “И что?”

“И ... в ту ночь случилось так, что его друг подарил ему... девушку, я спала в его постели по ошибке, но почему он...не прикоснулся ко мне?”

Большой палец Лу Шаомина потер тонкие красные губы Нин Цин и небрежно спросил: “женушка, а твой старший брат Юньфань любит тебя?”

Девушка на его животе напряглась. Она быстро встала и строго спросила: “о чем ты говоришь? Мы совсем как брат и сестра. Старший брат Юньфань также является невинной жертвой. После этого он винил себя и долго переживал по этому поводу.”

Лу Шаомин надавил ей на живот. - Я просто небрежно спросил.”

Почему она была так серьезна?

Или этот "старший брат Юньфань" был очень важен в ее сердце?

Нин Цин убрала свою большую ладонь с ее красных губ и крепко сжала ее двумя маленькими руками. Она была немного сонной, полузакрыла глаза и пробормотала с горечью и робостью: “разве ты не знаешь, кто мне нравится? Три года назад ты нарушил спокойствие озера в моем сердце. Ты же вломился сюда. Как могло мое сердце вместить еще кого-то?”

Лу Шаомин наблюдал за ее сонным лицом. Его глаза были полны нежности, и он начал приглушать свет настенной лампы в комнате. Он лег и крепко обнял девушку.

Поцеловав ее гладкий лоб, он сказал: “так как я уже здесь, то никогда не наступит день, когда я уйду.”

…

Сюй Цзюньси пил в баре с некоторыми из своих друзей детства.

Они уже давно не виделись. Они с жадностью выпили по стакану спиртного. - Давай, Цзюньси, выпей, если считаешь нас друзьями.”

- Да, мы не пойдем домой, пока не напьемся.- Сюй Цзюньси залпом выпил вино.

После очередной бутылки вина Сюй Цзюньси не выдержала. Он встал и пошел в ванную.

Он опустошал содержимое своего желудка довольно долго, пока не рухнул у фонтана. У него кружилась голова, и он чувствовал себя очень неуютно, но ему просто хотелось пить.

Только напившись, он сможет забыть о прошлом.

Вернувшись в комнату, он остановился в дверях и услышал, как разговаривают трое его друзей детства.

- Эй, го Цзы, ты видишь, что Цзюньси сегодня в плохом настроении? Ребята, вы уже видели новости? Эта девушка Нин Цин все еще девственница.”

- А, ну да. Эй, Си Цин, я помню, что ты пытался преследовать Нин Цин за спиной Цзюньси два года назад.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 130:Сделала Аборт 18**

Сюй Цзюньси, стоявший за дверью, замер. Его рука уже лежала на дверной ручке, и ему пришла в голову мысль распахнуть ее настежь. Его друг детства действительно был влюблен в Нин Цин?

Он и понятия не имел.

Там была граница, чтобы не касаться жены друга. Когда же все это произошло? Его глаза были налиты кровью, и он испытывал искушение войти и затеять драку.

- Ну и что же? Си Цин, ты слишком предатель! Мы были друзьями с Junxi в течение такого долгого времени, женщины просто как одежда, Вы…”

- Сяо Юань, заткнись!- Си Цин была пьяна. Он встал, чтобы пнуть стул го Цзы: "го Цзы, ты говоришь обо мне? А ты разве не такой же? У тебя уже есть жена и дети. Ваша жена - одна из лучших светских львиц города т, но в тот день я видел фотографию Нин Цин, спрятанную в вашем бумажнике!”

Го Цзы разбил бутылку с алкоголем, которую держал в руке. - Он выругался. смеясь и плача одновременно, он ответил: "правильно, Мне нравится Нин Цин! Я влюбился в нее с первого взгляда. Она такая красивая и добрая.”

- Все еще помню то время, когда моя семья не была богатой. Эти богатые Одноклассники останавливали меня в переулке и оскорбляли. Однажды меня сильно избили, когда я лежал на земле. Я безудержно рыдала. Нин Цин видела это, ей тогда было всего 14 лет. Одетая в белое цветастое платье, она наклонилась и дала мне листок бумаги. Трепеща своими невинными и нежными глазами, она сказала мне: "старший брат, это для тебя, чтобы ты вытер свое лицо.- А еще она сказала: “старший брат, мужчины проливают кровь, но не слезы. А кто тебя запугивал? Ты должен научиться быть храбрым и снова встать на ноги. Настанет день, когда ты их прогонишь.”

Го Цзы встал и агрессивно схватил Сяо юаня за воротник. “После этого я познакомился с Цзюньси. Тогда я понял, что она нравится Цзюньси. Я знал, что у меня нет ни единого шанса. Я мог только молча влюбиться в нее, желая, чтобы она была счастлива. Но что же сделал Сюй Цзюньси? Он пошел за этой сучкой Нин Яо. Неужели он слепой? Он отпустил такую замечательную девушку. Нин Цин, он не хотел ее. Я хочу ее, и я хочу ее иметь!”

Сяо Юань застыл на месте “ " вы, ребята…”

“Вот именно, - сказал Си Цин. Он был модным и знаменитым человеком. - Цзюнси отпустила Нин Цин. Вы знаете, как грязна индустрия развлечений? С таким лицом, как она может долго обходиться без спонсора? Рано или поздно она неизбежно станет игрушкой в руках мужчины.

“Если это так, то почему я должен был ждать? А еще мне нравится Нин Цин. В этом мире мало найдется людей, которые не любили бы Нин Цин. Моя семья богата и могущественна. Я не испытываю недостатка в сравнении с Сюй Цзюньси, поэтому я пошел, чтобы найти ее в тот день.

“Она играла второстепенного персонажа в драме. Зимой ей приходилось прыгать в воду. Она прыгнула в воду. Ее тело было мокрым. Этот извращенный продюсер уставился на ее фигуру. Она прикрылась старой грязной тряпкой и протянула руку, чтобы взять 500 долларов.

“Ах. Она получила свои 500 долларов, а по дороге принесла только пакетик лапши быстрого приготовления и вернулась в общежитие. Я ждал целый час, чтобы постучать в дверь. Я сказал ей, что если она согласится, то я сделаю ее звездой. Но она наотрез отказала мне. Она спросила меня ‘ " то, что ты делал сегодня, Цзюньси знает об этом?’”

- Ха-ха, Нин Цин была такой глупой девочкой. Неужели она не знала, что в то время Сюй Цзюньси уехала в Америку, чтобы ухаживать за Нин Яо? Его даже не волновало, жива она или нет.”

- Но тогда я заглянул ей в глаза. Глядя на ее недоеденную лапшу быстрого приготовления, я не мог открыть рот! Сяо юань, как мог Сюй Цзюньси жить как такой головорез? Было так много людей, которые жалели Нин Цин. Почему же он не видел его все эти 3 года? Знал ли он вообще, как сильно мы ему завидовали?”

Сюй Цзюньси вышел из бара в трансе. Он нашел укромный уголок и сел.

Он не хотел, чтобы его кто-нибудь видел. Он не знал, как смотреть им в лицо.

После этих слов каждое слово было сродни пощечине. Он не истекал кровью снаружи, но его сердце кровоточило.

Что же он делал именно в эти 3 года?

Все знали о трудностях, с которыми столкнулась Нин Цин, когда она начинала работать в индустрии развлечений, кроме него. Все, что он знал, это то, что она была в грязном окружении, и она, должно быть, спала со многими мужчинами.

Но Нин Цин оставалась чистой.

Как она это терпела до сегодняшнего дня. Ей тогда было всего 18 лет, а это был нежный возраст, когда женщина нуждалась в защите.

Где же он тогда был?

Все знали, что он дурачился с Нин Яо. Он был полностью дезориентирован в ее объятиях.

Каждый мужчина на Земле видел ее, хотел обладать ею. Только он был таким головорезом. Он схватил ее, но потом отпустил своими собственными руками.

Но в течение этих 3 лет у нее были чувства к Лу Шаомину, с которым у нее была случайная встреча. Но если бы он не был в разлуке с ней все эти 3 года, он бы уже построил с ней любящий дом. Она будет улыбаться, как в прошлом, и позволит ему почувствовать нежную мягкость в этом мире.

В то время он дружил с Му Юньфань. Их семьи дружили на протяжении многих поколений, и они росли вместе.

Но никто не узнает, что он чувствовал себя глубоко неполноценным рядом с Му Юньфанем. Му Юньфань был лучше во всех отношениях по сравнению с ним. Он был принцем города т. Каждый раз, когда он стоял рядом с Му Юньфань, он чувствовал себя персонажем второго плана.

Му Юньфань относился к Нин Цин очень хорошо, точно так же, как брат относился бы к своей младшей сестре. Му Юньфань был чрезвычайно заботлив. Сюй Цзюнси был завистлив; он был неуверен в себе.

Услышав, что Нин Цин легла в постель му Юньфаня, он почувствовал, как рушится его мир. Он мог только съежиться от страха. Он не осмеливался даже усомниться в этом. Он боялся быть смущенным и еще больше боялся, что другие будут смеяться над ним.

Это чувство неполноценности заставляло его больше не хотеть Нин Цин.

И точно так же восхищение Нин Яо удовлетворило его тщеславие. Сделав один неверный шаг, он сам попал в тюрьму и уже не мог вернуться.

Он отсутствовал в те годы, когда Нин Цин больше всего нуждалась в его помощи. Он действительно потерял свою власть над ней.

Нин Цин была права, это были его собственные руки, которые отодвинули ее к другому мужчине.

На следующее утро Нин Цин ушла в школу.

В школе снова воцарился мир. Сюй Линь была исключена из школы из-за ее злого умысла, и все жалели добрую маленькую Нин Цин. Она обнаружила под своим столом стопку записок, заполненных ободрением и одобрением.

Нин Цин была тронута.

Она пообедала в столовой и по дороге туда встретила Линь Сюэмэя. "Сюэмэй, ты видел Шуйлин? Я пошел в ее класс, чтобы найти ее. Другие говорили, что она уже уехала.”

Нин Цин хотела поблагодарить Инь Шуйлин.

- Вот именно. Разве вы не знали, что Шуйлинг каждый день выходит на соседнюю улицу, чтобы рисовать?”

Нин Цин нашел ближайшую улицу. Это было под мостом, и Инь Шуйлин сидела на маленьком стуле с крошечным мольбертом перед ней и карандашом в руке. Она рисовала.

Перед ней сидела доброжелательная тетушка. Женщина сидела официально, и было похоже, что ее портрет рисуют в первый раз. Она изо всех сил старалась выдавить улыбку, но была сдержанна.

- Тетушка, улыбайтесь естественно.- Инь Шуйлин указала карандашом на свои алые губы. Она сказала очаровательным голосом: "тетя, вам на вид около 40 лет, вы выглядите такой молодой. Как бы я ни рисовал, ты будешь хорошо выглядеть.”

Эта тетушка была счастлива, услышав ее слова. Ее нервозные чувства исчезли, и она сказала: “юная леди, Ваши слова так сладки; мне скоро исполнится 50 лет!”

Нин Цин увидела, что дуэт общается друг с другом, а затем леди последовала с естественной позой, с Инь Шуйлинь, сосредоточенной исключительно на рисовании.

Многие люди собрались, чтобы посмотреть. Все комментировали, наблюдая за ней. Она была такой великой художницей.

Нин Цин остановилась на своем пути с расстояния 5-6 метров, Шуй Лин была одета в серую футболку сегодня, с черным жилетом в сочетании с шапкой. Она была одета небрежно и имела богемную атмосферу.

У Ин Шуйлин были прямые ноги. Ее тонкая рука профессионально рисовала карандашом, а фарфоровое лицо было лишено своей обычной холодности; его сменил огонь юности.

Нин Цин почувствовала себя сентиментальной. Дочь ранее престижной семьи Инь, принцесса города Т, привыкла быть высокомерной ко всем. Теперь ей оставалось только рисовать на улицах.

Но Нин Цин знала, что Шуйлин хорошо жила в течение этих последних 3 лет.

Она всегда думала о Shuiling путешествуя Соло в Англии в течение 3 лет, только останавливаясь, когда была живописная сцена.

С рюкзаком и карандашом она позволяла себе жить самостоятельно и заботиться свободно.

Она уже жила так, как только могла, в меру своих лучших способностей.

Она не теряла ощущения самой себя. Она все еще выглядела невероятно красивой. Она жила под солнцем, и ее врожденное упрямство и высокомерие все еще присутствовали в ее костях.

Инь Шуйлин закончила свой рисунок. Дама взяла рисунок и улыбнулась. Она взяла банкноту в 100 долларов и передала ее Инь Шуйлингу. Она похвалила ее, сказав: "Эй, юная леди, ваш рисунок лучше, чем цветная фотография!”

- Тетушка, спасибо Вам за вашу похвалу, пожалуйста, порекомендуйте меня своим друзьям и близким!- Инь Шуйлин скривила губы в улыбке, и она счастливо улыбалась, как роза, расцветающая на солнце.

“Конечно, конечно!- Дама ушла счастливая.

У Ин Шуйлин был ее следующий клиент, он был мужчиной в возрасте 20 лет. мужчина сидел на табурете и его глаза были устремлены на нее.

У него были к ней чувства.

Инь Шуйлин взглянула на него с улыбкой на губах: “Привет, красавчик. Пожалуйста, примите учтивую позу.”

Этот красивый мужчина увидел, что Инь Шуйлин был настолько страстным, что он повернулся боком и опустил свой пристальный взгляд. Одной рукой он придерживал свою челку. Он позировал как подавленный юноша.

-Ха... ха-ха... - прохожие были приятно удивлены его забавной позой. "Молодой человек, вы используете методы из 90-х годов, чтобы ухаживать за девушкой? Это сейчас не в моде!”

На губах инь Шуйлин играла улыбка. Хотя она и улыбалась, ее прекрасные глаза были несколько холодны.

Она уже готовилась нарисовать: "уходи, убирайся отсюда!"7 или 8 телохранителей ворвались внутрь и прогнали прохожих. Перед ними остановился роскошный седан.

Водитель открыл дверь, и она увидела мужчину средних лет вместе с сексуальной секретаршей, сидящей на заднем сиденье.

Нин Цин только взглянула на них и поняла, что они здесь для того, чтобы поднять шум. Она хотела сделать шаг вперед, но ее остановили телохранители. Нин Цин знала, что Инь Шуйлин была достаточно горда, чтобы не позволить ей появиться сейчас. Она могла только молча наблюдать за своим окружением. Она крепко сжала свой телефон. Если из-за них возникнут какие-то проблемы, она вызовет полицию.

Прохожие и этот красивый мальчик были оцеплены в дальнем месте. Они что-то страстно обсуждали. Инь Шуйлин не казалась удивленной, она продолжала сидеть. Она посмотрела прямо на старого босса и прямо сказала: “старый Босс, я рисую, чтобы заработать себе на жизнь. Вы прогнали моих клиентов. Что же за этим кроется?”

Тот старый босс смотрел на нее жадно; он еще не встречал такой красавицы.

- Мисс Инь, сколько вы можете заработать, рисуя для этих бедных людей ежедневно? Я помогаю тебе, прогоняя их прочь. Почему бы тебе не сделать рисунок для меня? Я дам вам двадцать тысяч долларов.”

"Хорошо," Инь Шуйлин слегка улыбнулся. “Теперь ты можешь позировать.”

Босс одарил сексуальную секретаршу взглядом и секретарша тут же застенчиво улыбнулась. Положив руки на его молнию, она медленно наклонилась.

Нин Цин и прохожие были довольно далеко и не могли хорошо видеть, но Нин Цин знала, что это не может быть хорошо.

Старый босс любил смотреть на Инь Шуйлин. Прищурившись, он облизал языком губы и оглядел фигуру Инь Шуйлинга сверху донизу.

Он хотел увидеть реакцию бывшей волшебницы города т.

Инь Шуйлин не имел никакой реакции. Она посмотрела на отвратительную сцену перед собой, изящно взялась за перо и несколькими штрихами быстро закончила свой рисунок.

“Я закончил.”

Старый босс взял две стодолларовые банкноты и сердито улыбнулся: “Вы лично приходите сюда, вы передаете мне работу. Я дам тебе эти деньги.”

Инь Шуйлин не отвергла его. Она встала и, шаркая ногами, направилась к машине.

Босс яростно оттолкнул секретаря, задрал брюки и получил рисунок от Инь Шуйлинга. - Мисс Инь, вспоминая ваше высокомерие в то время, я никогда не думал, что вы окажетесь в таком состоянии сегодня. Вы действительно можете нарисовать этот рисунок, не чувствуя себя оскорбленным.”

- Перестань нести чепуху. Отдайте мне деньги.”

Старый босс вложил ей в руку две стодолларовые бумажки.

Инь Шуйлин протянула руку, чтобы принять его.

Но старый босс не хотел отпускать записку. Он опустил голову и злобно рассмеялся. - Мисс Инь, вы действительно сейчас обеспокоены всего лишь двадцатью тысячами долларов? Как насчет этого: вы следуете за мной, и я буду обеспечивать вас.

На губах инь Шуйлин играла улыбка. Она наклонилась и подошла к мужчине.

От старой хозяйки веяло ее девичьим ароматом, похожим на росу роз. Она, несомненно, была очаровательна.

Он сглотнул слюну и хотел протянуть руку, чтобы обнять Инь Шуйлин.

“Ты хочешь меня обеспечить? Почему бы тебе не взглянуть в зеркало? Я предоставляю бесплатный рисунок для вас только сейчас. Вы от природы мягкие и короткие. Я предлагаю вам взять свои деньги, чтобы пойти лечить вашу болезнь.”

Инь Шуйлин схватил две стодолларовые бумажки и повернулся, чтобы уйти.

Старый босс был в ярости. Он вышел из машины и заорал на нее: “Инь Шуйлин, ты все еще думаешь, что ты драгоценная дочь семьи Инь? Ты притворяешься передо мной тщеславной и чистой? Даже если другие не знают, я знаю, что ты игрушка, с которой другие играли. Я знаю, что ты сделала аборт, когда тебе было всего 18 лет!”

Инь Шуйлин остановилась как вкопанная, но никакой реакции не последовало. Затем она повернулась, чтобы уйти.

Старый босс, которого она игнорировала, был вызван еще больше. Он бросился вперед и одной рукой схватил Инь Шуйлин за тонкую талию. “Я пытаюсь оказать тебе почести, но ты отвергаешь меня! Я затащу тебя в машину. Я буду играть с тобой так, как захочу!”

Инь Шуйлин оказался в ловушке. Ее глаза были полны отвращения и холода. Скривив губы, она обдумала свой план.

В этот момент “ " отпусти ее!”

В воздухе раздался низкий мужской голос:

Прохожие инстинктивно прокладывали себе дорогу. Его серый флисовый пуловер с v-образным вырезом появился из черного внедорожника.

Красивое лицо мужчины было тонким, как струящаяся вода. Его вибрация была элегантной и теплой. Только у него были глубокие завораживающие блестящие глаза, которые нельзя было описать простыми мирскими словами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 131:Забрать Девочку Из Школы В Первый Раз**

Босс был шокирован и почти рефлекторно отпустил Инь Шуйлинга.

Он улыбнулся, кивнул и поклонился, говоря: “президент Инь.”

На ногах у инь Мучэня была пара белых туфель ручной работы. Он сделал два шага вперед, держа руки в карманах брюк.

Телохранители, перекрывшие дорогу, один за другим отступали на обочину, вот какой острой была его аура.

Инь Шуйлин посмотрела на мужчину, который шаг за шагом приближался к ней. Ее яркие глаза на мгновение стали похожи на сломанную сеть. Ее светлые руки заправили длинные, до плеч, волосы за уши и прикрыли ими щеки. Она так красиво улыбалась. “А, это мой старший брат.”

Инь Мучэнь остановился перед Инь Шуйлин и посмотрел на нее. Он был так холоден, и его губы, которые выглядели так, как будто у них не было ни малейшей температуры, раскрылись, когда он сказал. - Вали отсюда!”

Его слова были адресованы боссу.

- Хорошо, мистер Ин, я уйду отсюда.- Босс испугался и убежал.

Зеваки вокруг них все разошлись. Темные остекленевшие глаза инь Мучена были полны нежности. Он посмотрел на девушку, которая была на голову ниже его, и мягко сказал: “Шуйлинг, пойдем со мной. Не рисуйте на обочине дороги в будущем. Это не то, что должна делать девушка.”

Инь Шуйлин улыбнулся и небрежно ответил: "Куда брат хочет отвезти меня, в дом семьи Инь или в твой дом?”

Темный взгляд инь Мучэня стал еще глубже. - Мучен."На обочине дороги распахнулась дверь черного роскошного пассажирского автомобиля "Лендровер". Появилась светловолосая дама в молочно-белой ветровке.

Благородная дама подошла к Инь Мучэню, ласково посмотрела на Инь Шуйлинга и спросила “ " Мучэн, это...?”

- Ах, братец, это золовка? Она действительно имеет элегантный темперамент и красива. Вкус моего брата становится все лучше и лучше.- Инь Шуйлин взяла инициативу в свои руки, открыв рот.

Благородная дама быстро покраснела, когда ее назвали “невесткой".- Она робко взглянула на зрелого и красивого мужчину рядом с ней и тихо опустила глаза.

Инь Мучэнь молчал. Он стоял там, ожидая следующего предложения Инь Шуйлинга.

Конечно же, с остроумным поворотом влажных одноглазых глаз Инь Шуйлин, ее естественно красные губы сжались вместе, как у маленькой девочки, и она весело сказала: “но скорость смены невесток становится все быстрее и быстрее. У брата каждый день есть женщина, и я едва могу вспомнить, как выглядит одна невестка, прежде чем брат изменил старую на новую.” ”

Благородная дама внезапно замерла.

Она в смятении посмотрела на Инь Шуйлин и невольно нахмурила брови.

Ей не нравилась девушка, стоявшая перед ней.

Благородные дамы держались с достоинством и сдержанно, в то время как девушка перед ней говорила тихим и медленным голосом, по-видимому, намеренно замедляя свою скорость. - Голос ее звучал деликатно.

Хотя она разговаривала с ней, она подняла свою маленькую головку и все время смотрела на Инь Мучэня. Ее подводка для глаз, которая, казалось, была очерчена карандашом для рисования, вызвала нежный и красивый образ. Девушка также подмигнула Инь Мучэню во время разговора, с легким кокетливым намеком в ее действиях.

Благородная дама подняла глаза на Инь Мучэня и подумала, не ослышалась ли она. Мужское сексуальное торчащее адамово яблоко слегка перекатилось.

Брат с сестрой.

Оба они носили фамилию Ин.

- Шуйлинг, ты уже достаточно натворил бед? Если так, то возвращайся со мной.- Выражение лица инь Мучена было все еще спокойным, но его голос был несколько хриплым. И все же в его голосе звучали любовь и обожание.

Инь Шуйлин шагнул вперед, так близко к Инь Мучэнь, что их одежда была равномерно причесана друг к другу. Она подняла глаза, хихикнула и безжалостно рассмеялась, сказав: "Нет, спасибо, брат, я не буду третьим колесом. Я не хочу наткнуться на своего брата, который что-то делает.”

Инь Шуйлин повернулся и прошел мимо него.

Когда она наклонилась, чтобы поднять вешалку для эскизов и карандаш, она услышала голос мужчины позади нее. Он даже не повернул головы. Его руки все еще были в карманах брюк. - Сюйлин, я верю, что ты скоро вернешься ко мне.”

“Ах вот как?- Инь Шуйлин встала со своими вещами и ушла, держа в руках сложенные табуретки и рамки для набросков.

…

После того, как инь Шуйлин отсутствовал около трех или четырех минут, Инь Мучэнь повернулся и пошел к Лендроверу на обочине дороги.

Благородная дама поспешила следом за ним.

Инь Мучэнь стоял у водительской двери, но не открывал ее. Его темные глаза сверкнули на ветру, как у взрослого мужчины, и он поднял взгляд на женщину, сидевшую напротив него.

Дама мгновенно загорелась ярким светом от темных глаз Инь Мучена, а ее прекрасные щеки были горячими и немного смущенными.

Инь Мучэнь подошел к заднему сиденью и открыл дверцу.

Эта дама не была дурой. Она, естественно, понимала значение приглашения Инь Мучэня, но она с детства получала формальное и традиционное образование. Ей не следует делать этого до замужества.

Но она часто дышала, и ее мысли были заняты красивыми, похожими на ножи чертами лица этого человека. Инь Мучэнь, 32 года, был приемным сыном семьи Инь. Он не был настоящим дворянином, но он был более очарователен, чем эти люди благородного происхождения.

Каждое его действие было наполнено высокомерием и мудростью, которые он получил от борьбы в деловом мире, и когда он взаимодействовал с ним, он был тихим. Он приносит с собой превратности судьбы человека, который делает женщину одержимой. Он был человеком с историями и слезами.

Зрелый мужчина.

Когда леди пришла в себя, она уже сидела на заднем сиденье.

Когда ее тело задрожало, мужчина рядом с ней наклонился на заднее сиденье одной рукой, но не удержал ее. Другая его рука скользнула ей под платье.

“Нет.- Леди придержала его за руку.

“Почему же, не по своей воле?- От мужчины исходил слабый запах табака. Пахло очень вкусно.

Он убрал руку, посидел несколько секунд и отошел в сторону, чтобы открыть дверь.

Он никогда не принуждал женщин.

- Мучен. Увидев, что он уходит, дама быстро обняла его сзади. Хорошо, хорошо, она была потеряна в его молчаливой, но сильной ауре.

Дама задрожала, коснулась его лица и поцеловала в губы.

Инь Мучэнь повернул голову и увернулся от нее. - Извините, но у меня нет привычки целоваться. Кроме того, позвольте мне сказать это заранее, это что-то между взрослым мужчиной и женщиной, мы оба хотим, и нет никаких вопросов согласия.”

- ... МММ. Дама покраснела и кивнула.

Инь Мучэнь медленно повернулся, схватил ее за тонкую талию и усадил на себя.

…

Нин Цин последовал за Инь Шуйлингом и встретил нищих на своем пути. Оборванная мать стояла на коленях со своим двухлетним сыном и умоляла. Нин Цин наблюдала, как инь Шуйлин достала из своей сумки две стодолларовые бумажки и бросила их в миску матери.

Мать была ошеломлена, и после того, как она пришла в себя, она продолжала кланяться в спину Инь Шуйлин, но она никогда не останавливалась. - Хороший человек,действительно хороший. Добрый человек, я желаю вам безопасной жизни.”

Нин Цин рассмеялась и тихо сказала: "Шуйлин, ты все такой же, как и раньше. Вы знаете, что большинство этих нищих-обманщики, но вы даете милостыню каждый раз.”

В метре от него Инь Шуйлин посмотрел на голубые облака на горизонте и сказал со слабой улыбкой: “Да, для чего у людей есть деньги? Разве это не просто чтобы сделать себя счастливыми? Хотя сейчас у меня нет денег, я бы хотел подать милостыню. Я просто хочу быть счастливым.”

“Да.- Нин Цин кивнула. - Шуйлинг, у меня в сумке есть несколько салфеток. Может ты хочешь плакать? Если ты хочешь плакать. Я могу одолжить тебе свои салфетки.”

- Ну и шутка! С чего бы мне плакать?”

Нин Цин рассмеялась и ничего не ответила.

Инь Шуйлин, шедший впереди, медленно остановился. Она повернулась и посмотрела на Нин Цин. Ее красивые одноглазые глаза потускнели, и в них отразилась печаль лунного света. - Нин Цин, за эти три года я объездила все города Британии. Я путешествовал из Лондона, города туманов, в Букингемский дворец. Из Букингемский дворец в Виндзорский замок. Я чувствую, что моя рана зажила, и теперь, когда я вижу человека, который однажды заставил меня плакать, я больше не буду проливать слез.”

Нин Цин мягко улыбнулась. “Да, Шуйлинг, если ты думаешь, что вылечился. Я не сомневаюсь, что вы вылечились.”

Инь Шуйлин кивнул. "Нин Цин, я не имею ничего общего с Му Юньфань и семьей Инь. Я всегда верил в тебя. Я всегда знал, что ты невиновен. Ты мне ничего не должен. Тебе не нужно чувствовать себя виноватым.”

Все эти люди, и все эти инциденты – она просто должна быть той, кто терпит их всех.

В этом мире всегда были люди, которым нужно было быть счастливыми.

- Шуйлинг.- Нин Цин не знала, что сказать. Она не могла выразить свои чувства тысячью слов. Она могла только поблагодарить ее. “Спасибо.”

Инь Шуйлин поджала губы и рассмеялась. Она раскрыла ладони и позволила свету, падавшему сквозь листья рядом с ней, засиять в ее нежных маленьких ручках. - В этой жизни у меня нет других экстравагантных надежд. Я просто надеюсь,что мой отец однажды увидит такое теплое солнце.”

Она знала, что шансы невелики, ее отец был в тюрьме и приговорен к пожизненному заключению.

…

Во второй половине дня Нин Цин вернулась в школу. На ее настроение повлияла Инь Шуйлин. Она забыла о своей встрече с Лу Шаомином сегодня вечером и медленно вышла из школы после занятий.

За школьными воротами был припаркован знакомый "Бентли". Окно было наполовину открыто. На водительском сиденье виднелось глубокое и красивое боковое лицо мужчины.

Нин Цин была потрясена. Радость быстро поползла вверх по ее лицу, когда она подбежала.

По дороге туда она поняла, что многие студенты смотрели на машину, когда они проходили мимо. Бентли был роскошным автомобилем среди роскошных автомобилей во всем городе т, что делало его очень заметным.

Этот человек был слишком напыщенным. Он, вероятно, не знал, что его красивое лицо будет желанным для людей. Он оставил свое окно полуоткрытым, заставляя этих девочек-подростков постоянно оборачиваться, выглядя так, как будто они были влюблены.

- Шаоминг, почему ты здесь?- Нин Цин остановился возле своей машины.

Когда Лу Шаомин увидел ее, он открыл дверь и недовольно нахмурился. “Почему ты такой медлительный? Я думаю, что школьный привратник собирается закрыть ворота. А где твой телефон? Почему он выключен?”

- Ах, - Нин Цин коснулась сотового телефона в своей сумке. Когда она виновато высунула язык, боясь быть отчитанной, она посмотрела на него в лестной манере и сказала: “Мой мобильный телефон не работает.”

Лу Шаомин беспомощно и с обожанием гладила ее волосы. - Он потянулся к ее сумке. “Я в первый раз приехала за девочкой у школьных ворот, а ты так со мной обращаешься?”

Сердце Нин Цин растаяло. Пережив инцидент с Шуйлингом, она почувствовала себя еще более благодарной. Самое лучшее в мире было то, что человек, которого ты любишь, тоже любит тебя.

Оба их чувства были в гармонии.

Отдавая ему свою сумку, Нин Цин подпрыгнула и обняла его за руку, подняла свою маленькую головку, покраснела и прошептала: “муженек, не сердись, я...компенсирую тебе сегодня вечером.”

Глаза Лу Шаомина потемнели,а его тонкие сексуальные губы радостно изогнулись. Неплохо. Эта маленькая дурочка не забыла о сегодняшней встрече.

“А где ты хочешь поесть?- тихо спросил он.

Осенние глаза Нин Цин посмотрели через оживленную улицу и сфокусировали свой пристальный взгляд туда, где толпа кипела, а еда была ароматной. "Шаоминг, я хочу пойти туда поесть, улица snack lane, самый известный поблизости.”

Услышав это, Лу Шаомин нахмурился. Очевидно, этот выдающийся человек никогда там не бывал и всегда считал его нечистым и негигиеничным.

Нин Цин потянула его за руку и сказала: “муженек, я хочу пойти. Я уже давно не ел уличных закусок. После того, как мы так долго были женаты, ты никогда не ходила по магазинам и не ела со мной. Иногда я хочу принимать свои собственные решения.”

Теперь она говорила с ним все более и более деликатно. Он любил слушать, как маленькая девочка тащит конец своих слов, всегда заставляя его слабеть в коленях.

Отдернув руку, он помог ей застегнуть молнию на белом пуховике до самого маленького подбородка. На ней был синий шарф. Мягкий шарф закрывал половину ее маленького лица. Ее прекрасный нос покраснел от холодного ветра, но осенние зрачки сияли, как звезды, живые и красивые, и она выдыхала во время разговора маленькие облачка белого тумана. Она выглядела очень мило.

“Ну, тогда мы не будем садиться за руль. Мы просто пойдем туда пешком.”

“ОК.- Нин Цин мгновенно улыбнулась, как распустившийся цветок.

Лу Шаомин запер дверь, взял ее сумочку в одну руку, крепко сжал маленькую ладонь в другой и положил ее в свое теплое шерстяное пальто.

Нин Цин повели через дорогу вместе с ним. Она шла позади него, глядя на спину красивого мужчины. Когда он шел, его острые брюки развевались на ветру. Он был спокоен и очарователен.

Улыбка Нин Цин становилась все шире и шире. Ее муж приехал, чтобы забрать ее после школы – это было так трогательно.

Ну ладно, подумала про себя Нин Цин, сегодня вечером никто не сможет помешать ей стать его женщиной. Она должна просто напасть на такого человека, как он, рано утром, чтобы у нее не было слишком много беспокойств по ночам.

Ха.

…

Когда они добрались до закусочной улицы Лейн, Нин Цин сначала посмотрела на причудливую рисовую колбасу и сказала Шаомин, что она хочет ее съесть.

Лу Шаомин подошел к ларьку, достал из бумажника стодолларовую купюру и протянул ее владельцу ларька. - Одну порцию, пожалуйста.”

“ОК.- Владелец ларька положил в коробку рисовую колбасу, а затем дал пару одноразовых палочек для еды. Лу Шаомин забрал все.

Владелец ларька искал сдачу. Там было пять и десять долларов, а также монеты. - Босс, дай его мне.- Нин Цин протянула свою изящную маленькую ручку, чтобы схватить его. Затем она положила сдачу в карман своего короткого белого пуховика.

В прошлый раз этот человек не приносил в магазин наличные, но сегодня принес их. Нин Цин заметила, как слегка приподнялись его брови, когда он посмотрел на эту перемену; он явно не привык к ней.

А его черный бумажник был чистым и аккуратным, с банковской картой и новенькими 100 долларовыми купюрами. Это испортило бы чистый и аккуратный внешний вид кошелька, чтобы положить в него сдачу.

Выбора не было – настала ее очередь быть полезной.

Нин Цин похлопала себя по оттопыренному карману, она подняла свою маленькую головку и счастливо рассмеялась. - Муженек, я собираюсь положить все эти деньги в карман и потратить их сегодня вечером.”

Лу Шаомин нежно посмотрел на нее. Как он мог не заметить ее ум и чуткость?

Она была умна и знала, как защитить эго мужчины на каждом шагу.

Он передал ей рисовую колбасу и палочки для еды. Затем он взял ее за маленькое плечо своей большой рукой и притянул к себе. На этой улице было много людей, и он боялся, что она столкнется с ними.

Нин Цин откусила кусочек рисовой колбасы и с удовольствием съела его. Во время еды она воскликнула: “ого, муженек, рисовая колбаса хороша. Я съем этот рис. Вы едите мясо внутри?”

Она выжидающе посмотрела на него, моргая своими виноградными глазами.

“В порядке.- Лу Шаомин кивнул.

Поэтому Нин Цин опустила глаза и откусила кусочек риса своими белыми зубами. Рисовая колбаса была покрыта несколькими хлопьями перца чили. Она набрала в рот хлопьев перца чили своим розовым языком и затем принесла мясо внутрь к губам Лу Шаомина.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 132:Я Люблю Тебя, Дорогой**

Лу Шаомин съел еду с ее руки

- Муженек, а это вкусно?- спросила она с улыбкой.

Красивое лицо Лу Шаомина слегка нахмурилось. Всякий раз, когда этот человек ел, его манеры были слишком утонченными, он не издавал ни звука, он высказывал свое честное мнение. “Это вполне приемлемо.”

Услышав, что он думает, она широко улыбнулась. Это было несправедливо по отношению к владельцу магазина рисовых кишок.

Они вместе съели фаршированную рисом колбасу. Нин Цин заказал несколько обычных десертов, таких как хрустящие бисквиты, полагая, что они могут заполнить его.

Этот человек был хорошо воспитан. Чем бы ни кормила его Нин Цин, он ел без колебаний. Они вели себя как обычная пара, испытывая самое обычное счастье.

После еды, пока они не наполнились на 80%, счастливые чувства Нин Цин были очевидны на ее лице. - Шаоминг, ты стоишь здесь и ждешь, когда я вернусь. Я собираюсь выпить чашку чая с молоком, мне нужно встать в очередь.”

Лу Шаомин взглянул на очередь, состоявшую из стада девушек, и не стал возражать. Он отпустил ее и увидел, что она идет пружинистым шагом, как щебечущая птица, чтобы встать в очередь.

Она стояла в очереди, чтобы купить чашку чая с молоком в течение примерно 6-7 минут. Она повернулась и быстро пошла обратно к тому месту, но мужчины там уже не было.

Нин Цин была потрясена, она встала на цыпочки и отчаянно огляделась вокруг. - Муженек ... Шаоминг, Лу Шаоминг!”

Она сделала два шага вперед, чтобы продолжить поиски. Внезапно из ниоткуда появилась пара рук. Чьи-то руки зажали ей рот и потащили в укромный переулок.

Вокруг никого не было видно.

Сердце Нин Цин бешено колотилось, она чувствовала запах мужчины, закрывающего ей рот. Это был его фирменный запах, как свежая Лесная роса. Она была глубоко очарована им.

- Шаоминг, что ты делаешь?- Она была прижата к стене, а он прижимался к ней. Он не держал джентльменской дистанции и был невероятно близко.

Он уткнулся лицом в ее шею, вдыхая аромат ее тела.

Нин Цин нервно держалась за чашку чая с молоком. Снаружи было многолюдно, и он привел ее в это уединенное место. Адреналин от того, что ее видели, его холодные и жесткие волосы, касавшиеся ее мягкой кожи; эти чувства превратились в волну тепла, которая прошла по ее телу.

О, небо стало совсем темным. это было около 8 часов утра.

Пора было ложиться спать.

“А почему ты купил только одну чашку?- вдруг спросил он.

Нин Цин отступила назад, ее нежный голос начал заикаться: “я, я не могу допить напиток. Не трать деньги впустую, мы можем выпить по чашечке вместе.”

“Ха.- В темноте его мозолистые пальцы коснулись ее красных губ. - Дорогая, я съел твою слюну за всю ночь, - тихо рассмеялся он. Ужин должен быть закончен правильно? давайте вернемся домой, чтобы завершить главное событие.”

Нин Цин была застенчива и взволнованно хлопала длинными ресницами. Она не ответила ему тем же. Ей не хотелось этого делать, но она кое-что придумала.

Ее бледная рука скользнула по краю его пальто. Кусая свои красные губы, она сказала застенчивым тоном, пытаясь договориться с ним: “муженек, я... я не хочу быть беременной в настоящее время. Мы можем, можем ли мы...?”

Противозачаточные таблетки.

Лу Шаомин слегка отстранился от нее. Обхватив обеими руками ее разгоряченное лицо, он не мог ясно видеть выражение ее лица. Основываясь исключительно на ее девичьем тоне, он больше не мог себя контролировать.

- Хм, я понимаю. Ты слишком молод сейчас, и тебе еще только предстоит окончить школу, и ты все еще в начале своей карьеры. Не спешить. Все пойдет в соответствии с вашими пожеланиями. Сначала мы можем немного побыть одни, а потом уже думать о детях.”

Нин Цин не думала, что он так легко согласится. Она радостно наклонилась вперед и громко чмокнула его в уголки губ: “спасибо, муженек.”

- МММ.... Я помню, что твои месячные закончились два дня назад. Теперь мы должны быть в безопасности. Я могу делать все, что захочу.”

Нин Цин застыла на секунду и почувствовала, как все ее тело стало горячим.”….”

- Однако я приготовлю противозачаточные средства на крайний случай. Женушка, доверься мне во всем. Я буду хорошо защищать вас, всех вас.”

Нин Цин.- ..."Ее ноги обмякли, и она сразу же упала в объятия Лу Шаомина.

…

В то время как Лу Шаомин привел Нин Цин обратно в чайный павильон виллы, Сюй Цзюньси провел один день и ночь в баре.

Перед ним было разбросано множество бутылок. Его дорогие брюки были измяты. Он облокотился на стойку бара и закрыл глаза. Он чувствовал себя сбитым с толку.

И тут к нему подошла дама. - Сюй Цзюньси, я слышала от Сяо юаня, что ты здесь, я соседка Нин Цин по комнате. Раньше я ходил домой, а когда вернулся, она переехала из общежития. Это два подарка, которые она оставила после себя. Я подумал, что раз уж она больше не хочет их видеть, то я могу передать их получателю, которому она изначально собиралась их отдать.”

- В подарок?"Сюй Цзюньси поднял свой пристальный взгляд и увидел изящную сумку," это было то, что Нин Цин намеревался сделать give...me-что?”

- Вот именно, - девушка положила сумку на прилавок и достала два подарка. "Это было 2 года назад. Она собиралась подарить их тебе на день рождения. Это брелок для ключей.”

Сюй Цзюньси положил брелок на его ладонь. Брелок был сделан из золота, что соответствовало мужскому доминированию. На нем висели 3 хрустальные бусины, и он был очень элегантным.

- Сюй Цзюньси, не стоит недооценивать этот маленький предмет. Он был сделан вручную самой Нин Цин. Она пробежалась по многим фабрикам, чтобы сделать этот брелок, и на нем было вырезано ваше имя.

- Кроме того, это шарф, который Нин Цин связала сама, чтобы отпраздновать твой день рождения. Она сказала, что вы лучше всего выглядите в прохладных тонах, поэтому она использовала этот светло-голубой. Девушки всегда готовы связать что-то для своих бойфрендов. Это показывает, как она относилась к тебе.”

Сюй Цзюньси приложил шарф к его щекам дрожащими руками. Мягкая шерсть была теплой. Он закрыл свои налитые кровью глаза, тихо хмыкнул и сказал: “Тогда почему она не дала его мне?”

“Ты должен спросить себя об этом. В те два дня рождения ты был за границей. Нин Цин искала повсюду и не могла найти тебя. Она сказала, что нет никакой необходимости дарить тебе подарок после того, как твой день рождения прошел. На самом деле, она даже думала о подарке этого года, только из жалости…”

Сюй Цзюньси болезненно напряг брови. Те несколько дней рождения он провел в Америке. Теперь он празднует их сегодня.

Наконец-то он понял, что проигнорировал чувства, которые она когда-то испытывала к нему.

- Сюй Цзюньси, я слышал о том, что случилось с Нин Цин. Как ее подруга, я очень рада за нее. Она получила лучшую женскую награду. Рядом с ней стоит Лу Шаомин, защищая ее. Теперь она, должно быть, действительно счастлива.

- Сюй Цзюньси, ты подвел ее в этих отношениях. Поскольку вы оба не можете сопровождать друг друга до конца, то, Пожалуйста, пожелайте ей счастья. Она достойна большего.”

Сюй Цзюнси прикусил свои потрескавшиеся губы, желая ей счастья?

Он не хотел этого делать.

Когда-то она принадлежала ему.

- Нет!- Сюй Цзюньси издал низкий рев. Его руки крепко сжимали брелок и шарф. Он в бешенстве бросился к дверям гостиницы. Холодный дующий ветер не мог остановить его диких шагов. Он бешено кружил в сияющих огнях ночи. У него была только одна мысль. Он хотел найти Нин Цин.

…

В вилле.

Нин Цин пошла умываться. Она решила быстро принять душ, потому что когда мужчина дал ей пижаму, он сказал ей, что спускается вниз, чтобы принять душ, и попросил ее не задерживаться слишком долго.

Однако она все равно заняла много времени. Она вытерла полотенцем капли воды на своем теле и переоделась в темно-красную пижаму.

Узкие бретельки висели на ее бледных душистых плечах. Часть на талии была тугой, подчеркивая ее тонкую талию. Ее черные блестящие волосы естественным образом рассыпались по плечам.

Убедившись, что она в полном порядке, Нин Цин глубоко вздохнула и открыла дверь, чтобы выйти.

Она замерла после того, как вышла. В большой спальне ковер и подоконники были заполнены красными свечами. На снежно-белой кровати было море многослойных роз в форме сердца; это было очень романтично.

До того как она отправилась купаться, все вокруг было совсем по-другому. Он нарочно отпустил сегодня тетю Ян, потому что рядом не было никого, кто мог бы это приготовить. Может быть, он все это сделал лично?

Он знал, как это сделать?

Или он не знал, но учился специально для нее?

Нин Цин была тронута. Она искоса взглянула на мужчину, стоявшего у прилавка. Держа в руках коллекционную бутылку красного вина, он наливал его содержимое в два бокала.

Почувствовав ее приближение, он медленно поднял глаза.

Она впервые увидела его в темно-бордовой рубашке. На нем были плавные узоры, которые еще больше подчеркивали его красивую ауру.

Из-за воротника выглядывали его мужественные ключицы. Первые четыре пуговицы не были застегнуты. Его пресс был виден даже сквозь рубашку. Он сравнил его с парой черных повседневных брюк. Он не заправлял рубашку в брюки и выглядел ленивым с намеком на смертельную сексуальность.

Нин Цин казалось, что она ступает по облакам.

Что же он там делает?

“Ты закончила принимать душ? - Иди сюда!- Он посмотрел вниз на ее красное платье, совсем как бегония после дождя. Его глаза потемнели.

Нин Цин застенчиво захлопала ресницами. Она прикусила губу и подошла к нему.

Подойдя к нему, он протянул ей бокал красного вина. “Я слышал, что девушкам это нравится. Сегодня в офисе почти нечего было делать. Я попросил их подготовить материалы, и даже репетировал один раз в офисе. Сегодня я был в спешке. Женушка, ты все еще довольна?”

Он уже сделал все это и собирался спросить, удовлетворена ли она.

Она была, она была чрезвычайно довольна!

- ЭМ, все в порядке, но у тебя все еще есть место для улучшения. С этого момента вам придется много работать.- Ее сладкий голос наполнил воздух, она не могла позволить ему стать высокомерным.

“Конечно, до тех пор, пока женушка будет вести себя так, как будто мы молодожены каждую ночь, - тихо сказал он.

Нин Цин мгновенно покраснела, и ей стало жарко.

Лу Шаомин щелкнул пальцами. В каждом углу комнаты эхом отдавались звуки музыки. Это была успокаивающая и романтичная французская мелодия.

- Он шагнул вперед. Держа одну руку в кармане, а другую на бокале с вином, он сказал: "ma cherie, выпьем за то, что мы молодожены!”

Нин Цин хотела заткнуть ей уши, он должен был использовать французский язык перед ней без какой-либо причины. Он говорил по-французски с подлинным произношением; она почувствовала, как ее ноги стали мягкими.

Она подняла голову и сделала глоток красного вина.

У красного вина был отличный вкус. Она была жадной и выпила весь стакан одним глотком.

Сегодня ей нужно было выглядеть храброй.Читайте дополнительную главу по теме vipnovel.com

Лу Шаомин взял стакан из ее рук и мускулистыми руками обхватил ее тонкую талию. У него была особая склонность к ее талии. Он был тонкий и мягкий.

Щеки Нин Цин горели красным огнем. Ее маленькие ручки нервно вцепились в его темно-бордовую рубашку, и она уткнулась головой в его объятия, пахнущие душем, и спросила: “Шаоминг, мы начинаем?”

Лу Шаомин нежно поцеловал ее в щеку, успокаивая ее нервные эмоции. “Еще нет, дорогая. Давайте сначала потанцуем.”

“Конечно."Танцы были ее сильной стороной, она была уверена во многих стилях танца. “И что же мы будем танцевать?”

Лу Шаомин использовал одну руку, чтобы обнять ее в свои объятия. Он направлял ее своими движениями, играя одним пальцем с ее волосами. Через некоторое время он переплел ее волосы в своих пальцах. Он крепко поцеловал ее, и она посмотрела ему в глаза. Один клевок последовал за другим, но дальше он не пошел. “Неважно, в каком стиле вы любите танцевать: вальс, танго...все прекрасно…”

Нин Цин хотелось упасть в обморок от его поцелуев. Он был слишком утомлен. Он только покусывал ее губы, но его аура проникала сквозь ее нежную кожу. Ее губы пробовали на вкус все его тело, и слабый аромат ароматного вина опьянял ее.

3 года назад она и подумать не смела, что у нее будет такой день с ним.

Дуэт не знал, что за танец они исполняют. Танцы были ее сильной стороной, но она продолжала наступать ему на ноги. Она была в полном оцепенении, когда услышала, как он сказал: “женушка, ты так хорошо пахнешь.”

Нин Цин на мгновение споткнулась, она закрыла ему рот руками и упрямо сбросила тапочки с ног. Она положила свои бледные ноги на его ботинки. Встав на цыпочки, чтобы обнять его голову, она не знала, чего хочет, и могла только ласкать своим лицом его бакенбарды. - Довольно, Шаоминг. - Ничего не говори. Больше ничего не говори. Лу Шаомин, почему ты такой плохой? Вы делаете это специально. Ты делаешь это намеренно, соблазняя меня вот так.”

Лу Шаомин тяжело дышал. Он сделал несколько шагов назад, и они оба упали на мягкую кровать.

Нин Цин была раздавлена. Обе ее руки в страхе вцепились в простыни. Ее руки были холодными. В руках она держала букет розовых лепестков, и простыни были испачканы ими. Благоухание наполнило комнату.

- Женушка ... - Лу Шаомин поцеловал ее, и его обычный глубокий хриплый голос перешел в легкую мелодию; это была строка из французской песни.

Нин Цин застыла, он что, пел?

Такой человек, как он, действительно пел!

Нин Цин больше не могла этого выносить, он издевался над ней, потому что она не понимала по-французски!

Говорили, что французский-самый красивый язык в мире. Она видела его только по телевизору. Это было трудно для китайского человека, чтобы овладеть языком, это было так же, как скороговорка.

Но на него это никак не повлияло. Он бегло говорил по-французски, как парижанин на улице. Он что-то лениво напевал джазовым голосом. - Голос его звучал царственно.

Она действительно представляла себе, что во время учебы в университете ее будущий партнер будет джентльменом и чрезвычайно талантливым. Он выполнил все ее фантазии и отдал ей все.

Ей действительно повезло, что у нее такой потрясающий мужчина.

Ей захотелось упасть в обморок. Ее мягкие губы искали его тонкие губы, но он ускользнул от нее. - Пробормотала она как в тумане. Она чувствовала себя неловко и была на грани слез.

Когда она немного пришла в себя, то услышала, как он сказал: “женушка, ты спасла меня 3 года назад. Вы были чисты, красивы и чрезвычайно сообразительны. В тот момент я влюбился в тебя. Я не мог забыть тебя ни на минуту за эти последние 3 года. Женушка, отдайся мне полностью. Я люблю тебя. Я люблю тебя.”

Глаза Нин Цин были сосредоточены на хрустальной люстре. Мысленно она проигрывала все это, как в кино, прокручивая каждый важный момент в отношениях.

3 года назад, при их случайной встрече без всякого предупреждения, он спросил ее имя. Она ответила, что ее зовут Нин Цин, что означает “непревзойденная красота".”

Взгляд, которым он одарил ее, когда уходил... эти завораживающие глаза заставили ее войти в транс, и у нее были чувства к нему.

3 года спустя, когда ее кто-то преследовал в баре, она наткнулась на его объятия. Кто-то накачал ее наркотиками в ее комнате, и она пробралась в его ванную. Такие таинственные и обреченные встречи и продолжающиеся взаимодействия ... он обнял ее и перекатился на кровать,но не хотел ее. Он только сказал ей, чтобы она не теряла себя.

После этого он стал ей помогать. Он проложил ей дорогу в индустрии развлечений. Он сопровождал ее во время операции матери. Каждый раз, когда она дралась с Нин Яо и Ли Мэйлин, он молча стоял рядом с ней.

Он защищал ее во время ее роста. Он дал ей пару самых толстых пернатых крыльев, чтобы она не чувствовала боли и не расслаблялась.

Он обращался с ней точно так же, как брат, точно так же, как отец.

Кроме того, как и подобает мужу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 133:Назначено**

Он заставил ее сердце трепетать и дал ей самую лучшую любовь.

Она не знала, когда он ей начал нравиться, но ее любовь к нему была глубокой.

Обречен?

Он и она были обречены!

Она задыхалась, когда он целовал ее, и ее тело не было под контролем. Когда она погрузилась в себя, то почувствовала, что в ее маленькую ладошку засунули что-то, испачканное цветочным соком.

- Ну и что же?”

“Носовой платок.- Он поцеловал ее нежную кожу. - Три года назад тот, который ты использовал, чтобы ограничить приток моей крови. Я сохранил его. Женушка, это символизирует начало нашей любви. Когда-то он был испачкан моей кровью. Давайте используем его, чтобы размазать ваш сегодня. Пусть это будет нашим свидетелем, свидетелем того, что теперь ты принадлежишь мне.”

Нин Цин не могла говорить. Она могла только цепляться за его плечо. Понимая, что этого недостаточно, она искоса взглянула на него и поцеловала.

Когда ее сознание угасло. Она не знала, где находится.

Когда капельки пота на лбу Лу Шаомина скатились одна за другой, у кровати Нин Цин зазвонил сотовый телефон. Девушка вообще ничего не слышала. Он взглянул на него и увидел, что это был Сюй Цзюньси.

Его изначально темные глаза становились все темнее и темнее. Вытянув руку, он положил сотовый телефон на подушку и с помощью пресса снял трубку.

- Привет, Нин Цин... - в этот момент Сюй Цзюньси, стоявший у входа в чайный павильон виллы, увидел, что звонок прошел. - Он был удивлен. Он был так взволнован, что вообще не мог говорить, но вдруг понял, что что-то не так.

Телефон резонировал от звуков, издаваемых мужчиной и женщиной. Он понял это в мгновение ока, и все его существо было потрясено.

“Тебе больно, женушка?- Тихо спросил мужчина.

- Нет... Шаоминг, я наконец-то принадлежу тебе. Шаоминг, я люблю тебя.”

…

Сотовый телефон в его руке упал на землю. Сюй Цзюньси заглянул внутрь через старинный забор с винтажными резными цветами. - Он поднял голову. В окне на втором этаже не было света, но одна красная свеча мерцала.

Сегодня была их первая брачная ночь.

Сюй Цзюньси повернулся, полный депрессии, когда он уходил шаг за шагом. Наконец его ноги подкосились, и он упал на землю.

- Цинцин... Цинцин... - Сюй Цзюньси обхватил полотенце руками и зарылся лицом в землю, заливаясь слезами.

Наконец он понял, что они с Нин Цин не могут вернуться к тому, как все было.

…

Сюй Цзюньси просидел на Земле до двух часов ночи. Когда он встал, то оглянулся назад. Красное пламя свечи в окне только что погасло, и в комнате горел тусклый желтый свет.

Уголок его рта насмешливо изогнулся. И он ушел.

Поскольку это было так, он должен был нести боль и благословлять их.

Они оба были мужчинами, но Лу Шаомин живо истолковал любовь мужчины к женщине после полугода блестящего брака с его новой женой, которая не хотела его.

Другие люди были правы: Нин Цин заслуживала кого-то получше.

Хорошо, что она вышла замуж за Лу Шаомина.

На улице, в КТВ, вышла группа пьяных мужчин и женщин. Сюй Цзюньси увидел среди группы людей знакомого человека.

- Сюй Линь!- Сюй Цзюньси вышел вперед и грубо вытащил Сюй линя из группы.

Сюй Линь был пьян и не узнал Сюй Цзюньси. - Красавец, - пробормотала она, - Кто ты такой? Ты ведь не собираешься за мной заехать, правда?”

Глаза Сюй Цзюньси покраснели, и в его подавленном состоянии, холодная ярость горела в нем. Он подтащил Сюй Линь за одежду к разбрызгивателю перед дверью КТВ одной рукой, а затем прижал ее голову к холодной воде.

Сюй Линь внезапно проснулся. Когда Сюй Цзюньси отпустил ее, она закашлялась и рухнула на землю.

- Сюй Лин, почему я не смог дозвониться тебе сегодня, когда звонил? Школа выгоняет вас, поэтому вы идете на KTV, чтобы выпить и спеть с друзьями. Кто дал вам деньги, чтобы сделать это?”

Сюй Линь выровняла дыхание, посмотрела на Сюй Цзюньси и пожаловалась: “кузен, ты можешь просто спокойно поговорить со мной, если у тебя есть что сказать. Почему ты должен быть в моем деле? Ты собирался убить меня? Вы не спите, но здесь в два или три часа ночи, и у вас все еще хватает наглости допрашивать меня? Разве ты заслуживаешь, чтобы твоя невестка Яояо была такой же?”

Нин Яо?

Сюй Цзюньси посмотрел вниз и усмехнулся “ " Сюй Линь, я помню, что ты раньше смотрел вниз на Нин Яо. Невестка Яояо? Когда ты успел так сблизиться с ней? Может, она тебе что-то дала?”

Сердце Сюй линя екнуло. Она только что протрезвела и говорила, не задумываясь. Она встала и закричала: "кузен, что ты имеешь в виду? Неужели ты думаешь, что у всех остальных нет такой совести, как у тебя? Нин Яо потеряла своих родителей. Теперь она с тобой и беременна, но не замужем. Любой, кто посмотрит на нее, пожалеет ее.”

Сюй Цзюньси усмехнулся. Он точно знал, что за человек Сюй Линь. Будет ли она жалеть других без скрытого мотива?

Судя по ее реакции, она что-то скрывает. Похоже, что у Нин Яо и Сюй линя действительно был секрет!

- Сюй Лин, как ты узнал о Нин Цин и Му Юньфане три года назад? Кто тебе сказал клеветать на Нин Цин в школе?”

- Клевета? Кузен, ты же знаешь, что случилось три года назад. Может быть, вы тоже были обмануты?”

- Ха, обманули? Эта фраза действительно просветила меня. Может быть, я был обманут в течение трех лет или больше, и я даже не знал! - сказал Сюй Цзюньси с многозначительной улыбкой. - Сюй Линь, ты помогаешь людям делать разные вещи, но видел ли ты настоящее лицо этого человека? Теперь, когда человек потерпел поражение, я обязательно найду главного виновника за этим делом. Вы должны быть осторожны; человек может сделать что-то неблагоприятное для вас.”

Сюй Линь сжался от страха. - Что ты имеешь в виду, кузен?”

“Да так, ничего особенного. Я просто напоминаю вам, что, возможно, этот человек боится разоблачения и должен будет убить вас.”

- Нет, нет ... кузен, хе-хе, ты шутишь со мной.”

Сюй Цзюньси принял панику и страх Сюй линя в перспективе. Как и сказала Нин Цин, человек думал, что она выиграла, поэтому она использовала глупую шахматную фигуру, как Сюй Линь.

- Сюй Линь, береги себя.- Сюй Цзюньси больше не говорил. Он повернулся и вышел.

…

Нин ЯО так и не заснул. Теперь она была в ужасе от того, что все пошло прахом. Сюй Цзюньси занимался расследованием дела Сюй линя. Она боялась, что Сюй Линь разоблачит ее.

Теперь, когда ее мать умерла, ей не с кем было строить свои планы.

Самым неприятным было то, что Сюй Цзюньси не возвращался уже два дня. Он не отвечает на телефонные звонки и вообще не заботится о ребенке в ее животе.

В 2: 30 ночи Нин Яо получил звонок от Сюй линя. Сюй Линь ничего не сказал; она просто попросила у нее два миллиона долларов. Сюй Линь хотел учиться за границей.

Нин Яо не могла получить столько денег за короткий промежуток времени, поэтому она успокоила ее и попросила Сюй линя переждать этот напряженный период. Пока они разговаривали, дверь виллы распахнулась, и кто-то вошел.

Нин Яо быстро повесил трубку. Она выбежала на улицу, чтобы посмотреть. Она была в приподнятом настроении. - Цзюньси, ты вернулась!”

Сюй Цзюньси не стал менять обувь. Он холодно кивнул, прошел в гостиную и сел на диван. - Почему ты все еще не спишь так поздно?”

На лице Нин Яо быстро появилось выражение горя. - Цзюньси, ты не возвращалась уже две ночи. Вилла пуста и холодна. Ребенок так сильно брыкается по ночам, что я не могу заснуть.”

Сюй Цзюньси взглянула на сотовый телефон в своей руке и усмехнулась. “А не потому ли, что вы с кем-то разговаривали по телефону?”

Зрачки Нин Яо сузились. Когда она рефлекторно спрятала свой мобильный телефон за спину. Черт возьми, она забыла положить трубку.

Но она подумала, что он может не знать, что она звонит Сюй линю, поэтому она тихо объяснила: “я не могла спать, поэтому я болтала с одной из моих подруг, чтобы скоротать время.”

Нин Яо не знал, что Сюй Цзюньси и Сюй Линь встретились перед КТВ.

Может быть, если бы она знала, то не сказала бы этого.

- Хорошо, я уйду, посидев немного. Иди сюда. Мне нужно тебе кое-что сказать.”

Сердце Нин Яо сжалось, у нее внезапно появилось плохое предчувствие.

Она подошла и села рядом с Сюй Цзюньси. Она протянула руку и взяла Сюй Цзюньси за локоть. - Она дотронулась до своего выпирающего живота маленькой рукой. Она улыбнулась мягко и остроумно. - Цзюньси, что ты хочешь мне сказать? Врач сказал, что у малыша уже развилось чувство слуха. Если отец осмеливался запугать мать, ребенок мог это услышать.”

Лицо Сюй Цзюньси расслабилось, и он протянул руку, чтобы коснуться живота Нин Яо.

Когда Нин Яо увидела его таким, она была полна радости. Она знала, что ребенок был его слабостью. - Цзюньси, детка “…”

“Когда ребенок родится, я его воспитаю. Это мой первый ребенок. Это никогда не изменится.”

Нин Яо был полностью заморожен. Она недоверчиво уставилась на него. Он будет растить ее ребенка. А как же она сама?

- Цзюньси, что ты имеешь в виду? Разве я не мать этого ребенка? Разве ты забыл, что на днях сказал, что дашь мне титул и не позволишь нам страдать?”

Сюй Цзюньси убрал руку и посмотрел на Нин Яо. Его взгляд слегка дрогнул. Он, казалось, вздохнул и спросил: "Яояо, я помню, что знал тебя, когда тебе было три года, но в то время у меня в глазах был только Нин Цин, и ты вполне мог и не существовать. Но почему я вдруг сошелся с тобой три года назад? Как ты вошла в мои глаза, шаг за шагом?”

Нин Яо лишился дара речи. - Цзюнси, ты... почему ты спрашиваешь об этом?”

“О, я помню, что это было три года назад, когда ты повредил свой лоб, чтобы спасти меня, а затем Нин Цин и Му Юньфань попали в аварию. Ах.- Сюй Цзюньси смахнула челку со лба Нин Яо и посмотрела на неглубокий розовый шрам. - Он легонько рассмеялся. - Яояо, ты заботишься о своем имидже. Вы тратите много денег на косметологию и покупаете знаменитые фирменные сумки. Но теперь, когда медицина так развита, почему бы вам не сделать небольшую операцию, чтобы удалить шрам на лбу? Может быть, вы специально оставили его для меня, чтобы я всегда помнила об этом, чтобы я чувствовала себя виноватой?”

Нин Яо покачала головой, как будто загремел барабан. - Я, Я не хотела, Цзюньси, я люблю тебя. Я бы даже отдал свою жизнь за тебя, я ... …”

- Ха...ха-ха, - снова засмеялась Сюй Цзюньси, что испугало Нин Яо. “Да, с этими словами любви ... ты повторяешь их уже три года, и я никогда не устаю их слышать. Но теперь, когда я узнал, что Нин Цин-девственница, я оглядываюсь назад на свои предыдущие действия, только чтобы обнаружить, что мои ошибки были из ряда вон выходящими. Моя проницательность изменилась. Постепенно я начал понимать то, чего не понимал раньше.”

То, чего он не понимал?

Нин Яо не осмелился спросить. Она не могла разрушить свои отношения с Сюй Цзюньси; она все еще должна была войти в двери семьи Сюй как госпожа Сюй.

- Цзюньси, ты все это сказала, чтобы порвать со мной, да? Я знал, что как только ты поймешь, что Нин Цин все еще девственница, ты пожалеешь о том, что была со мной. Если вы хотите бросить меня и нашего сына, вы можете сказать это ясно, и я не буду винить вас. Я просто буду считать, что всю свою молодость и усилия я скормил собаке, я буду считать, что любил не того человека!- Нин Яо очень эмоциональна и настойчива.

Сюй Цзюньси медленно поднялся, полностью игнорируя ее настроение, но ему было грустно. - Раньше я не хотел ту девушку, которую все остальные считали хорошей. Я сам выбрал тебя. Да, я действительно у тебя в долгу. Это правда, что ты спас меня. Это правда, что ты дал мне свой первый раз. Это правда, что ребенок в твоем животе-мой.- сказал он.

Сюй Цзюньси пристально посмотрел на Нин Яо. “Но ты лучше не позволяй мне узнать, что ты играл со мной так же, как твоя мать Ли Мэйлин с отцом Нин Цин! Я позволяю себе ошибаться, но никогда не позволю другим обманывать меня, чтобы я совершал ошибки. Я ненавижу быть обманутым и эксплуатируемым больше всего в моей жизни. Я надеюсь, что вы невиновны в этом.”

Нин Яо был в смятении. Сюй Цзюньси был полон подозрений по отношению к ней как внутри, так и снаружи. Ему просто не хватает конкретных доказательств.

- Она внезапно встала. Ее глаза закрылись, и она разрыдалась. - Цзюньси, ты сомневаешься во мне? Хорошо, чтобы показать вам, что я невиновен, я собираюсь разбить свою голову о колонны сегодня. Я отдам одно мертвое тело и две загубленные жизни!- Сказала Нин Яо, бросившись к колоннам.

- Нин Яо!- Сюй Цзюньси тихо взревел позади нее.

Нин Яо замедлила шаг и подождала, пока он догонит ее. Она заплакала и сказала: “Цзюньси, не останавливай меня. Я не хочу жить без тебя. Дай мне умереть.”

“Если ты хочешь умереть сегодня, я не буду тебя останавливать.- Холодно сказал Сюй Цзюньси.

Нин Яо чувствовала себя так, словно все ее тело было брошено в морозилку. Он...о чем это он говорит?

Столб уже стоял перед ней. Теперь Нин ЯО было неловко колотить ее по голове, но также неловко было и ей не колотить.

После долгого молчания она испугалась смерти. Ее щеки горели, но она, наконец, стиснула зубы и остановилась.

- Нин Яо, если ты хочешь родить ребенка, то я воспитаю его и дам тебе много денег, если ты, конечно, невиновен. Если в будущем, если ты захочешь угрожать мне своей смертью, тогда я только скажу тебе, делай все, что хочешь.”

Дверь открылась, и Сюй Цзюньси вышел.

Нин Яо рухнул на землю. Она огляделась вокруг в панике и замешательстве. Что же ей теперь делать? Что же ей теперь делать?

Сюй Цзюнси была полна решимости отпустить ее!

Она не могла проиграть, она не могла проиграть.

…

На следующее утро.

Нин Цин медленно открыла глаза. Все ее тело болело так, как будто это было не ее тело. Ее прекрасное запястье лежало на простынях. Ей было трудно даже глотнуть воздуха.

Ее белоснежные нежные руки были покрыты синими и фиолетовыми засосами, и было нетрудно подумать, что мужчина прошлой ночью не отпустит ни одного дюйма.

Ресницы Нин Цин затрепетали, когда знакомый красный румянец пополз вверх по ее прекрасному лицу. Поскольку она была застенчивой, то пошевелилась и попыталась спрятать свою тонкую руку обратно под одеяло.

Но только после этого движения она обнаружила, что спит на боку, а ее крепко обнимает мужчина позади нее.

Нахлынули воспоминания о прошлой ночи, и Нин Цин сгорела дотла, но сильный запах в комнате еще не рассеялся.

Она прикусила свои красные губы жемчужно-белыми зубами и тихо повернулась, чтобы посмотреть на мужчину.

Лу Шаомин был обнажен. Белоснежная постель прикрывала его только до пояса. Его зрелое и здоровое мужское тело было сильным и сексуальным. Нин Цин бросила на него быстрый взгляд и заработала 120 баллов в своем сердце.

Ниже была его идеальная V линия и его шесть пакетов, очень мощный.

Он, казалось, не очень много упражнялся; почему же его тело было таким подтянутым? Он выглядел стройным в одежде и мускулистым снаружи. Он был настоящей вешалкой для одежды.

Нин Цин сдержала свой стыд и посмотрела ему в лицо. Он был так красив, что они не ложились спать до двух или трех часов ночи. Его лоб все еще был покрыт потом, и это заставляло ее сердце биться чаще.

Он, наверное, очень устал.

Сердце Нин Цин сжалось от жалости к нему, и она тихо протянула свою маленькую ручку, чтобы вытереть его пот.

Но прежде чем она успела прикоснуться к нему, ее маленькую ручку внезапно схватила большая сухая ладонь. Мужчина тихо и мягко рассмеялся и спросил: "Что ты делаешь? Разве тебе не хватило прошлой ночи?”

Нин Цин быстро отдернула свою маленькую ручку. Ее поймали на том, что она подглядывала. Это было так неловко.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 134:Му Юньфань**

Он все еще дразнил ее!

Нин Цин обернулась и не ответила ему. Ей было неловко смотреть ему в лицо. Ее красные губы надулись, а девичий голос звучал кокетливо. “Ты, ты все еще голоден? Я больше не хочу с тобой возиться. Ты меня раздражаешь.”

Да, она даже скулила.

После вчерашнего опыта некоторые вещи изменились; она стала еще более кокетливой.

Лу Шаомин сел и обнял ее своей мускулистой рукой, словно балуя ребенка. - Скажи еще раз, что ты меня раздражаешь, а?”

В его словах было что-то особенное. Что-то в том, как они разговаривали, заставило ее почувствовать прилив жара. Нин Цин была потрясена. Ей было неудобно всем телом, и она хотела убежать от него.

Она не знала, как спровоцировать его.

Сейчас было только 8 утра. Он мучил ее до двух часов ночи. У этого человека было слишком много энергии.

Лу Шаомин заметил, что девушка в его руке была совершенно смущена. Ее нежное лицо было багрово-красным. Верхний слой мягкой шерсти ярко светился в лучах теплого солнца. Она застенчиво уткнулась лицом в подушку. Ее губы скривились, когда она начала смеяться; она была прекрасна, как расцветшая Роза.

Лу Шаомин держал ее за слабую руку. Он медленно разжал ее маленькие пальчики. Он опустил глаза и поцеловал ее в щеку. “И тебе это понравилось? - Вчера вечером?”

Кто бы так смело задал этот вопрос вслух?

“Лу Шаомин, уходи!- робко спросила девушка.

“Ты действительно хочешь, чтобы я ушел? Я слышал, что когда женщины говорят "нет", они на самом деле хотят этого в своих сердцах. Дорогая, я же здесь.- Он прижался к ней и пощекотал рукой.

Нин Цин от души рассмеялась, когда они вдвоем повалились на кровать.

Это был первый раз, когда он спал с ней так поздно. Нин Цин чувствовала, что время, проведенное ими в объятиях друг друга, было драгоценным. Ее тонкие руки обвились вокруг его шеи,и она воспользовалась своим лицом, чтобы подтолкнуть его.

Глаза Лу Шаомина потемнели. Он взял одеяло, чтобы накрыть их обоих, затем наклонился и поцеловал ее.

“Да, Шаоминг!- Нин Цин оттолкнула ее грудь, отвергая его поцелуй.

“А в чем дело?- с беспокойством спросил он.

- ...Это больно.- Нин Цин пошевелила ногами и больше ничего не смогла сказать.

Лу Шаомин довольно быстро понял намек. Такое случалось уже не в первый раз. Она всегда была хрупкой, как мягкий тофу, и могла рассыпаться в любой момент.

Он выпрямил свое тело. - Я собираюсь спуститься вниз, чтобы принять душ. Я пойду и куплю тебе какое-нибудь лекарство.- После этих слов он чмокнул ее в губы и радостно сказал “ " вчера вечером я отнес тебя в ванну, но на всякий случай иди прими душ и еще немного постой. Подождите, пока я вернусь, чтобы применить лекарство.”

“Окей.- Глаза Нин Цин были яркими и сияющими, и она кивнула головой в знак согласия.

…

Нин Цин стояла под душем, и теплая вода, льющаяся на ее тело, причиняла ей легкую боль. Она не осмеливалась взглянуть на себя. Она плеснула себе в лицо водой, чтобы охладить разгоряченное лицо.

Она последовала его инструкциям, чтобы встать больше. Когда она закончила, то использовала полотенце, чтобы вытереть свое тело насухо. Она надела пижаму с длинными рукавами и вышла из туалета.

Выйдя из ванной, она увидела, что тетя Ян убирает в спальне. Нин Цин тут же смутилась и не нашла в себе мужества посмотреть на нее. Комната была полна горящих свечей, а одежда беспорядочно валялась на полу.

Любой мог догадаться, что произошло прошлой ночью.

- Тетя Янг, вы не могли бы уйти? Я сама приберусь в комнате.- Нин Цин прикусила губу, продолжая топать ногами.

Тетя Ян приглушила ее смех “ " мадам, Вы все еще стесняетесь. А это что такое? А вы, ребята, парочка. Я вижу, что твои бедра все еще дрожат. Иди полежи в постели, отдохни немного. Я уже сварила немного супа из красных финиковых лилий. Я принесу его вам позже.”

И только тогда Нин Цин заметила, как дрожат ее бедра. Она поспешно закрыла лицо руками. О, Она была совершенно смущена.

Нин Цин перекатилась на кровать и прикрыла лицо одеялом.

- Ха, ха-ха... - тетя Ян была щекочена Нин Цин. Она была еще очень молода и очень робка.

Тетя Ян прибралась в комнате и ушла. Нин Цин понюхала одеяло. От него исходил сильный мужской запах, который был невыносим. Она пахла потом, но все еще была благоухающей.

Она покачала головой, пытаясь избавиться от мыслей о том, каким он был вчера под дождем. Ее рука нащупала что-то. Это был тот самый носовой платок, которым пользовались вчера.

Она опустила глаза, чтобы рассмотреть его, носовой платок был испещрен пятнами крови.

Пока она рассматривала его, дверь открылась, и вошел Лу Шаомин.

У него было всего 6 часов отдыха, но он был свеж и бодр. Он не носил строгих костюмных брюк. На нем был только белый флисовый пуловер с круглым воротом и повседневные шорты цвета хаки, которые придавали ему элегантную домашнюю атмосферу.

“Ты уже приняла душ?- Он видел, что она проснулась. Его глубокие проникновенные глаза были яркими и нежными. Он спокойно подошел к ней, снял туфли и запрыгнул в постель.

Нин Цин прикрыла одеялом половину своего маленького лица и застенчиво кивнула.

- Давай посмотрим, я применю лекарство для тебя, - сказала Лу Шаомин, открывая одеяло.

“Ай!- Нин Цин покраснела, и ее глаза сердито уставились на него. “Я сделаю это сам.”

Лу Шаомин скривил губы в улыбке. В его прекрасных глазах была какая-то чистота. - Хорошо, давайте посмотрим, в каком положении вы должны быть, чтобы применить лекарство к себе.”

- ...Лу Шаомин!- Неужели он не знал, как отвести взгляд?

Увидев ее застенчивое выражение лица, Лу Шаомин был в хорошем настроении. Он убрал руками одеяло и приподнял ее ночную рубашку. - Ладно, - мягко сказал он, - ты и так уже в таком жалком состоянии. Я не буду тебя запугивать.”

Нин Цин больше не могла сопротивляться. Она могла только позволить ему применить лекарство с раскрасневшимися щеками.

После применения лекарства, Лу Шаомин лег рядом с ней, используя свои большие ладони, чтобы обхватить ее маленькое лицо. - Дорогая, мне очень жаль, но в следующий раз я буду более нежным.”

Хотя он уже был очень нежен.

Нин Цин спокойно лежала в его объятиях. У нее не было никаких обид, кроме того, что он много раз...и он действительно был джентльменом. Он был нежен, но все же вертелся вокруг нее.

Он так сильно любил ее и так же сильно баловал.

- Шаоминг, разве тебе сегодня не надо идти в офис?- Нин Цин обняла его за шею и приподняла голову, чтобы губами коснуться его подбородка.Посетите веб-Роман. живите, если вам нравится манга, комиксы

Он снова отрастил усы.

“Нет, я никуда не поеду. Вы наслаждаетесь выходными, позвольте мне сопровождать вас.”

Нин Цин сладко улыбнулась. Она поняла, что ведет себя все больше и больше как маленькая девочка. Ей нравилось быть рядом с ним, не желая, чтобы он работал. Она хотела, чтобы он всегда сопровождал ее.

- Ты так добр ко мне, муженек.- В награду Нин Цин поцеловала его в губы.

Лу Шаомин закинул одну руку за голову и лениво растянулся на кровати. Он прищурился, чтобы посмотреть на нее, и одной рукой поддержал ее за талию, позволяя ей лежать на нем, как котенку.

- Он поцеловал ее.

Нин Цин крепче сжала его шерстяной джемпер и отшатнулась. - Муженек, сейчас уже день. Тетя Янг может войти в любой момент.”

- Нет, тетя Янг обязательно постучит, прежде чем войти.- Лу Шаомин стабилизировал ее голову. Поцеловав ее в губы,он начал расстегивать ее ночную рубашку.

“Что ты там делаешь? Не надо, - Нин Цин крепче сжала свой воротник.

- Дорогая, ты моя женщина. Ты все еще не разрешаешь мне спать с тобой? Быть хорошим…”

Тетя Ян, которая держала в руках тарелку супа из красных финиковых лилий, услышала звуки смеха и болтовни, доносящиеся из комнаты. Она понимающе рассмеялась и оставила их одних.

Эта пара только что официально вступила в свои права; вполне естественно, что теперь они испытывают друг к другу сильные чувства.

…

Когда в понедельник Нин Цин пошла в школу, на ней было розовое пальто в корейском стиле. Ее нежное лицо было скрыто шерстяным воротником, и она держалась как маленькая миниатюрная женщина.

Ее добрые чувства длились весь день, и когда после обеда ее отпустили, она вошла в школьные ворота.

Она стояла у самой калитки. Лу Шаомин приедет и заберет ее.

В этот момент две сильные фары осветили ее. Нин Цин инстинктивно прикрыла глаза рукой. К обочине подъехал серебристый "Порше".

Спортивная машина остановилась прямо перед ней. Нин Цин опустила руку и могла видеть только открывающиеся двери спортивной машины. Она заметила, что оттуда вышел мужчина.

Мужчина был одет в простую рубашку из горчичного хлопка, черные джинсы и пару желтых кожаных ботинок. Он был воплощением молодости.

Глаза Нин Цин резко закрылись. На внутренней стороне ее век отразилось лицо мужчины.

Бледная кожа, гладкое и совершенное лицо и черты лица, ключевым моментом были его привлекательные глаза, нежные глаза, которые отражали звезды, висящие в небе. Одного взгляда от него было достаточно, чтобы влюбиться. Она тонула в пьяной атмосфере.

Му Юньфань.

Нин Цин была ошеломлена. Кто-то, кого она не видела целых 3 года, появился сегодня из ниоткуда, и он стоял прямо перед ней.

Она была так потрясена, что даже забыла среагировать.

Му Юньфань шагнул вперед. У него была нежная теплая улыбка. Он развел руками” " Цинцин, Разве ты меня не узнаешь? Я-твой брат Юньфань. Ну же, обними меня.”

Нин Цин моргнула, подтверждая личность человека перед ее глазами. В ее красивых глазах медленно отразилась яркая улыбка. "Брат Юньфань…”

- Да... - му Юньфань раскрыл объятия и заключил ее холодное тело в свои объятия.

Нин Цин никак не могла привыкнуть к его теплу. Она почувствовала, как ее тело поднимается в воздух. - А!- Сначала она стояла на второй ступеньке. Он сразу же понес ее вниз, и так же, как лечит любимую принцессу, он развернул ее в 2 раундах в воздухе. - Цинцин, брат так скучает по тебе.”

Нин Цин нежно обняла его, сказав: "брат Юньфань, отпусти меня.”

Серебристый Порше был чрезвычайно привлекательным. Количество людей, управляющих одним it в городе T, можно было пересчитать с помощью 2 рук. Люди, проходившие мимо, не могли перестать оборачиваться, особенно из-за Нин Цин. Это было лицо, которое все узнавали. Она обнимала мужчину на улице, и это привлекло внимание окружающих собравшихся и понаблюдавших.

- Цинцин, у тебя голова не кружится?- Му Юньфань осторожно опустил ее на землю и хотел дотронуться до ее лица рукой.

Нин Цин инстинктивно наклонила голову набок. Они уже не были молоды, а она была уже замужем.

Не зная причины этого, она бы естественно сопротивлялась мужчинам, которые не были Лу Шаомин.

Даже если это был брат Юньфань, который бесконечно баловал ее.

Рука му Юньфаня, которую он протянул, мгновенно замерла. Его красивые привлекательные глаза выдавали боль. - Цинцин, теперь, когда ты выросла, ты даже не позволяешь брату прикасаться к тебе больше? У меня так болит сердце.”

"Брат Юн Фан, Я....- Нин Цин хотела объяснить.

В этот момент толпа прохожих узнала му Юньфаня. Девушки в группе прикрыли рты руками и возбужденно закричали: "Ах, это молодой мастер му? Это он, молодой господин му!”

Му Юньфань стоял твердо. Его привлекательные глаза скользнули по толпе. Он положил свои руки на плечи Нин Цин и стоял там гордо, искренне махая рукой, " Привет, все.”

- Ух ты, я снова встретила любовника своей мечты из моего подросткового возраста! Молодой мастер му, вы становитесь все более и более красивым! Мое сердце уже бьется выше 140 ударов в минуту!”

“Это верно, Молодой Мастер му, вы ушли без единого слова 3 года назад. Тогда я была так расстроена. Глядя на тебя сейчас, я снова чувствую себя живым.…”

У му Юньфаня было больше славы, чем у любой знаменитости в городе Т. Он носил титул "Маленький принц".” В молодости он получал хорошие оценки и преуспел во многих видах спорта. Он, естественно, источает мужские гормоны и очаровал многих девушек в свое время.

“Я не думал, что все еще буду так популярен после всех этих лет”, - сказал му Юньфань, ущипнув Нин Цин за плечо. - Он тихо рассмеялся. - Цинцин, не надо ревновать. Хотя я и молодой мастер му для всех, я исключительно брат Цинцин.”

Нин Цин была щекотлива. - Она взглянула на него. "Брат Юн Фан все еще говорит так бойко!”

- Братец только болтает по отношению к тебе. Му Юньфань крепко обнял ее и нежно поцеловал в щеку.

Он вложил силу в свои руки, Нин Цин не смогла вовремя пригнуться, и поэтому его клюв приземлился.

Нин Цин застыла на месте, его действия быстро вернули ее в неловкое прошлое.

Хотя эти доказательства и не были подлинными, в глубине души она чувствовала себя вполне сознательно.

После поцелуя послышались возгласы потрясенных девушек, высокие децибелы воплей. Все были взволнованы.

Нин Цин использовала свою руку, чтобы оттолкнуть его.

В этот момент раздался звук открывающихся дверей автомобиля. Нин Цин перевела свой пристальный взгляд; подошел Лу Шаомин.

Лу Шаомин был сегодня официально одет. Под черным пиджаком у него был черный костюм, поверх которого виднелась белая рубашка. Мужчина был красив и резок, и его элегантное поведение наполняло воздух.

- Шаоминг.- Окоченевшее тело Нин Цин тут же расслабилось. Ее маленькое нежное личико сладко улыбалось, как цветок. Ее улыбающееся лицо было похоже на цветущую розу зимой.

Нин Цин хотела подбежать к нему. Она едва успела сделать шаг, когда поняла, что рука му Юньфаня все еще лежит на ее плече; она не могла пошевелиться.

Именно тогда она подумала, что ситуация была не совсем такова. Она не знала, видел ли Лу Шаомин, как Му Юньфань целует ее в щеку.

А он не будет возражать?

Му Юньфань отпустил ее, и Лу Шаомин подошел к ней.

- Шаоминг, ты приехала.- Нин Цин протянула свою бледную руку, чтобы схватить его за рукав. Это был типичный девчачий способ флиртовать. Она часто так делала, и это было восхитительно. Она стояла рядом с ним и смотрела на Му Юньфаня. - Шаомин, это брат Юньфань.”

Глубокий пристальный взгляд Лу Шаомина не выдавал ни малейшего намека на страдание. Его сексуальные губы вежливо сложились в улыбку. “О, это молодой господин му. Я так много слышала о тебе.”

Выражение лица МУ Юньфаня ничуть не изменилось. - Я не осмеливаюсь принять эту честь, - сказал он, улыбаясь. Я нахожусь на том, кто так много слышал о вас, молодой господин Лу. Я слышал, что Цинцин была в отношениях, даже без моего одобрения как брата, у Цинцин есть хороший вкус.”

Нин Цин покраснела и опустила глаза.

Затем она услышала, как девочки взволнованно закричали: "Нин Цин, ты заставляешь нас так ревновать. У вас есть любовь молодого мастера Лу и баловство молодого мастера му.”

“Совершенно верно, молодой господин му. Вы не знали, но некоторое время назад произошла утечка информации о вас и Нин Цин в одной спальне вместе. Нин Цин была жестоко обижена.”

При словах” ты и Нин Цин в спальне " Нин Цин застыла.

Она подняла свой пристальный взгляд, чтобы посмотреть на Му Юньфаня. Она была в пьяном оцепенении. Он относился к ней как к подарку на день рождения от друга, но почему же он не прикоснулся к ней в конце концов?

Неужели он знает правду?

Он, наверное, тоже не знал, он был сильно пьян

“Это правда? Это определенно было сделано со злым умыслом. Я всегда относилась к Цинцин как к младшей сестре. Мы выросли вместе, и мы бы уже давно были вместе, если бы хотели этого”, - сказал му Юньфань, глядя на Лу Шаомина. “Даже если бы мы с Цинцин лежали в одной постели, мы бы ничего не сделали.”

“Ха.- Лу Шаомин мягко рассмеялся. Он не знал, не ослышался ли он – му Юньфань сделал ударение на слове “лежа в одной постели”. Но Лу Шаомин был спокоен и ответил: "правильно, между вами двумя ничего не было. Это мне совершенно ясно.”

Под этими словами он подразумевал, что уже испытал его на себе.

Это было похоже на пощечину, резко отбивающуюся назад.

Му Юньфань сохранял серьезное выражение лица. Он моргнул и посмотрел на Нин Цин, и он дразняще улыбнулся Нин Цин, Как будто он смеялся над ней.

Нин Цин отпустила подозрения в своем сердце, она была полностью смущена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 135:Молодой Мастер Лу, Подождите И Увидите**

- Ладно, давай перестанем стоять и болтать. Мастер му, вы только что вернулись в город т. Мы поужинаем сегодня вечером. Нин Цин и я проведем для вас приветственный ужин?”

“Да, старший брат Юньфань, ты вернулся в город Т один? Давай поужинаем вместе, - предложила Нин Цин.

Му Юньфань кивнул. Он посмотрел на Нин Цин взглядом, похожим на теплый восход солнца. - Цинцин, я вернулся один. Я не видел тебя три года назад, я скучал по тебе. Я вернулся, чтобы увидеть тебя. Я уже давно не видела бабушку и не пробовала еду тети Ваньцин. Я пойду с тобой домой на ужин Сегодня вечером.”

- Хорошо, - быстро согласилась Нин Цин, - старший брат Юньфань, когда бабушка и мама увидят тебя, они будут очень счастливы.”

Говоря об этом, Нин Цин посмотрела на Лу Шаомина. - Шаоминг, пойдем сегодня к маме.”

Лу Шаомин кивнул головой и сказал мягко и решительно: "хорошо.”

Поэтому му Юньфань вернулся к "Порше", а Нин Цин-к "Лендроверу" с Лу Шаомом.

…

Сидя в "лендровере“, Нин Цин посмотрела на водителя и тихо спросила:" Шаомин, ты не возражаешь?”

Точеное красивое лицо Лу Шаомина было зачаровано неоновыми огнями, отражавшимися в окне. Он посмотрел на Порше позади себя через зеркало заднего вида и спросил с небрежной улыбкой:”

“Просто брат Юньфань ... поцеловал мои волосы, ты же видел.”

“Ах.- Лу Шаомин искоса взглянул на девушку с чистым лицом. На ее лице застыла легкая радость. - Он покачал головой. “Я не возражаю.”

- Спасибо тебе, муженек.- Нин Цин облегченно вздохнула. - Мы со старшим братом Юньфанем выросли вместе и похожи друг на друга, как брат и сестра. Муженек не должен нас неправильно понимать.”

Лу Шаомин улыбнулся и ничего не сказал.

Почему она спросила его, не будет ли он возражать против того, чтобы му Юньфань поцеловал ее, вместо того, чтобы спросить его, будет ли он возражать против существования му Юньфаня?

Она понятия не имела, в чем дело!

Неудивительно, что она и Му Юньфань выросли в тесных отношениях. Она была чиста и открыта. Му Юньфань был ей просто как брат, иначе она не выбрала бы быть с Сюй Цзюньси, когда ей было 18 лет.

А как же тогда му Юньфань?

Неужели му Юньфань видит в ней только свою сестру?

Казалось, что все в городе Т думали именно так.

Но согласно мужской интуиции, Лу Шаомин был уверен, что Му Юньфань любит Нинцин, как мужчина любит женщину.

Хотя он не знал, почему му Юньфань не преследовал Нин Цин в течение их 18 лет вместе. Когда му Юньфань вернулся на этот раз, он был полон враждебности к нему.

Я скучала по тебе ... видела бабушку ... пробовала еду тети Ваньцин…

Для Нин Цин все это звучало нормально, но для его ушей это звучало резко.

Каждое предложение было специально произнесено для него му Юньфанем.

О, К сожалению, девушка вокруг этого не поняла.

Наверное, ей было трудно это понять.

Всего несколько ночей назад он просто небрежно спросил ее: “нравится ли тебе твой старший брат Юньфань?” Она была так взволнована, что объяснила, что Му Юньфань был невиновен и чувствовал себя виноватым, поэтому она так защищала его."читайте комиксы на нашем вебновеле.ЖИВЫЕ КОНЦЕРТЫ”

И не возражал ли он, чтобы брат Юньфань поцеловал ее?

Что за глупый вопрос!

…

Юэ Ваньцин сама открыла дверь. Она увидела Лу Шаомина и Нин Цин и была в восторге. - Цинцин, Шаомин, вы пришли поужинать? Бывает, что мама сегодня приготовила очень много блюд.”

- Мама, сегодня мы приведем с собой гостя. Вы с бабушкой будете очень рады его видеть.”

- Кто же это?”

Му Юньфань шагнул вперед. - Тетя Ваньцин.”

Юэ Ваньцин увидел му Юньфань и был удивлен. - Юньфань, почему ты здесь, входи скорее! Тетушка не видела тебя уже три года. Ты становишься все более и более красивым. Бабушка только что упомянула о тебе, когда ей было скучно на днях, сказав, что если бы ты был там, то обязательно сыграл бы с ней пару партий в шахматы.”

Му Юньфань пошел в гостиную, и бабушка вышла из комнаты, услышав шум.

За последние несколько месяцев бабушка перенесла краниотомию, которая успешно восстановила ее память, но она была стара. После того, как она узнала о фальсификации своего сына и Ли Мэйлин, она слишком сильно пострадала от удара и выглядела очень измученной.

- Бабушка, Юньфань пришел повидаться с тобой.- Му Юньфань вышел вперед, помогая бабушке ловко и разумно поддерживать ее за руку.

Улыбка распространилась по всему лицу бабушки, она не могла поверить в это “ " Юньфань, это действительно ты? О Боже, мы с твоей бабушкой были большими сестрами. Бабушка наблюдала, как ты растешь с самого детства. Теперь ты такой красивый. Бабушка уже старая.”

- Бабушка, ты совсем не старая. Ты выглядишь точно так же, как и три года назад, когда я уезжал. Ты выглядишь максимум на 60 лет.”

Бабушка быстро улыбнулась. - Ты единственный ребенок с таким милым ротиком. Цинцин... - бабушка махнула рукой в сторону Нин Цин.

Первоначально Лу Шаомин тайно держал маленькую ручку Нин Цин, когда они вошли в лифт. Они только что поженились, и их нелегко было разлучить.

Нин Цин, с маленьким красным лицом, боялась, что Юньфань увидит, но не хотела отпускать его руку. Она спокойно взяла руку Лу Шаомина и озорно ущипнула ее.

Как ее называла бабушка, Нин Цин быстро отпустила руку Лу Шаомина и шагнула вперед.

Ладонь Лу Шаомина была пуста. Он смотрел, как его маленькая жена вошла в гостиную и встала рядом с Му Юньфанем.

Бабушка смотрела на них обоих и была счастлива независимо от того, как она выглядела. - Когда ты был молод, - пробормотала она, - ты был так близко. Однажды Цинцин пошла в дом семьи му поиграть и случайно разбила любимую вазу дедушки му. Цинцин боялась сказать, что она сломала его, поэтому Юньфань сказал дедушке му, что он сломал его. Дедушка взял кнут и дал юньфань кнут, а Юньфань стиснул зубы, но не издал ни звука.

- Бабушка все еще помнит, что вы, ребята, больше всего любили играть в дом. Цинцин будет одета в розовые платья принцессы, в то время как Юньфань притворялся охранником с драгоценным ножом и был посвящен охране принцессы.”

Слова бабушки вызвали прекрасные воспоминания о детстве Нин Цин. Она застенчиво и ласково улыбнулась и сказала: “Бабушка, это было, когда мы все были детьми. Почему ты все еще говоришь об этом сейчас?”

Му Юньфань посмотрел вниз на нежное лицо Нин Цин и сказал с восхищенным смехом: “бабушка, ничего не изменилось. Цинцин всегда будет моей принцессой.”

“Хороший.- Бабушка радостно взяла за руку му Юньфаня и маленькую ручку Нин Цин. Она хотела сложить эти две руки вместе.

- Мастер Му.- Низкий и мягкий голос Лу Шаомина эхом разнесся по комнате. Он поджал губы и подошел к трем людям, шутя: “вот тут вы ошибаетесь. Если Цинцин-твоя принцесса. И что же это мне дает? Нин Цин теперь моя жена.”

Если он не заговорит сейчас, то когда же он заговорит?

Его задний двор загорелся бы, если бы он не заговорил.

Его” жена " заставила взгляд му Юньфаня застыть, но он мгновенно вернулся к нормальному состоянию.

Лу Шаомин не видел, что он был удивлен. Должно быть, он провел какое-то исследование, прежде чем вернуться домой. Он уже знал об их браке.

Тут бабушка вспомнила про Лу Шаомина. Она погладила себя по голове, рассмеялась и отругала себя. - Посмотри на этого старика, я совсем забыла о существовании Шаомина. Шаоминг, иди сюда.”

Лу Шаомин шагнул вперед, и бабушка отпустила их руки и взяла за руку только Лу Шаомина. - Шаоминг, бабушка забыла тебя представить. Это Юньфань, единственный внук семьи му. Бабушка и бабушка Юньфань-хорошие сестры. У нас в семье Нин нет внуков. Бабушка относится к Юньфань как к моему внуку с самого детства.”

Лу Шаомин рассмеялся, их отношения были довольно прочными.

Тем не менее, выражение его лица оставалось спокойным и сдержанным, и, подняв брови, он рассмеялся: “бабушка, Шаомин все понимает. Поскольку он внук бабушки и брат Нин Цин, Шаомин, естественно, будет относиться к нему как к родственнику в будущем.”

“Это хорошо, очень хорошо.- Бабушка похлопала Шаоминга по руке.

Нин Цин поднял глаза на Лу Шаомина. Когда он разговаривал со своей матерью и бабушкой, он выглядел таким внимательным и дружелюбным.

Его слова и манеры пронизывают стабильность зрелого человека, но не без потери уважения и сыновней набожности. Широкие плечи мужчины были созданы для того, чтобы женщина могла зависеть и полагаться на них, и они были опорой женщины в семье.

Он был главой ее семьи.

Наверное, именно поэтому мама и бабушка так быстро полюбили его.

Изящное личико Нин Цин покраснело, и она посмотрела на Лу Шаомина с большой нежностью.

Люби меня, люби мою собаку.

Самая лучшая любовь в мире.

Му Юньфань искоса взглянул на Нин Цин. Сейчас она была счастливой маленькой женщиной. Затем он посмотрел на руку Лу Шаомина, которую держала бабушка. - Бабушка, тебе так нравится Лу Шаомин, что я завидую. Знаешь, Юньфань сопровождал тебя столько лет.”

Глаза Лу Шаомина вспыхнули. Хорошо, используя время, чтобы занять мое внимание?

- Брат Юньфань, - со смехом сказала Нин Цин. Она застенчиво и быстро взглянула на Лу Шаомина, а затем сказала: “все по-другому.”

Му Юньфань замер.

- Ха-ха.- Юэ Ваньцин подошла к нему. "Юньфань,чему ты завидуешь? Цинцин-это правильно. Это совсем другое дело. Зять и внук имеют разные личности, но бабушка любит вас обоих одинаково.”

“Да, это так.- Бабушка согласилась.

- Ладно, давай перестанем болтать. Давайте поедим. Цинцин, иди и помоги маме.”

…

Все сидели за столом и тихо ужинали. Все они были людьми благородного происхождения. За столом они не разговаривали.

После ужина Юэ Ваньцин убирала посуду. Внезапно она что-то вспомнила и спросила: “Юньфань, ты вернулся в город Т один? А где ты будешь ночевать?”

Му Юньфань сидел на диване с бабушкой. - Тетя Ваньцин, мне пока негде жить. Я хочу проводить больше времени с бабушкой и тетей. Я думаю, что в этой квартире есть много комнат. Может быть, я буду жить здесь?”

Юэ Ваньцин посмотрел на Лу Шаомина. В конце концов, это был дом ее зятя. Она должна была спросить его мнение. - Шаомин, как ты относишься к тому, что Юньфань живет здесь?”

У Лу Шаомина не было никакого мнения. Его свекровь была нежна и учтива, и достаточно уважала его. Вежливость требует взаимности. Он также должен дать ей лицо.

Му Юньфань намеревался дать ему согласие, когда он бросил вопрос.

Между умными людьми не было необходимости в слишком большом количестве слов.

- Мам, этот дом зарегистрирован на твое имя. Вам не нужно мое согласие, чтобы позволить кому-либо жить в нем. Кроме того, я бы меньше волновалась, если бы мастер му жил здесь. Мастер му сможет выручить бабушку.”

“В порядке."Юэ Ваньцин была 11/10 довольна своим зятем.

Его свекровь была удовлетворена. Лу Шаомин беспомощно улыбнулся, надеясь, что он не привел волка в свою конюшню.

…

Юэ Ваньцин и Нин Цин отправились на кухню. Лу Шаомин и Му Юньфань стояли на балконе и разговаривали.

- Мастер му, есть вопрос, который Нин Цин постеснялась бы задать вам. А теперь я спрашиваю о ней. Вы, должно быть, тоже видели новости. Есть ли у вас какое-либо мнение по поводу инцидента, который произошел между вами и Нин Цин три года назад? Почему Нин Цин все еще девственница?”

Му Юньфань посмотрел на далекое небо и ответил: “У меня определенно сложилось впечатление об этом инциденте; это была самая большая вина в моей жизни. В тот день я был пьян и пошел к себе в комнату. Один мой друг сказал, что подарил мне девочку. Я не знаю, почему это был Цинцин. Может быть, я был пьян и физически истощен; я просто пошел спать. После того, как я проснулась, даже я не знала, случилось ли что-нибудь с Нин Цин. К счастью, она не пострадала.”

“О, - Лу Шаомин рассмеялся и лениво сказал. - Мастер му сделал вид, что он ни в чем не виноват.”

Му Юньфань не изменил своего выражения лица, когда спросил “ " молодой господин Лу, скажите мне, где я не невинен?”

“Ты и Нин Цин росли вместе и должны были знать голоса друг друга. Когда Нин Цин была пьяна и лежала в постели, она знала, что это ты, когда слышала, как ты и твои друзья разговаривали. Когда ты ложился спать, Нин Цин так сильно сопротивлялась тебе, избегала твоих поцелуев и называла тебя старшим братом Юньфань. Ты говоришь мне, что не узнал Нин Цин в ту ночь – ты думаешь, я ребенок?”

Лу Шаомин сделал паузу и продолжил: “ты узнал Нин Цин и не прикоснулся к ней, но это не было из твоих благих намерений. Наоборот, это было крайне плохо. Потому что на следующее утро после аварии вы ввели всех в заблуждение и косвенно привели к краху семьи Инь.”

"О, слова молодого мастера Лу можно сказать Цинцин. Посмотрим, поверит ли она им.”

Выражение лица МУ Юньфаня было таким бесстрашным, и он был уверен в 18-летней дружбе Нин Цин с ним.

- Молодой господин Лу, я рос вместе с Цинцин с самого детства. В те 18 лет я не баловал ее напрасно. Если вы хотите оклеветать меня перед ней, я боюсь, что нет достаточных доказательств, поэтому это не сработает.”

Лу Шаомин поднял губы и сменил тему разговора. - Мастер му, есть ли у вас чувство разочарования и слабости с тех пор, как вы вернулись на этот раз? Девушка, которую ты когда-то избаловал, защищает других мужчин перед тобой. - О, Извините, но этот человек теперь ее муж.- А твоя бабушка и тетя Ваньцин, которые так баловали тебя в прошлый раз, тоже начинают принимать сторону своего зятя. Вы, вероятно, не ожидали, что я так быстро вторгнусь на вашу территорию и завоюю всеобщее расположение, но ваш статус не гарантирован; вы стали аутсайдером.”

Красивое лицо му Юньфаня осунулось, и его глаза яростно задергались.

Но он быстро рассмеялся и сказал: “молодой господин Лу, зачем вы так спешите? Я только сегодня приехал. Я еще ничего не сделал. Давай подождем и посмотрим.”

- Хорошо, мастер му, я всегда буду ждать.”

Когда Лу Шаомин понизил голос, Нин Цин выбежала из кухни. - Шаоминг.- Она бежала так быстро, что ударилась коленом и голенью о диван, и ноги у нее вдруг подкосились.

Лу Шаомин подошел к ней со стиснутым сердцем.

Но краем глаза он увидел, что Му Юньфань тоже побежал к Нинцин.

Вместо этого Лу Шаомин остановился.

Му Юньфань поднял Нин Цин, держа ее тонкие руки, и нервно спросил: "Цинцин, что случилось и где боль?”

В это время Юэ Ваньцин также вышла и отчитала ее “ " Цинцин, что ты делаешь в такой спешке? Шаоминг просто стоит там. Никто его у тебя не отнимет.”

Озабоченное выражение лица МУ Юньфаня застыло.

Нин Цин посмотрела на Лу Шаомина с маленьким красным лицом. Мужчина встал и, слегка нахмурившись, посмотрел на нее. Он немного винил ее за это.

Она вдруг стала похожа на ребенка, совершившего ошибку.

- Иди сюда, - сказал Лу Шаомин.

“ОК.- Ответила Нин Цин, отдергивая свою тонкую руку от руки му Юньфаня и направляясь к нему.

Подойдя к нему, Лу Шаомин протянул руку, обхватил ее за мягкую талию и тихо сказал: “Почему ты такой безрассудный, тебе почти 21 год, и ты все еще заставляешь людей волноваться? А зачем, собственно, вы меня искали?”

Нежное личико Нин Цин покраснело, когда она прошептала: “Шаомин, мама попросила меня переночевать здесь сегодня. Я хотел спросить, согласны вы или нет.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Moj-Opasnyj-Muzh-Milliarder/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Друзья, если Вам понравилась книга, и работа нашей команды по созданию электронной книги**

**Поддержите Нас символической оплатой, даже если это будет 0.1$ / 1RUB или кликните на рекламу на сайте.**

**Нам будет очень приятно осознавать, что проделанная работа принесла Вам пользу, и наша команда старались не зря.**

**Поблагодарить авторов и команду. (ссылка на раздел поддержать проект https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/)**