**Ранобэ:**  Перерождение - Божественный Врач и Папа-Домосед

**Описание:**  Совершенно обычный человек живущий на земле, Тан-Лонг был перенесен в Мир Культивации и полагаясь на свой удивительный талант, он стал одним из пяти императоров в том мире. Однако пораженный Громом Девяти Небес, он лишился своей жизни. К счастью, ему повезло переродиться в человеческом мире в качестве стажера, которого звали Цинь Хаодун. С его превосходными медицинскими навыками он стал божественным доктором традиционной китайской медицины и отцом маленькой девочки, чья мать была так же красива, как фея. Маленькая девочка даже попросила его найти больше любовниц. Что за прелестная девочка…

**Кол-во глав:** 1-279

**Глава 1 - Возрождение Императора**

В общежитии интернов больницы Цзяньнань в городе Цзяньнань, полночь.

Молодой человек внезапно проснулся от крепкого сна и оглянувшись увидел, что его вывернуло наизнанку.

«Я…я на земле? Разве я не прошел Небесное испытание? Почему я здесь? Может быть я вернусь?»

Его звали Тан Лонг, также известный как Император Зеленый Лес, один из пяти императоров в Мире Культивирования. Он умер от удара Грома Девяти Небес, когда проходил Небесное испытание и от него ничего не осталось.

К его удивлению, он возродился на земле. Хотя он всегда был циником и считал свою жизнь игрой, он был вне себя от радости, что может вернуться на землю.

До того, как Юму Чженьрен перенес его в Мир Культивации, сущность его тела была древесной, он был неудачливым работником на земле.

За последние пятьсот лет, опираясь на свой удивительный талант, он сумел стать одним из пяти императоров в Мире Культивации, однако, он все еще очень скучал по земле и хотел вернуться, только он не мог найти дорогу. Он никогда не думал, что какая-то часть его Души вернется на землю после того как он потерпел неудачу при прохождении Небесного испытания, которая была его мечтой.

«Подождите-ка, поскольку только часть моей сломленной души выжила, где я взял эту плоть?»

Тан Лонг медленно закрыл глаза и через мгновение он наконец понял, что произошло.

Под ударами Грома Девяти Небес часть его души прорвалась сквозь пустоту и достигла Земли. Позже она бессознательно слилась с этой плотью. Как никак, Император Зеленый Лес, его дух был настолько силен, что даже его сломленная часть была в стократ сильнее, чем у человека. После того, как они слились воедино, его дух взял под контроль эту плоть и стал ее новым хозяином.

Тан Лонг не мог не вздохнуть над жребием судьбы. Его выживание было маловероятным, но он сделал это. Что случилось, то случилось, поэтому он мог только извиниться перед первоначальным владельцем этой плоти и достигнуть того чего не достиг этот владелец.

Душа хозяина не исчезла, а слилась с душой Тан Лонга. Память хозяина была полностью сохранена.

Хозяина звали Цинь Хаодун, он был сиротой и усыновлен традиционным китайским врачом. Теперь он был старшим студентом Медицинской школы Университета Цзяньнань и работал стажером в больнице, на каникулах.

Будучи воспитанным традиционным китайским врачом, его самым большим желанием было найти своих биологических родителей и продолжить традиционную китайскую медицину.

«Нести традиционную китайскую медицину вперед? Да запросто!»

Тан Лонг был лучшим знатоком медицины в Мире Культивации и Обретение-Вечной-Жизни которую практиковал Зеленый Лес была усилена им в процессе исцеления людей. Тем не менее найти биологических родителей Цинь Хаодонга будет длительным процессом, который скорее будет зависеть от счастливого случая.

С этого момента Император Зеленый Лес, Тан Лонг, начнет новую жизнь как Цинь Хаодун.

«Кстати какой сейчас год?»

Душа Тан Лонга пронеслась сюда через пустоту, поэтому он понятия не имел, какой сейчас год. Он взял со своей кровати старый телефон фирмы «Дэми» и посмотрел на часы. Они показывали 2 июля, 74 календарь Хуаси.

Когда Юму Чженьрен перенес его в мир Культивации, было 1 января 70 года по календарю Хуаси, и это было всего пять лет назад.

Он был могущественной личностью в Мире Культивации, поэтому хоть он и возродился на земле, он также должен быть могущественным. Так как он потерял все свое культивирование и ценности, он должен был начать с нуля и не торопиться культивировать.

Думая об этом, Цинь Хаодун сел на кровать, скрестив ноги, и начал практику в Обретении-Вечной-Жизни Зеленого Леса. Через некоторое время он набрал полный рот мутного воздуха, и его глаза сверкнули.

«На земле слишком мало духовной Ци. Основываясь на моем нынешнем состоянии души, я мог культивировать только среднюю стадию сферы переработки Ци и едва мог закончить формирование фундамента»

Цинь Хаодун покачал головой. У него не было другого выбора, кроме как быть терпеливым.

В этот момент зазвонил Дэми-фон. Он проверил звонок и узнал, что это от главного врача Ма Гоцяна.

Ма Гоцян был известен в больнице своей жадностью и распутством. Вчера он пытался приставать к женщине-интерну, но Цинь Хаодун его перебил. Поэтому Цинь Хаодун мог сказать, что за этим звонком нет ничего хорошего.

Несмотря на это он ответил на звонок. Ему ответил хриплый голос Ма Гоцяна:

- Крошка Цинь, сегодня в отделении неотложной помощи не хватает людей, нам нужно чтобы ты работал сверхурочно.

Цинь Хаодун сразу же ответил:

- Доктор Ма я проработал уже два дня. Мне нужен отдых.

- Для такого молодого парня переработка — это ерунда. Ты должен заслужить стажировку, которую мы тебе предлагаем. Я дам хорошие рекомендации для вас.

Сказав это Ма Гоцян повесил трубку.

Цинь Хаодун понимал, что этот грязный человек пытается ставить палки в колеса. Упомянув о рекомендациях, он пытался угрожать ему.

И все же, ему пришлось подчиниться так как именно он должен писать рекомендацию. Тем более, он решил развивать традиционную китайскую медицину, соответственно, он не мог запятнать карьеру, как только заняв чужое тело. Он встал, переоделся и пошел в отделение неотложной помощи.

После того как Ма Гоцян повесил трубку, на его толстом лице появилась холодная улыбка. Он давно положил глаз на ту женщинe-интерна и ему было очень трудно найти момент сделать то что он хотел. Однако Цинь Хаодун все испортил, что вывело его из себя.

Если бы Цинь Хаодун был со связями, он бы это проглотил, но Цинь Хаодун был просто бедным студентом и без поддержки. Сегодня он был на дежурстве. Он должен был воспользоваться случаем и преподать этому безрассудному интерну урок, указав ему кого он никогда не должен злить в больнице Цзяньнань.

Цинь Хаодун занялся делами после того, как поступил в отделение неотложной помощи, куда поступало большинство пациентов больницы. Более того, Ма Гоцян нарочно все усложнял, оставляя все ему. Ему даже пришлось выполнять работу медбрата.

Видя, что Цинь Хаодун по уши погружен в работу, Ма Гоцян успокоился. Он подошел к нему, выпятив свой живот и с холодной улыбкой сказал:

- Никогда не забывай, что здесь ты, интерн. У тебя нет ни опыта, ни квалификации так что справедливо что ты делаешь всю черновую работу.

Цинь Хаодун равнодушно взглянул на него. На самом деле, эти работы не были для него трудными, и вместо этого он рассматривал их как своего рода культивацию.

- Итак, доктор Ма, ваши навыки довольно хороши, не так ли?

- Конечно, я стал главным врачом, когда мне едва исполнилось сорок и меня очень уважают в этой больнице. Даже наш начальник высокого мнения обо мне. На что я полагался, чтобы получить все это? Мои хорошие навыки.

Услышав эти слова, медсестра, стоявшая рядом с Ма Гоцяном, незаметно рассмеялась, потому что все в больнице знали, что Ма Гоцян лучше льстит людям, чем лечит их. То, что он мог быть главным врачом, не имело ничего общего с его медицинскими навыками, и все, на что он полагался, был его учитель, Чжан Тяньхэ.

Чжан Тяньхэ был ведущим медицинским экспертом в городе Цзяньнань, высококвалифицированным и с хорошими связями. Даже начальник больницы Цзяньнань, Вэнь Чанцзян должен был проявить к нему должное уважение.

- Открой глаза, мальчик. Вы должны знать, кого вы никогда не должны оскорблять в этой больнице. Не пытайтесь их рассердить. Если только я буду доволен, я научу тебя своим навыкам. Ты будешь пользоваться этим всю оставшуюся жизнь.

В тот момент, когда Ма Гоцян произносил свою речь, дверь распахнулась и вошла супружеская пара средних лет. Женщина сидела сгорбившись, положив руки на живот. Она была бледна, и на лице ее застыло выражение боли. Ее шаги были неуверенными, муж помогал ей идти вперед.

- Доктор, помогите! У моей жены болит живот – с тревогой сказал мужчина средних лет.

- Не волнуйтесь. Со мной она будет в порядке – уверенно ответил Ма Гоцян, словно он был выдающимся врачом. Он спросил: «Когда это началось»

- Не так давно, у нее внезапно заболел живот, когда мы ели – ответил мужчина средних лет.

Ма Гоцян задал им еще несколько вопросов и записал рекомендации, приказывая медсестре: «У нее острый гастроэнтерит, приготовьте ей настойку»

- Доктор, поторопитесь пожалуйста. Моя жена умирает от боли.

- Возьмите это, чтобы получить лекарство. Гастроэнтерит можно легко вылечить. Она почувствует себя лучше после настойки.

Пока он говорил, Ма Гоцян вручил ему рецепт. Мужчина получил рецепт и уже собирался уходить за лекарством, когда Цинь Хаодун остановил его сказав: «Подождите»

- Доктор,что-нибудь еще? – удивленно спросил муж.

- Оставайтесь здесь, у твоей жены нет никакого гастроэнтерита.

Все изменились в лице, выслушав слова Цинь Хаодунга. Лицо Ма Гоцяна заметно потемнело.

- Цинь Хаодун, ты хоть понимаешь, о чем говоришь?

- Конечно! – Цинь Хаодун ухмыльнулся и продолжил – Я говорю, что очень уважаемый доктор Ма из больницы Цзяньнань к которому даже начальник должен проявлять должное уважение, поставил неверный диагноз. Ваш пациент не страдает гастроэнтеритом.

- Неверный диагноз? Бред собачий. Симптомы показывают, что у нее острый гастроэнтерит. Как я мог ошибиться в диагнозе?

раздраженно крикнул Ма Гоцян.

Видя, что врачи поставили разные диагнозы его жене, мужчина впал в панику. Он обеспокоенно спросил: «Доктора, чьему указанию я должен следовать?»

Цинь Хаодун продолжил: «У вашей жены сердечный приступ, а не гастроэнтерит»

- Ты… Цинь Хаодун, не забывай, что ты всего лишь интерн – Ма Гоцян повернулся к мужчине – Не верьте тому что он говорит. Он стажер и не получил еще медицинской квалификации. Я врач этой больницы, главный врач, а у вашей жены острый гастроэнтерит.

Когда Ма Гоцян бормотал, пациентка внезапно упала на землю и ее лицо стало еще бледнее. Она начала слегка поддергиваться, изо рта у нее пошла пена.

- Что ж…

Ма Гоцян прикусил язык. Каким бы глупым он ни был, он мог сказать, что в данный момент у нее точно сердечный приступ, а не гастроэнтерит.

- Доктор что мне делать?

Муж был в панике и с беспокойством смотрел на Ма Гоцяна.

- У нее сердечный приступ. Переведите ее в другой отдел.

Ма Гоцянг также был в панике. Если женщина умрет от сердечного приступа из-за его неправильного диагноза, он был бы ответственен за это.

- Слишком поздно.

С этими словами Цинь Хаодун достал из кармана сумку. Развернул его, вытащив сотни серебряных акупунктурных игл. Молниеносно он вставил дюжину игл в грудь женщины.

Он всегда носил собой серебряные иглы, так как с детства изучал традиционную китайскую медицину.

- Цинь Хаодун что ты делаешь?

Ма Гоцян попросил Цинь Хаодуна прекратить это, однако он увидел, что симптомы этой женщины прекратились после начала лечения интерна. Она слегка порозовела и дыхание стало ровным. Пена перестала выделятся из ее рта, и боль прошла.

- Это…

Ма Гоцян, муж пациентки и две медсестры все были ошеломлены увидев это. Никто из них не думал, что молодой стажер Цинь Хаодун обладает такими удивительными медицинскими способностями.

Хотя сердечный приступ женщины был внезапным, он не был серьезным. Она сразу пришла в норму после того как Цинь Хаодун помог открыть ей кровеносные сосуды.

Положив иглы на место, он взял у него рецепт и выписал другой.

- Сердечный приступ твоей жены еще не вылечили. Принимайте эти лекарства, как написано в этом рецепте и через полмесяца она будет в порядке.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 2 - Моя дочь?**

Посмотрев на свою жену, которая снова выглядела нормальной, мужчина средних лет с огромной благодарностью сказал Цинь Хаодуну: «Спасибо, Доктор Цинь. Спасибо, что спасли жизнь моей жене»

- Не стоит благодарности. Это то что должен делать врач – сказал Цинь Хаодун.

- Доктор Цинь, есть одна вещь, которую я не могу понять. У меня болел живот, но почему у меня случился сердечный приступ? – с любопытством спросила женщина средних лет.

То, о чем спросила она, смущало и Ма Гоцяна. Ему было интересно, как у этой женщины случился сердечный приступ, но проявился симптом боли в животе.

Цинь Хаодун ответил: «Наши сердца связаны с животом, а также с тонким кишечником. Разве это не азы, которые должен знать каждый врач?»

- Вы великолепны, доктор Цинь. Такой молодой и уже опытный.

Муж пациентки повернулся и посмотрел на Ма Гоцяна.

- Не то что некоторые, утверждающие что он главный врач. Брехня. Позвольте мне сказать, он просто шарлатан.

Сказав это, мужчина и женщина, вместе еще раз поблагодарили Цинь Хаодуна перед отъездом из отделения неотложной помощи.

Когда они вышли, в комнате царила неловкая атмосфера. Две медсестры не могли не смотреть на Ма Гоцяна со странным выражением.

Быть прилюдно униженным после его бахвальства, Ма Гоцян покраснел от позора. Ему стало стыдно.

Он считал, что во всем виноват интерн. После минутного молчания его охватил гнев, и он закричал: «Цинь Хаодун, ты только что лечил пациента будучи интерном. Ты нарушил правила. Я доложу об этом начальнику и тебя вышвырнут из больницы»

- Вы в самом деле осмелитесь сделать это? – Цинь Хаодун с улыбкой посмотрел на Ма Гоцяна – Я всего лишь интерн, ничего страшного если я покину больницу Цзяньнань. Я могу пройти интернатуру в другой больнице.

- Между тем, вы как главный врач допустили ошибку, диагностировав сердечный приступ как острый гастроэнтерит, чуть не допустив серьезный медицинский инцидент. Если ваш начальник узнает об этом, думаете вы сможете оставаться здесь главным врачом?

- Это…

Ма Гоцян лишился дара речи. Если руководство больницы узнает о его неправильном диагнозе, он потеряет работу, и даже его учитель Чжан Тянхэ не сможет ему помочь.

Он произнес эти слова импульсивно и теперь успокоился. Как и сказал Цинь Хаодун, он не осмелится доложить об этом начальнику.

Цинь Хаодун перестал жалеть Ма Гоцяна, не обращая внимания на глаза полные ненависти. Он был Императором Зеленым Лесом и в его глазах Ма Гоцян был похож на муравья, никому нет дела до муравьиных чувств.

Лицо главврача потемнело, он придвинул к себе стул и сел. По логике он должен был поблагодарить стажера. Если бы он вовремя не исправил его ошибку, ему бы пришел конец. И тем не менее Ма Гоцян так не думал, напротив, он воспринял это как целенаправленное унижение от Цинь Хаодуна. Он в тайне принял решение найти возможность отмстить ему.

Поскольку Цинь Хаодун и Ма Гоцян молчали, медсестры не знали, что сказать. В приемном покое воцарилась мертвая тишина.

И тут они услышали визг покрышек снаружи. Кроссовер припарковался у входа.

Когда дверь машины открылась, из нее выскочили пять телохранителей в черном костюме.

- Помогите! Где врачи? Нам нужна помощь!

Ведущий телохранитель поспешил вперед вместе с остальными четырьмя телохранителями, которые несли женщину за ним. Они побежали в отделение неотложной помощи.

- Что с ней случилось?

Ма Гоцян немедленно подошел к ним. Он мог сказать, что это не обычные люди, поэтому он воспринимал их очень серьезно.

Ведущий телохранитель продолжал кричать: «Скорее, спасите ее. Если что-нибудь случиться с моим боссом, вы все будете мертвы»

В этот момент Ма Гоцян увидел строчку на именных табличках на воротниках телохранителей, которых было написано: «Отдел безопасности группы Линь»

Ма Гоцян испугался до дрожи. Компания Линь была ведущей финансовой группой в городе Цзяньнань и президентом этой группы был Линь Чжиюань, что означало, что раненая женщина была его дочерью.

Группа была богатой, мощной и каждый год жертвовала много медицинского оборудования в больницу Цзяньнань. Подумав об этом, Ма Гоцян немедленно приказал медсестре: «Отведите ее в отделение интенсивной терапии и осмотрите. Я свяжусь со своим учителем прямо сейчас»

Больница всегда быстро справлялась с пациентами с особым прошлым. Менее чем через двадцать минут результаты обследования женщины были отравлены на стол Ма Гоцяна.

Прочитав его, Ма Гоцян был потрясен. Женщина была тяжело ранена. Она сломала обе ноги и пять ребер, и одна из сломанных костей застряла в легких. Чудо что она так долго продержалась.

- Ее раны серьезны? – обеспокоенно спросил ведущий телохранитель.

- Да, очень серьезны. Ей нужна операция прямо сейчас.

- Тогда чего вы ждете доктор? Почему не начинаете операцию? - сердито закричал телохранитель.

- Начать операцию? Для начала я должен быть достаточно хорош для этого.

Ма Гоцян очень хорошо знал свое дело. Женщина была так тяжело ранена, что даже если Чжан Тянхэ проведет операцию, у него будет лишь двадцатипроцентная вероятность успеха.

Конечно, Ма Гоцян не осмеливался высказать вслух то, о чем он думал. Он вытер холодный пот со лба и сказал: «Раны пациента слишком серьезны, и это будет сложная операция. Шансы на успех в нашей больнице невелики, поэтому предлагаю вам перевести в другую больницу»

- В другую больницу?

Главный телохранитель чуть с ума не сошел, услышав эти слова. Он кричал с покрасневшими глазами.

- Это лучшая больница в нашем городе. Куда еще мы можем ее перевести?

- В нашей столице шанс может быть больше.

Ма Гоцян, дрожа ответил:

- Столица? Ты дурак? Разве ты не знаешь, как далеко от нас столица?

Ведущий телохранитель прогремел. Если бы он не рассчитывал, что Ма Гоцян спасет босса, то побил бы его.

Ма Гоцян поспешно ответил:

- Успокойтесь. Я сообщил об этом своему учителю. Он скоро прибудет, и он должен знать, что делать

Ма Гоцян в тайне завизжал, что ему сегодня не повезло. Плохие вещи случались с ним один за одним.

Ведущий телохранитель, казалось немного успокоился, услышав ответ Ма Гоцяна, однако раненая женщина внезапно начала сильно кашлять и выплюнула изо рта кровавую пену после чего устройство мониторинга начало издавать пронзительные звуки.

Цинь Хаодун все это время смотрел в сторону и нахмурился. Раны женщины были очень серьезными, и ее дыхание угасало. Если она не получит своевременное лечение, то умрет.

В этот момент вбежала женщина в деловом костюме с маленькой девочкой (4-5 лет) на руках.

Девочка была миленькая, в белом платье и похожа на сказочную принцессу. Она несла на спине розовый портфель, такой милый и красивый.

Женщину звали Ан Биру, помощник председателя Группы Линь, а маленькая девочка была дочерью раненой женщины, Тан-Тан.

- Чжан Дэшен, почему босс до сих пор не получила должного лечения? – крикнула ведущему телохранителю Ань Биру. Ты пренебрег своим долгом.

- Мисс Ан, босс настолько тяжело ранена, что эти никчемные доктора не смогли провести операцию. Мы ждем прибытия специалистов.

- Мы не можем ждать. Ожидание убьет ее – кричала Ан Биру.

Увидев женщину на кровати, девочка на мгновение растерялась, прежде чем закричать: «Мама проснись. Обними меня»

Тан-Тан видела много детей которые оставляли своих матерей одних, и они потом умирали, по телевизору. Представляя, что может потерять маму, она заплакала еще сильнее.

Глядя на плачущую девчушку, Цинь Хаодун прищурился. Его дух был очень силен поэтому он чувствовал знакомую родословную от девочки, которая укоренилась глубоко в костях. Это ощущение было более точным, чем ДНК.

«Она...она моя дочь?»

Цинь Хаодун был слишком возбужден, чтобы говорить, глядя на Тан-Тана.

«Как такое могло случиться? Как я могу иметь пятилетнюю дочь?»

Внезапно он вспомнил ночь перед тем, как покинуть Землю.

В то время Тан Лонг был разочарован, пытаясь сделать карьеру в столице. Расстроенный, он пошел в бар выпить вина и встретил Линь Момо, которая тоже была чем-то расстроена и напилась впервые в жизни. Они провели романтическую ночь вместе.

В полночь Линь Момо проснулась первой и поспешно покинула отель. Проснувшись Тан Лонг попытался найти ее возле отеля, Юму Чжэньрен забрал его.

Тан Лонг был долгое время подавлен этим, потому что его первая девушка была кем-то кого он не знал.

Он никак не ожидал, что в этот день случайно найдет свою дочь, из чего в конце концов понял, что раненная женщина на кровати та самая девушка, которую он встретил в баре.

Cо времени как он узнал, что эта женщина, та самая, он не мог больше оставаться спокойным. Он отвел взгляд от дочери и подошел к кровати Линь Момо, нащупывая пальцами ее пульс.

- Цинь Хаодун, что ты делаешь? - Ма Гоцян в ужасе закричал.

- Эта женщина умирает. Как смеет этот жалкий интерн создавать нам проблемы? Кто возьмет на себя ответственность, если что-то случиться? Она дочь семьи Линь.

- Доктор Ма, ей нужна срочная операция или она умрет – закричал Цинь Хаодун.

Ма Гоцян сгорал от гнева

- Ты несешь чушь. Я знаю, что ей очень нужна операция, но кто сделает это? Ты?

Неожиданно Цинь Хаодун продолжил: «Я прооперирую ее. Не беспокойте меня»

Это был вопрос жизни и смерти матери его ребенка, поэтому он не стал тратить больше слов на Ма Гоцяна и перетащил кровать Линь Момо в операционную.

- Заканчивай на этом… - Ма Гоцян тут же подбежал к ним, пытаясь остановить.

Цинь Хаодуну не хватало времени объяснять, и он просто вытолкал его из комнаты.

- Ублюдок.

Цинь Хаодун не особо утруждался, отталкивая его, поэтому Ма Гоцян быстро поднялся на ноги, желая ворваться в комнату, но в этот момент его поразила идея и он остановился.

По его мнению, положение женщины, вероятно, ухудшится. И если она умрет из-за отсутствия своевременного лечения, ему придется страдать от гнева президента и семьи Линь. С другой стороны, если она умрет во время операции Цинь Хаодуна, он не виноват. Для него это было хорошо.

Думая об этом, Ма Гоцян перестал останавливать интерна и крикнул ему: «Цинь Хаодун, ты должен взять ответственность на себя за все что происходит…»

Цинь Хаодун проигнорировал его слова и повернулся чтобы запереть дверь.

Ан Биру была сбита с толку над всем происходящим. Она удивленно спросила:

- Кто он? Он тоже врач вашей больницы?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 3 - Мать ребенка**

- Его зовут Цинь Хаодун. Он здесь просто интерн – смущенно сказал Ма Гоцян.

- Что? Жалкий стажер осмеливается оперировать нашего босса? Открой дверь сейчас же. Скажи ему остановиться – безумно закричала Ан Биру.

- Эта дверь заперта изнутри, и никто не может открыть ее снаружи. Сейчас я найду директора.

После этих слов Ма Гоцян выбежал из отделения неотложной помощи в кабинет начальника. Сегодня дежурил начальник Вэнь Чанцзян, поэтому Ма Гоцян поспешил доложить ему чтобы полностью снять с себя ответственность.

- Ты… Если что-нибудь случиться с нашим президентом, я разрушу вашу больницу…

Увидев исчезающую фигуру Ма Гоцяна, Ан Биру яростно топнула ногой, но больше ничего не могла сделать.

- Мама… мамочка…

Тан-Тан снова заплакала. Ан Биру пришлось успокаивать ее, ожидая, когда откроется дверь приемного покоя.

В приемном покое Цинь Хаодун начал спасать Линь Момо. Он достал свой мешочек с иглами и легонько встряхнул его. Мешок с иглами вытянулся и в нем показались сотни различных серебряных игл.

С глубоким вздохом Цинь Хаодун запустил подлинную Ци Зеленного Леса и перелил ее в серебряные иглы в своих руках. Он поочередно вонзал серебряные иглы в тело Линь Момо. Он делал это так же естественно и плавно как плывущие облака и текущая вода. В одно мгновение дюжина серебряных игл вонзилась в акупунктурные точки на груди Линь Момо.

Линь Момо безудержно сплевывала кровь, но по мере того, как в нее вонзались серебряные иглы, ее состояние менялось к лучшему.

Цинь Хаодун вздохнул с облегчением. Жизнь Линь Момо была наконец то спасена, но его руки не остановились на этом. Его подлинная Ци Зеленого Леса превратилась в невидимую руку, осторожно вытащила ребро, воткнутое в легкое и восстановила поврежденную ткань с помощью иглы.

Соединив ребра, он продолжил вправлять ее сломанные ноги и вливал в тело Линь Момо свою подлинную Ци, чтобы ускорить заживление раны.

Когда он это сделал, устройство перестало пищать и каждый показатель медленно возвращался в норму. Цинь Хаодун вздохнул с облегчением, потому что ему удалось спасти мать своего ребенка из лап смерти.

После того как первая помощь была оказана, Цинь Хаодун поднял руки, вытащил все серебряные иглы из Линь Момо, затем взял другую серебряную иглу и проколол Даньтянь в животе.

Лечение Линь Момо начало только первые шаги. Она не была полностью, вне опасности, и ее поврежденные ткани не были полностью восстановлены. Серебряная игла, которую он использовал на этот раз содержала сущность подлинной Ци Зеленого Леса, которая могла помочь восстановить раны непрерывно.

После того, как все было сделано, Цинь Хаодун поспешно вышел из приемного покоя, потому что мать ребенка была в порядке, тогда как ребенок плакал снаружи.

Ан Биру с тревогой ждала у двери приемного покоя, до тех пор, пока дверь внезапно не открылась и из нее не вышел интерн.

Едва Цинь Хаодун вышел, как его окружили Чжан Дэшен и другие мужчины. Ан Биру крикнула:

- Что вы сделали с президентом?

- Теперь она в порядке – Говоря это Цинь Хаодун пристально смотрел на Тан-Тана. В тот момент в его глазах была только собственная дочь.

- В порядке? – Ан Биру не поверила ни единому слову, взяла Тан-Тана на руки и поспешила в приемный покой.

Лежа на больничной койке, Линь Момо казалось спокойной в ее присутствии. Если не считать кровь, то выглядела она так будто спала. Если бы не медицинский аппарат показывающий нормальное состояние, то Ан Биру подумала бы что Цинь Хаодун хотел убить ее.

Ан Биру не могла поверить своим глазам. Она была свидетелем, как выглядит Линь Момо – она была при смерти. Как Линь Момо могла так быстро восстановиться?

Дверь приемного покоя была закрыта всего десять минут. Каким бы изощренным ни было медицинское искусство Цинь Хаодуна, он был не способен исцелить такую серьезную рану за такое короткое время, если только был бы бессмертным.

- Вы действительно вылечили президента? – неосознанно спросила Ан Биру.

- Да, с госпожой Линь все в порядке – ответил Цинь Хаодун.

- Здорово! Здорово!

Малышка поняла, о чем говорили взрослые и захлопала в ладоши от восторга.

- Тан-Тан так счастлива! Тан-Тан может забрать мамочку!

Глядя на довольную Тан-Тан, Цинь Хаодун сказал Ан Биру:

- Госпожа Ан, могу ли я обнять ее на минутку?

- Ну…

Казалось Ан Биру колеблется. Как правило посторонним не разрешалось приближаться к Тан-Тану, но Цинь Хаодун спас Линь Момо, и он не выглядел плохим парнем.

- Мисс Ан, я больше всего люблю детей. Позвольте мне обнять ее на минутку – упрашивал Цинь Хаодун.

- Брат, обними меня! Брат, обними меня!

Минуту назад Тан-Тан не могла не перестать плакать, но теперь она протянула пухлые, как у щенка, руки к Цинь Хаодуну.

Ан Биру была немного удивлена. Она знала, что Тан-Тан привередлива и не любит, когда незнакомцы обнимают ее, поэтому ее смущало, что Тан-Тан по-видимому была расположена к молодому человеку

Она покосилась на нескольких телохранителей, стоящих у дверей, уверенная что все будет в порядке. Затем она передала малышку Цинь Хаодуну.

«Доча…» - Внутренне вскрикнул Цинь Хаодун и крепко ее обнял.

В его сердце вспыхнуло чувство родственных уз. На протяжении всех пятисот лет его жизни он не ожидал что у него есть дочка. Теперь он не был всемогущим Императором Зеленым Лесом, а был просто отцом, сильно любящим свою дочь.

- Старший брат, ты такой красивый – Тан-Тан протянула свои маленькие ручки и взяла Цинь Хаодуна за щеки.

- Я не твой старший брат. Я твой дядя.

Цинь Хаодун мягко поправил Тан-Тан. Его дочь называла его братом. Какими странными были отношения между поколениями. (возрастная субординация)

- Но мама мне говорила, что бородатый – это дядя, а без бороды – брат. У тебя нету бороды. Разве я не должна называть тебя братом?

- Эм… - Ее слова немножко смутили Цинь Хаодуна – Это тело хорошее, но с бородой оно выглядит по-детски.

- Именно поэтому ты должна называть меня дядей.

- Хорошо. Красивый дядя.

- Как тебя зовут? – спросил Цинь Хаодун.

- Тан-Тан!

Слова дочери тепло тронули сердце Цинь Хаодуна. С властью семьи Линь было нетрудно проверить его личность. Самое ценное это то, что Линь Момо оставила дочери его фамилию.

- Дядя красавчик, ты спас мою мамочку? – спросила малышка обвив руками шею Цинь Хаодунга.

- Да! Поскольку она мама Тан-Тана, я должен был спасти ее – привычно ответил Цинь Хаодун.

- А почему тот человек мешал тебе спасать маму?

- Потому что он болван. Он не мог спасти твою маму и думал, что я тоже не смогу это сделать.

- Дурак, большой дурак! – Хихикнула Тан-Тан Дядя-красавчик, как вы спасли мою маму? Вы чудо-доктор?

- Да, я чудо-доктор! – кивнул Цинь Хаодун. В Мире Культивации он был знаменитым святым доктором, и никто кроме него не заслуживал этого титула.

- Ты такой крутой, дядя. Могу я называть тебя волшебным доктором?

- Конечно.

- Волшебный доктор, когда мама сможет поговорить со мной? Когда она сможет отвести меня в детский сад?

- Завтра. Завтра твоя мама поговорит с тобой и отправит в детский сад.

- Вот здорово! Спасибо, волшебный доктор! – малышка поцеловала Цинь Хаодуна говоря это.

«О, мой бог, мое сердце сейчас вырвется на свободу»

Лицо Цинь Хаодуна расплылось в радостной улыбке словно цветок. Никогда еще он не был так взволнован, даже когда целовал императрицу. Поцелуй дочери был дороже всего на свете.

Цинь Хаодун успокоился и сказал: «Хорошо, давай выйдем и дадим маме отдохнуть. Хорошо?»

- Ладно, пойдем поиграет. Мамочка должна хорошо выспаться.

Цинь Хаодун взял Тан-Тан за руку и вышел из приемного покоя. Они начали играть у двери.

В кабинете у начальника Ма Гоцян, задыхаясь стоял перед Вэнь Чанцзяном.

- Начальник, случилось… случилось что-то ужасное!

Вэнь Чанцзян нахмурился и спросил:

- Почему ты так спешишь? Что случилось?

- Наш новый интерн в нашей больницу навлек на нас беду… катастрофу…

Ма Гоцян кратко рассказал о том, что произошло, и подчеркнул, что Цинь Хаодун, несмотря на все его уговоры, навязал Линь Момо операцию.

- Что? Интерн делает операцию дочери семьи Линь.

С комфортом восседавший на кресле Вэнь Чанзянь, тут же резко вскочил на ноги едва услышав, что стажер делает операцию Линь Момо.

Хоть он и был начальником больницы, он не смел провоцировать семью Линь. Если Линь Момо умрет в больнице Цзяньнань из-за стажера, Вэнь Чанцзян окажется в трудном положении, так как не сможет противостоять ярости семьи Линь.

- Да, стажера зовут Цинь Хаодун. Он глубоко восхищался моим медицинским мастерством и хотел учиться у меня, но я не согласился. Кто знает, зачем этот парень так держится за неотложку и отказывается уходить? Позже он, возможно, был одержим чем-то и это так возмутительно, что он сам осмелился оперировать Мисс Линь.

- Почему ты не остановил его? – взревел Вэнь Чанцзянь.

- Начальник, я пытался, но этот парень действительно варвар. Он не слушал меня и бил.

Ма Гоцян на отпечаток ладони на своем лице и сказал:

- Начальник, я был врачом более десяти лет и никогда не видел такого буйного интерна, как он. Совершенно очевидно, что он похоронит нашу больницу. Мы должны наказать его чрезвычайно строго.

- Прекрати нести чушь. Бегом в отделение неотложной помощи, сейчас же!

С этими словами Вэнь Чанцзян поспешно вышел из кабинета. Ма Гоцян последовал за ним, и в уголках его рта появилась ухмылка. Глядя на разъяренное лицо Вэнь Чанцзяна, Ма Гоцян понял, что он успешно переложил ответственность на Цинь Хаодуна.

«Мелкий интернишка смел доставлять мне неприятности один за другим. Давай подождем и посмотрим, как я буду нещадно гнать тебя»

Они оба вышли из здания. Подойдя к приемному покою, они столкнулись с Линь Чжиюанем, который прибыл туда в спешке.

- Здравствуйте, мистер Линь – Вэнь Чанцзян немедленно подошел к нему.

Сердце Линь Чжиюаня переполняла тревога за дочь. Как он мог сейчас общаться с Вэнь Чанцзяном? Вместо этого он просто кивнул в ответ и уже собирался войти в холл, когда черный автомобиль быстро въехал и остановился перед холлом.

- Мой учитель приехал.

С этими словами Ма Гоцян побежал открывать дверцу машины. Вышел мужчина средних лет, лет около 50. Это был не кто иной, как Чжан Тяньхэ, известный мэтр медицины в городе Цзяньнань.

- Мастер Чжан, боюсь, на этот раз мне придется побеспокоить вас – сказал подошедший Линь Чжиюань. Он связался с Чжан Тянхэ, как только услышал, что его дочь попала в аварию.

Чжан Тяньхэ самодовольно сказал: «Мистер Линь не беспокойтесь. Пока я здесь, с вашей дочерью все будет в порядке»

Линь Чжиюань кивнул и сказал: Я знаю правило. Вилла №6 в районе Рухуа города Цзяньнань был подготовлен.

Будучи лучшим медицинским специалистом в городе Цзяньнань, Чжан Тянхэ имел правило для оказания медицинской помощи. То есть он не принимал никаких денег, кроме роскошных вилл. На протяжении многих лет он владел несколькими домами во всех престижных жилых районах города Цзяньнаня.

Район Рухуа был самым богатым жилым районом, разработанная группой Линя, где каждая вилла была достойна десятков миллионов юаней. Услышав, что Линь Чжиюань пообещал ему, Чжан Тянхэ удовлетворенно кивнул.

Он снова посмотрел на Ма Гоцяна и спросил: «Как обстоят дела с Мисс Линь?»

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 4 - Два идиота**

- Травмы очень серьезные – сказал Ма Гоцян, вынимая текст результатов из кармана и отправляя их Чжан Тяньхэ.

Чжан Тянхэ взял результаты и смотрел, пока он шел. Чем больше он вчитывался, тем серьезнее становилось его лицо. Он не ожидал, что Линь Момо так сильно пострадает, и даже если он возьмет дело в свои руки, шансы на успех будут двадцать процентов или даже меньше.

Однако только, что он хвастался и принял виллу в качестве оплаты. Если бы он признался, что не уверен сейчас, он был бы опозорен. Возможно, в будущем он потеряет опору в городе Цяньнань.

Между тем они подошли к двери приемного покоя. Ма Гоцян попытался воспользоваться случаем, чтобы еще раз пожаловаться, но обнаружил, что дверь приемного покоя открыта. Цинь Хаодун дразнил красивую маленькую девочку у двери и выглядел очень расслабленным.

С запавшим лицом Вэнь Чанцзян посмотрел Ма Гоцяна.

Ма Гоцян поинтересовался как открылась операционная. Чтобы доказать, что он не лгал, он подбежал и закричал:

- Цинь Хаодун, ты интерн. Кто дал тебе право проводить операции на пациентах? Мой учитель мог бы спасти Мисс Линь и без вашего вмешательства. Теперь же ее состояние ухудшилось, даже мой учитель не уверен, сможет ли он спасти ее.

Цель этого заявления обвинить Цинь Хаодуна. Чжан Тянхэ, конечно, был доволен его словами, но на его лице появилось нерадостное выражение:

- Мистер Вэнь, управление вашей больницей слишком хаотичное. Как я мне справиться с этим?

Вэнь Чаньзян, который уже давно сгорал от гнева, сразу же сказал холодным тоном:

- Простой интерн не может оперировать пациента без квалификации врача. Теперь ты уволен.

Именно этого и ожидал Цинь Хаодун. В данный момент его не волновало положение интерна. Важным было то что он спас Линь Момо и нашел свою дочь.

- Я могу уйти, но я вылечил Мисс Линь. Не снимайте с нее серебряную иглу до рассвета – говоря это он не смотрел на Вэнь Чаньцзяна, а все время с любовью смотрел на Тан-Тан.

- Бред! - Чжан Тянхэ усмехнулся. Он только что видел результаты экспертизы. Он не верил, что Линь Момо можно вылечить, не говоря уже о том, чтобы верить словам стажера.

Конечно, Линь Чжиюань тоже в это не верил. Он не понимал, как его внучка оказалось так близко к этому стажеру, но сейчас у него не было времени обращать на это внимание. Он настойчиво сказал:

- Мастер Чжан, не теряйте времени, вы должны спешить и вылечить мою дочку.

Услышав, что люди будут продолжать лечить ее маму, малышка детским голосом сказала:

- Дедушка, травмы мамочки были вылечены Волшебным Доктором. Завтра она проснется и отведет меня в детский сад.

И все же Линь Чжиюань все еще не верил словам Тан-Тан, думая, что это Ан Биру так сказала, чтобы утешить ребенка. Он привел Чжан Тянхэ в приемный покой, Ма Гоцян также последовал за ним. Ан Биру хотела все объяснить Линь Чжиюану, но у нее не было возможности заговорить

- Волшебный доктор, они мне не верят – Малышка недовольно скривила губы, словно в любой момент могла расплакаться.

Цинь Хаодун поспешил успокоить ее: Не грусти, они тебе не верят, потому что все они идиоты.

- Дедушка не идиот - сказала малышка. Похоже, она испытывала глубокую привязанность к Линь Чжиюаню.

- Да, дедушка не идиот, но его обманули идиоты. Человек, которого ты только что видела, большой идиот, а теперь он привел сюда старого идиота!

- Ахахахаха… большой идиот, старый идиот, два идиота такие смешные! – Малышка сразу повеселела.

- Волшебный доктор, я проголодалась. Ты можешь угостить меня чем-нибудь вкусненьким? – Малышка только что вернулась из детского сада и еще не ела, поэтому она была голодной.

- Раз уж ты проголодалась, дядя возьмет тебя и купит тебе что-нибудь вкусненького.

- Славненько-славненько, я буду есть вкусняшки…

Хоть Цинь Хаодуну и хотелось остаться наедине с дочерью, он понимал, что в такой ситуации — это невозможно. Он сказал Ан Биру: пойдем вместе.

Ан Биру определенно беспокоилась что они будут одни. Она последовала за ними в магазин через дорогу, сопровождаемая двумя телохранителями.

В приемном покое Динь Чжиюань и другие ошеломленно смотрели на Линь Момо, лежащую. На больничной койке.

Она все еще была в коме, но ее лицо было румяным и спокойным. Она не была похожа на серьезно раненую пациентку.

Чжан Тяньхэ, известный знаток в медицинских кругах, он баловался как традиционной китайской медициной, так и западной. Сначала он посмотрел на данные приборов, а потом пощупал пульс Линь Момо. Он про себя подумал: Разве это пациент? Нет никаких серьезных травм!

Увидев Линь Момо, Линь Чжиюань почувствовал некоторое облегчение, но все же спросил:

- Мастер Чжань, что с моей дочерью?

Чжан Тянхэ сказал: «Может быть что-то не так с оборудованием в больнице. Со здоровьем мисс Линь все порядке. Я выпишу ей лекарство, и через несколько дней она поправится»

Линь Чжиюань почувствовал облегчение от слов Чжан Тяньхэ.

Увидев серебряную иглу в животе Линь Момо, Ма Гоцян сказал учителю Чжан Тяньхэ:

- Это должна быть, та самая серебряная игла, о которой говорил стажер. Нелепо что интерн, который ничего не знает, осмеливается учить мастера как лечить болезни. Я действительно не знаю откуда у него такое бесстрашие.

Чжан Тяньхэ сказал: Просто маленькие хитрости, для ввода в заблуждение. Мисс Линь не ранена вовсе. Вытащите его

Линь Чжиюань, очень проницательный бизнесмен, похоже что-то понял и сказал: Мистер Чжан, эта иголка ничего не значит может быть оставить ее там?

Ма Гоцян был напуган, что сейчас намочит штаны. С ненавистью в сердце он был готов безжалостно опозорить Цинь Хаодуна.

Он сказал: Линь, мой учитель сказал, что интерн просто нас дурачит. Вы не должны ему верить.

Линь Чжиюань больше ничего не мог сказать. В конце концов, с одной стороны верить известному мастеру медицины, а с другой никому неизвестному жалкому интерну. Если сравнивать, то естественно, он бы предпочел верить Чжан Тяньхэ.

Ма Гоцян вытащил серебряную иглу, внутренне хихикая: «Интерн хотел покрасоваться. Я никогда ему не позволю»

Между тем, едва он успел убрать руку, как лицо Линь Момо быстро побледнело, а приборы рядом начали издавать сигналы тревоги.

Ма Гоцян был потрясен. Как такое могло случиться?

- Что ты сделал ублюдок? – Линь Чжиюань схватил Ма Гоцяна за воротник и накричал.

- Мистер Линь позвольте для начала… - Ма Гоцян в панике посмотрел на Чжан Тяньхэ – У-учитель, сделайте что-нибудь!

Чжан Тяньхэ бросился вперед, чтобы повторно проверить ее пульс. Он тревожно нахмурился, потому что пульс, который недавно был стабильным и ровным сейчас был в беспорядке. Она может умереть в любой момент. Более того, он совершенно не понимал, в чем проблема.

- Чжан Тяньхэ что все это значит? – Видя, как умирает его дочь, Линь Чжиюань вел себя как разъяренный лев.

-Э-эм… - Чажн Тяньхэ не мог сказать из-за чего все это. Он повернул голову к Ма Гоцяну и спросил: Что ты наделал скотина?

- Учитель я не виноват. Это вы меня заставили вытащить иглу – в панике сказал Ма Гоцян.

Чжан Тяньхэ хлопнул по лицу Мо Гоцяна и накричал: Ублюдок ты осмеливаешься перечить своему учителю? Только что я проверял твои медицинские навыки. Я не ожидал, что ты вытащишь иглу раньше, без моего ведома. Твой уровень недостаточен чтобы вообще быть врачом.

Ма Гоцян был потрясен. Он сразу понял, что старик не хочет брать ответственность на себя. Он жертвовал пешкой чтобы спасти короля. Поэтому Ма Гоцян последовал его примеру. Не обращая внимания на привязанность между наставником и учеником, он закричал:

- Старик ты только что приказал мне вытащить его. Как ты можешь винить меня?

- Ах ты смутьян…

Видя, что эти двое только сорятся и уклоняются от ответственности, Линь Чжиюань возжелал убить их на месте. Тогда он понял, что именно тот молодой человек спас его дочь, а теперь эти два идиота все испортили.

- Заткнитесь оба! Если сегодня что-то случится с моей дочерью, вас обоих похоронят вместе с ней.

Чжан Тяньхэ был в шоке от всего сказанного. За последние годы он спас многих высокопоставленных чиновников и имел тесные отношения с некоторыми из них. Однако в глазах Линя это было ничто. Убить его, для Линь Чжиюаня было так же просто, как и убить цыпленка.

Ма Гоцян также понял, что стал причиной катастрофы. В отчаянии он сказал: М-может мне поставить иглу обратно?

Линь Чжиюань ударил его по лицу: Ты хоть знаешь куда его вставлять?

Хотя он был несведущ в медицине, но знал, что иглу просто так не воткнешь куда надо.

В это время Вэнь Чанцзян отвел Линь Чжиюаня и посоветовал ему: Мистер Линь вам нужно немножко успокоиться. Нужно срочно спасти Мисс Линь.

Линь Чжиюань пнул Ма Гоцяна в сторону и яростно сказал: Эти два подонка ничего не могут сделать. Как мы можем спасти ее?

- Они не могут, но кто-то может. Верните интерна, у него должен быть способ.

Вэнь Чанцхян молча наблюдал за происходящим. Как начальник больницы, у него все еще было свое чутье. Он видел, что происходит. Если они снова захотят спасти Линь Момо, единственным решением будет попросить Цинь Хаодуна вернуться.

Линь Чжиюань тоже подумал об этом: Да! Да! Я сейчас пошлю за ним.

Ма Гоцян вышел вперед и сказал: Я пойду и попрошу его вернуться.

Прежде чем Линь Чжиюань успел что-то сказать, он повернулся и выбежал.

Он не был глупцом. Он не думал, что Линь Чжиюань сейчас шутит. Если Линь Момо действительно умрет, связи Чжан Тяньхэ в городе могут спасти ему жизнь, но не Ма Гоцяну – он пустое место. Для него это был тупик. Просить Цинь Хаодуна вернуться назад, вот единственный шанс для него остаться в живых.

Цинь Хаодун отвел Тан-Тан и Ан Биру в магазин напротив и купил закуски. Как только они подошли к воротам больницы Цзяньнань, они увидели Ма Гоцяна бегущего к ним.

- Цинь я был не прав. Я не должен был быть снобом, как собака и смотреть на тебя свысока. Я был мелочным как цыпленок и я не должен был завидовать твоим медицинским талантам, пожалуйста, быстро спаси меня…. – Ма Гоцян упал на колени перед Цинь Хаодуном, шлепнул себя, жалобно умоляя.

Перед лицом угрозы жизни он боялся, что Цинь Хаодун не пойдет лечить Линь Момо, а время поджимало, поэтому он опустился на колени.

- Что случилось? Нас не был всего ничего, а он уже свихнулся?

Цинь Хаодун и Ан Биру посмотрели на Ма Гоцяна, который, к удивлению, всех бил себя по щекам. Цинь Хаодун с некой нервозностью смотрел на него.

- Волшебный доктор, что с этим большим идиотом не так? Он с ума сошел?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 5 - Неудавшаяся месть**

- Цинь вернись и проверь состояние госпожи Линь. Поторопись иначе будет слишком поздно.

Ма Гоцян просил настойчиво. Его будущее и жизнь были под угрозой, поэтому он должен был спешить.

- О чем ты говоришь? – спросил Цинь Хаодун.

- С Мисс Линь что-то не так; Она в опасности. Вернись, помоги ей, пожалуйста.

- Как? Что ты сделал? – спросил Цинь Хаодун ледяным тоном. Он очень хорошо знал состояние Линь Момо. Пока игла в ее теле, она будет в порядке.

- Не вини меня. Чжан Тяньхэ попросил меня вытащить иглу.

- Выродок - Не успел Ма Гоцян договорить, Цинь Хаодун нанес ему сильный удар ногой в живот и отшвырнул его в сторону. Ма Гоцяна отбросило, как мяч, и он упал на клумбу в семи или восьми метрах от него.

- Большой дурак полетел. Играть в футбол действительно весело! – Тан-Тан азартно захлопала в ладоши.

Зная, что Линь Момо в опасности, Цинь Хаодун тотчас же передал Тан-Тан Ан Биру и бросился в отделение неотложной помощи, оставив свою тень позади.

- О боже, как он может быть таким быстрым? – Ан Биру была поражена скоростью Цинь Хаодуна осознала, что этот молодой человек не был обычным человеком. Она последовала за ним вместе с Тан-Тан.

Видя, что рана Линь Момо стала хуже, Линь Чжиюань забеспокоился, как кот на раскаленных кирпичах.

Увидев в дверях Цинь Хаодуна, он бросился к нему, как спасителю: Доктор Цинь это все моя вина. Пожалуйста спасите мою дочь. Что бы ты ни попросил…

- Не волнуйтесь, мистер Линь. Все будет хорошо - Прежде чем Линь Чжиюань успел что-то сказать Цинь Хаодун подошел к кровати Линь Момо.

Линь Чжиюань был слегка удивлен. Он думал, что Цинь Хаодун потребует непомерную цену, прежде чем согласится на его просьбу. Однако Цинь Хаодун ни о чем не попросил.

- Прочь с дороги.

Цинь Хаодун оттолкнул Чжан Тяньхэ, который прогуливался вокруг кровати Линь Момо. Он не собирался любезничать с человеком, из-за которого чуть не умерла мать его ребенка.

- Хорошо…

Чжан Тяньхэ всегда уважали как мэтра. Куда бы он ни пошел, люди приветливо улыбались и проявляли уважение. С ним никогда так не обращались, но он не осмеливался возражать.

Цинь Хаодун не обошел его беспощадным взглядом. Он пощупал пульс Линь Момо, вынул несколько игл и вставил их в дюжину акупунктурных точек на груди Линь Момо.

Как по волшебству, состояние Линь Момо стабилизировалось вскоре после того, как Цинь Хаодун ввел иглы в ее тело. Кроме того, медицинская аппаратура перестала издавать тревожные звуки.

Чжан Тяньхэ, Вэнь Чанцзян и Линь Чжиюань в изумлении разинули рты. Если бы они не видели этого собственными глазами, они бы не поверили, что в мире существует такое удивительное врачебное искусство.

- Готово. Теперь она в порядке – Цинь Хаодун, что кто-то должен хотеть поговорить, поэтому он махнул рукой и сказал: Давайте поговорим снаружи. Мисс Линь нужно хорошенько отдохнуть.

Они вышли из комнаты вместе, и когда они вышли, Линь Чжиюань взял Цинь Хаодуна за руки и сказал со слезами благодарности: Доктор Цинь, спасибо! Я очень ценю то, что ты сделал.

- Пожалуйста мистер Линь. Это то что я должен был сделать – ответил Цинь Хаодун.

Линь Чжиюань не догадывался какой глубинный смысл вкладывал в эту фразу Цинь Хаодун, поэтому он снова заговорил - Момо моя единственная дочь. Спасение моей дочери означает спасение всей моей семьи.

Цинь Хаодун ответил:

- Хотя состояние мисс Линь стабилизировалось, во избежание каких-либо непредвиденных обстоятельств, пожалуйста, позвольте мне остаться здесь, чтобы присмотреть за ней сегодня. Вы не против?

- Это было бы здорово, если вы настаиваете. Спасибо большое - Заботясь о безопасности дочери, Линь Чжиюань беспокоился о том, как попросить Цинь Хаодуна о помощи. Он не ожидал, что Цинь Хаодун сам предложит ему это.

- Доктор Цинь, это ключи от виллы №6 в районе Рухуа. С этого момента он ваш.

Говоря это Линь Чжиюань передал связку ключей интерну. Цинь Хаодун принял их без колебаний и положил в карман. Император Зеленый Лес был выдающейся личностью. В мире культивации кто-то даже давал ему целый город, чтобы получить лечение, поэтому дом был мелочью в его глазах.

Чжан Тяньхэ пришел в себя от изумления перед магическим мастерством Цинь Хаодуна. Он изобразил заискивающую улыбку и подойдя к Цинь Хаодуну, сказал:

- Мистер Цинь, я бы хотел быть вашим учеником, чтобы вы меня научили своим медицинским навыкам.

От того что он видел, он мог сказать, что навыки Цинь Хаодун были гораздо более удивительными, чем его. Если он овладеет этими навыками, то он сможет получить все что он захочет, не только в городе Цзяньнань, но и во всей провинции Цзяньнань.

Он всегда искал только выгоду. До тех пор, пока он мог получать достаточно прибыли, он прогибался перед кем угодно. По этой причине, он выдвинул идею Цинь Хаодуну быть его учителем. С его точки зрения, он был известным в городе и поступая таким образом, он принижал себя, поэтому он думал, что Цинь Хаодун с радостью примет его предложение.

Однако, к его удивлению, Цинь Хаодун даже не взглянул на него и просто склонил голову набок.

- Волшебный доктор, обними меня.

Тан-Тан брыкалась в руках Ан Биру, желая, чтобы Цинь Хаодун обнял ее, когда они подошли. Увидев свою дочь, лицо Цинь Хаодуна тотчас же приняло ласковое выражение, и он обнял ее.

Чжан Тяньхэ переменился в лице. Он подавил свой гнев и сказал:

Мистер Цинь, если ты научишь меня своим навыкам, многие люди будут спасены благодаря этому. С моим статусом это не будет позором для твоего мастерства.

- Похоже вы заработаете много вилл, благодаря моим навыкам.

Линь Чжиюань ледяным тоном сказал – Это жадный и неспособный «Мастер» Чжан – он сильно его разочаровал и вызывал отвращение.

С холодной улыбкой вмешался Цинь Хаодун – Я владею этими навыками, но я не хочу учить тебя. Что ты сможешь с этим поделать?

Чжан Тяньхэ взволнованно закричал – Как такое могло случиться? Ты позоришь свое мастерство. Это неправильно.

- Что ты считаешь правильным? – многозначительно спросил Цинь Хаодун.

- Так как я унизил себя, попросив тебя быть моим учителем, ты должен научить всему что ты освоил, и позволить мне продолжать свое дело, спасать людей…

Слушая болтовню Чжан Тяньхэ, Цинь Хаодун наконец-то понял, как выглядит человек, который проповедовал против воровства, но у которого в рукаве был гусь. Он крикнул ему: Исчезни.

После крика он пнул Чжан Тяньхэ и тот покатился по коридору как мяч.

- Славно! Славно! Старый идиот снова полетел. Волшебный доктор смотрится так круто.

Тан-Тан снова обрадовалась. Она продолжала хлопать в ладоши, бормоча: Играть в футбол так весело. Я хочу еще.

Цинь Хаодун был немного подавлен, потому что он лицезрел жестокую сторону своей дочери. Тем не менее он считал, что должен удовлетворить ее пожелание.

Ма Гоцян подбежал к ним, весь в пыли и грязи, с травяными листьями на голове, но прежде чем он успел что-то сказать, его вышвырнула большая нога и он отлетел в сторону.

Как только Чжан Тяньхэ поднялся на ноги, его снова сбил летящий Ма Гоцян. Они катались по земле как тыквы.

Браво! Браво! Большой идиот снова полетел. Это так забавно – хихикнула Тан-Тан.

Прямо в этот момент пришел Вэнь Чанцзян и сказал интерну: Цинь, хочешь работать в нашей больнице? Пока вы говорите: «Да», вы будете нашим штатным врачом немедленно.

Линь Чжиюань вмешался: Навыки мистера Цинь настолько превосходны что… разве это не пустая трата времени, позволить ему работать здесь обычным врачом?

- Да…да… я настолько глуп, что не ясно выразился

Не успел Вэнь Чанцзян договорить, как Ма Гоцян снова покатился по земле.

Чжан Тяньхэ не был врачом этой больницы, но Ма Гоцян был. Поэтому он не мог просто так уйти, как сделал подавленный Чжан Тяньхэ. Он должен был зарабатывать на жизнь в этой больнице.

- Д-ди..директор…

Не успел Ма Гоцян договорить как Вэнь Чанцзян невозмутимо сказал ему: Не называй меня директором. С этого момента ты больше не врач этой больницы.

- Директор, пожалуйста не делайте этого. Я вас умоляю дайте мне шанс…

Ма Гоцян умолял Вэнь Чанцзяна, но тот даже не взгялнул на него, а просто с улыбкой повернулся к Цинь Хаодуну и сказал: Цинь, до тех пор, пока у тебя будет желание работать здесь, ты можешь заменить Ма Гоцяна на посту главного врача.

Ма Гоцян помрачнел. Он не ожидал, что так быстро потеряет свое положение перед Цинь Хаодуном, которое он приобрел за последние годы. Если бы он это предвидел, то ни за что не пошел бы жаловаться директору. Теперь он пошел за шерстью и вернулся остриженным.

Однако прежняя должность главного врача в глазах Ма Гоцяна не имела ничего общего с положением Цинь Хаодуна. Цинь Хаодун хотел продвигать традиционную китайскую медицину, поэтому он не собирался работать врачом в этой больнице.

- Спасибо, мистер Вэнь, но я не окончил интернатуру, так что я не планирую работать сейчас.

- А? – Вэнь Чанцзян не ожидал такого ответа и поспешно повторил – Цинь, пожалуйста, подумай еще раз. Что касается вашего диплома, я могу рассмотреть его как особый случай.

- Нет, я правда не хочу сейчас работать – Цинь Хаодун снова без колебаний отказался.

Вэнь Чанцзян с сожалением покачал головой. Он осознал ценность медицинских навыков Цинь Хаодуна. Если бы он был врачом в этой больнице, будущее этого заведения было бы многообещающим. Однако Цинь Хаодун не принял оливковую ветвь.

- Потеряйся! Не стой здесь и не позорь себя – Вэнь Чанцзян развернулся и вымещал свой гнев на Ма Гоцяна. Он вышвырнул его из больницы и договорился, чтобы кто-то перевел Линь Момо в ВИП-комнату перед отъездом.

Было десять вечера. Тан-Тан непрерывно зевала. Очевидно ей хотелось спать.

Линь Чжиюань сказал: Доктор Цинь, я собираюсь взять Тан-Тан домой. Пожалуйста позаботьтесь о Момо, спасибо.

Цинь Хаодун ответил: Все в порядке, будьте уверены. Я позабочусь о Мисс Линь.

- Я не хочу домой; Я хочу играть с волшебным доктором – сказала Тан-Тан обвив руками шею Цинь Хаодуна.

- Тан-Тан тебе надо домой поспать для начала, а то завтра ты будешь слишком уставшей, чтобы играть со мной – пытался убедить ее Цинь Хаодун.

- Хорошо, я пойду домой. Волшебный доктор не забудьте поиграть со мной завтра.

- Да, я зайду к тебе завтра.

- Обещай мне на мизинчиках – Тан-Тан протянула мизинчик.

- Конечно – он протянул свой мизинец и подцепил его своим.

- Волшебный доктор, до завтра – Тан-Тан поцеловала Цинь Хаодуна в щеку и неохотно вернулась в объятия дедушки.

Линь Чжиюань ушел вместе с Тан-Тан, оставив там Ан Биру и двух телохранителей.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 6 - Это убийство**

ВИП-палата была хорошо обустроена. Цинь Хаодун принес горшок с горячей водой, чтобы вытереть полотенцем пятно крови на теле Линь Момо.

- Мистер Цинь, позвольте мне помочь – сказала Ан Биру.

- Нет, ты не знаешь где раны. Ты легко сможешь их задеть – Отказавшись от помощи Ан Биру, Цинь Хаодун начал омывать тело Линь Момо.

Ан Биру больше ничего не сказала и уставилась на молодого человека перед собой. Его движения были такими нежными, а выражение лица таким серьезным, словно он вытирал драгоценное сокровище. Ан Биру удивлялась, почему у молодого человека, которому едва перевалило за двадцать исходило такое сильное чувство зрелости и превратности в глазах. Почему он так выглядел?

Вскоре Цинь Хаодун стер все пятна крови с лица Линь Момо, открыв перед собой потрясающее лицо.

Хоть он и видел много святых и могущественных принцесс, многие из которых были прекрасными женщинами, которых редко можно было увидеть в человеческом мире, он все еще был потрясен красотой Линь Момо.

«Глядя на ее лицо, тело, фигуру… неудивительно что она моя женщина. Она такая красивая, чертовски красивая»

При первом взгляде на Тан-Тан, Цинь Хаодун увидел в Линь Момо свою женщину.

- Почему я не видел отца Тан-Тан? – спросил Цинь Хаодун. Он хотел выяснить, была ли Линь Момо замужем или нет.

- У Тан-Тан нет отца – со вздохом ответила Ан Биру и тут же продолжила – Босс никогда не говорила нам кто отец Тан-Тан и этот человек ни разу не появлялся.

- Может у Момо и были причины, но этот бесчувственный человек столько лет не навещал свою собственную дочь. Если я когда-нибудь узнаю кто он, я все ему шары поотрываю – со злостью сказала Ан Биру.

Она была не только помощницей, но и хорошей подругой, поэтому все время защищала ее от этого человека.

- Кхе…кхе…кхе… - Цинь Хаодун закашлялся, едва не задохнувшись от собственной слюны.

- Доктор Цинь вы в порядке? – спросила Ан Биру глядя на него с удивлением.

- Я в порядке… в порядке – Цинь Хаодун подсознательно поджал ноги и сменил тему – Мисс Линь такая прекрасная девушка. Должно быть многие за ней ухаживают. Неужели она не собирается выйти замуж?

- Нет. Возможно это из-за того равнодушного человека, что ранил ее сердце. С тех пор как появилась Тан-Тан, ее характер сильно изменился, и она стала более отчужденной и замкнутой от всех. У нее даже не было парня, не то чтобы выйти замуж.

Услышав ответ, Цинь Хаодун почувствовал облегчение и вместе с тем появилось чувство жалости к ней.

Он продолжал спрашивать: Что случилось сегодня? Как она получила эти травмы?

Он был в сомнениях. Учитывая статус Линь Момо и сопровождающих ее телохранителей, она не должна была попасть в серьезную аварию.

- Мы с боссом шли в детский сад Тан-Тан, чтобы отвезти ее домой, но когда переходили дорогу, неожиданно черная машина без опознавательного номера наехала на Момо.

Цинь Хаодун нахмурившись спросил: Выяснили кто водитель?

- Нет, эта машина даже не остановилась после столкновения с нами и просто ускорилась, чтобы скрыться. Я почувствовала, что это не просто несчастный случай, поэтому я сказала Чжан Дебяо и другим телохранителям отвезти Момо в больницу, а я пошла в детский садик забрать Тан-Тан опасаясь еще какого-нибудь «несчастного случая»

- Я только позвонила в полицию и мне сообщили, что машину нашли у подножия скалы, а водитель разбился вдребезги.

- Это не автомобильная авария, это убийство – ледяным тоном сказал Цинь Хаодун.

- Это нормально – ответила Ан биру – После того, как Момо заняла место президента, бизнес группы Линь увеличился в два раза. Это задело чьи-то интересы, поэтому естественно, есть люди, которые хотят ее смерти. Более того, даже в нашей группе нет мира. Многие жаждут занять пост президента.

«Кто посмеет причинить вред моей девушке, будет брошен в самое дно ада» - тайком фыркнул Цинь Хаодун. Холодная атмосфера сразу же наполнила комнату.

- Что случилось? Температура на кондиционере слишком низкая? – Ан Биру плотнее застегнула воротничок и включила, обогрев на два градуса по Цельсию.

Утром следующего дня Цинь Хаодун вытащил иглы из живота Линь Момо. После ночи питания подлинным Ци, большинство ее ран были исцелены, что было чудом в истории современной медицины.

Однако Цинь Хаодун покачал головой.

«Мой уровень культивации слишком низок, что ограничивает мои медицинские навыки. Если бы я обладал тем уровнем что у меня был в Мире Культивации, я бы смог вылечить ее в считанные секунды»

После того как Цинь Хаодун вытащил из нее иглу, Линь Момо открыла глаза и села.

Несмотря на то что она была тяжело ранена прошлой ночью, она все еще была в сознании, поэтому она знала все что произошло позже, и что человек перед ней спас ее от врат ада.

Она сказала Цинь Хаодуну: Спасибо вам, доктор Цинь.

Цинь Хаодун наблюдал за Линь Момо, которая источала замкнутостью и вызывало в нем чувство отчужденности с головы до ног. Он не чувствовал тепла от ее слов и едва мог признать в ней ту увлеченную и полную энтузиазма девушку, которую встретил той ночью.

- Не стоит благодарить, Мисс Линь. Это то что я должен был сделать – ответил Цинь Хаодун.

Заметив, что интерн пристально смотрит на нее, Линь Момо слегка нахмурилась. Ей не нравилось, когда на нее пялились.

- Сестра Ан, выпишите доктору Цинь чек на миллион юаней в знак моей признательности.

- Цинь Хаодун сказал: Вам нет нужды этого делать, так как мистер Линь уже заплатил мне домом.

- Это подарок моего отца, а это мой. В конце концов, нет ничего ценнее чем моя жизнь – Линь Момо очень боялась после аварии. Что если бы она погибла в аварии, то Тан-Тан осталась бы без матери. Подумав об этом она испугалась.

Ан Биру стоявшая рядом с Линь Момо, была поражена. Вчера вечером, когда Цинь Хаодун сказал Тан-Тан что мама выздоровеет на следующее утро, она подумала, что это ложь, чтобы успокоить ребенка, и не ожидала что все это окажется правдой.

«У этого человека исключительные способности. Он вылечил умирающую девушку всего за одну ночь»

Она была в изумлении, пока не услышала слова Линь Момо. После, достав чековую книжку из сумочки, она выписала чек на один миллион юаней и передала его Цинь Хаодуну.

- Мисс Линь. я говорил вам, что не могу принять это – Цинь Хаодун не взял чек.

Линь Момо спросила: Ну доктор Цинь, для вас это слишком мало? Назовите мне сумму, я уверенна что смогу удовлетворить вас.

- Дело не в деньгах – сказал Цинь Хаодун – Мисс Линь если вы действительно хотите поблагодарить меня, исполните мою просьбу.

Линь Момо задавалась вопросом, какая просьбы может быть дороже миллиона юаней, и когда она подумала о том, как Цинь Хаодун смотрел на нее, она казалось, догадывалась чего он хочет.

Она тут же ответила: Доктор Цинь, если вы думаете, что можете иметь некоторые виды в отношении меня, только потому что спасли мою жизнь, вы ошибаетесь. Даже не думайте об этом.

Ее сложно было винить за ход ее мыслей, потому что мужчины, ухаживающие за ней все эти годы, были как мухи, которых она не могла прогнать. С нее было достаточно, вот почему она всегда была неприступной.

- Что? – Циинь Хаодун был слегка удивлен, но сразу понял, что она имела в виду – он быстро сказал – Мисс Линь вы меня неправильно поняли. Это не то что вы подумали. Просто я нашел Тан-Тан мне по душе, так что я хочу быть ее крестным отцом. У меня только одна просьба.

Хотя он также хотел завоевать расположение Линь Момо, он знал, что должен быть терпеливым. Еще важнее было позволить Тан-Тан называть ее отцом, так как он был расстроен тем, что его собственная дочь называла его дядей.

Крестный отец тоже было кем-то вроде отца, и это была лучшая идея, которую он мог придумать в тот момент. Всяко лучше чем зваться дядей.

- Серьезно? Ты хочешь быть крестным отцом Тан-Тан? – Линь Момо была слегка удивлена, и ее лицо вспыхнуло румянцем, когда она поняла, что она ошибалась, думая, что Цинь Хаодун хочет ухаживать за ней.

Да, Мне очень нравится Тан-Тан – сказал Цинь Хаодун и продолжил – если вы позволите мне стать ее крестным отцом, я обещаю вам, что она ни разу не заболеет за всю ее жизнь.

- Это…

Линь Момо колебалась. То, что у Тан-Тан не было отца, всегда причиняло ей боль. Этот ненавистный человек исчез после той ночи, и никаких известий о нем не было слышно.

Тан-Тан много раз плакала, ища отца, и спрашивала Линь Момо, почему у нее нет отца, на что Линь Момо не знала, что ответить.

- Иметь крестного отца, лучше чем не иметь отца. Это может немного утешить Тан-Тан – У Линь Момо и Цинь Хаодуна были схожие мысли.

Больше всего ее тронуло то, что Цинь Хаодун пообещал ей, что Тан-Тан больше никогда не заболеет. Каждый родитель надеялся, что их дети будут здоровы. После аварии Линь Момо ярко осознала, как дорога ей жизнь.

- Ладно, если Тан-Тан не будет возражать, я не против.

- Отлично, спасибо, Мисс Линь!

Цинь Хаодун подавил волнение, опасаясь вызвать подозрения Линь Момо. Что касается Тан-Тан, то он был уверен, что она с радостью примет его как крестного отца.

В этот момент вмешалась Ан Биру: Доктор Цинь расскажите мне о дальнейшем лечении президента?

- Ей больше не нужно лечение. Она может покинуть больницу прямо сейчас.

- В самом деле? Вы говорите, что президент поправилась? – удивленно спросила Ан Биру.

Она уже не надеялась, что Линь Момо придет в себя. Было бы чудом, если бы она полностью выздоровела.

- Ну… Цинь Хаодун пришел в себя от радостного волнения и сразу же ответил – я имею в виду, что она не нуждается в лечении в больнице. Внешне она выглядит хорошо, но внутренние органы все еще нуждаются в питании. Она может лечиться дома, и она будет в порядке после того, как я буду делать ей иглоукалывание и массаж каждый день.

На самом деле Линь Момо полностью выздоровела и больше не нуждалась в лечении. Причина, по которой Цинь Хаодун произнес эти слова, заключалась в том, что он хотел создать себе шанс остаться с Линь Момо. Он хотел завоевать сердце Линь Момо как можно скорее и не упустить ни единого шанса.

- Доктор Цинь, сколько займет иглоукалывание и массаж? – спросила Линь Момо.

- Первоначальный прогноз примерно полмесяца в зависимости с какой скоростью она будет восстанавливаться в дальнейшем

Цинь Хаодун не дал ей определенного ответа и оставил некоторую свободу действий, так как знал, что такая девушка, как Линь Момо, не даст ему шанса войти в ее дом, если она не будет больше нуждаться в его лечении.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 7 - Девочка заболела**

Линь Момо встала с кровати и вытянула затекшие конечности. Она чувствовала, что ее тело восстановилось до того же уровня, что и до аварии. Цинь Хаодун был прав. Она действительно могла покинуть больницу, поэтому она попросила Ан Биру подписать документы о выписке.

Подойдя к воротам больницы, они увидели несколько лимузинов, припаркованных перед воротами. При виде Линь Момо, Чжан Дебяо подошел к ней с дюжиной телохранителей. После вчерашнего инцидента Линь Чжиюань отправил телохранителей усилить защиту своей дочери.

К разочарованию Цинь Хаодуна он видел только телохранителей и никаких признаков присутствия малышки. К счастью он заложил основу и теперь под предлогом лечения попросился посетить дом Линь Момо; в противном случае он не смог бы сегодня увидеть свою дочь.

У ворот виллы Ан Биру вернулась к работе, а Цинь Хаодун последовал за Линь Момо в дом. Как только они вошли, то увидели беспорядок. Линь Чжиюань, держа Тан-Тан на руках, в панике бросился к двери. Позади него стояла женщина-врач в белом халате и в большой маске.

Маленький ребенок в руках Линь Чжиюаня выглядела вялой и апатичной, а лицо имело зеленоватый оттенок, что контрастировало со вчерашним днем.

- Папа, что случилось? – спросила Линь Момо поспешив к ним.

- Ты действительно поправилась, Момо? – Линь Чжиюань был поражен, увидев свою дочь. Затем он объяснил ей ситуацию:

- У нее высокая температура. Я отвезу ее в больницу.

- Что случилось? Тан-Тан всегда была крепким, закалённым ребенком. Почему она внезапно заболела? – взволнованно спросила Линь Момо.

- Вчера вечером она вернулась из больницы с лихорадкой. Может, она там простудилась. Доктор Гао дала ей лекарство, но оно ей не помогло. Вот поэтому я собираюсь отвезти ее в больницу – обеспокоенно ответил Линь Чжиюань.

Доктор Гао была их семейным врачом Гао Янь, которая стояла позади него. В больших семьях, таких как семья Линь, были семейные врачи, так что они не должны были идти в больницу для общих недугов.

Гао Янь выступила вперед и объяснила: Мисс Линь, я дала Тан-Тан лучшие жаропонижающие и самые современные антибиотики, но ничего не помогло.

- Теперь у Тан-Тан высокая температура 39.5 градусов по Цельсию. Я подозреваю, что она заражена новым вирусом, который не поддается лечению в наших домашних условиях. Поэтому мы должны отправить Тан-Тан в больницу для анализа крови и поставить диагноз как можно скорее!

- Что? Вы дали ей антибиотики? Разве вы не знаете, что антибиотики вредны для детей – Услышав ее объяснения, Цинь Хаодун вышел из себя. Малышка была его источником жизни, и он ни в коем случае не позволит причинить ей вред.

- Вы сомневаетесь в моих медицинских способностях? Я лечила Тан-Тан, в соответствии с самым передовым лечением в «М» (М=некая страна) - возразила Гао Ян, прежде чем она заметила Цинь Хаодуна стоящего позади Линь Момо.

- Кто вы такой? Вы что-нибудь знаете о врачебном деле? Зачем вы допрашиваете меня? – сердито заворчала она.

Линь Момо быстро представила Цинь Хаодуна: Доктор Гао это Цинь Хаодун – Доктор Цинь.

Гао Янь всегда была высокомерной и холодной. Заметив, что Цинь Хаодун был слишком молод (около 20 лет) она дала ему холодный прием.

- Мисс Линь вы знаете мой профессионализм. Это любой врач вам докажет, любого можете спросить – презрительно подчеркнула она.

В этот момент малышка услышала голос Цинь Хаодуна и попыталась открыть глаза: Волшебный доктор, помогите! Мне так плохо. Я могу умереть – слабо вскрикнула она.

Поскольку Линь Момо была нынешним президентом группы Линь, ее травма была строго конфиденциальной, и Гао Янь не знала об этом.

Когда малышка обратилась к Цинь Хаодуну и назвала его Волшебным Доктором, выражение ее лица стало еще более презрительным.

- Волшебный доктор, что за нелепость! Ты можешь дурачить только детей!

Она говорила не очень громко, но все в комнате слышали ее. Лица Линь Чжиюаня и Линь Момо дрогнуло, боясь, что Цинь Хаодун рассердится на нее.

Цинь Хаодун проигнорировав самодовольную женщину взял девочку из рук Линь Чжиюаня – Мистер Линь, дайте мне Тан-Тан. Даже в больнице ее не вылечить.

Он видел, что малышка не была заражена никаким новым вирусом. На самом деле, это был злой дух, которого Тан-Тан поймала в больнице прошлой ночью, именно он был причиной лихорадки. В конце концов, дети уязвимы перед злыми духами. Ее здоровье сильно подорвется, если не изгнать его в ближайшее время.

- Пожалуйста, Доктор Цинь – вежливо сказал Линь Чжиюань.

Теперь он был в полном восхищении от врачебного мастерства Цинь Хаодуна.

- Нет, мистер Линь, Тан-Тан сейчас находится в очень опасной ситуации. Ни в коем случае не стоит терять времени. Ее нужно немедленно отвезти в больницу! – требовала повышенных тонах Гао Янь пытаясь остановить их.

- Доктор Гао, доктор Цинь очень искусен в исцелении. Он обязательно вылечит Тан-Тан – объяснил Линь Чжиюань.

К этому времени Цинь Хаодун положил Тан-Тан на диван в гостиной, а затем из одежды достал мешочек с иглами.

Его уровень культивации еще не восстановился. Если бы он был в Сфере Основания, он мог бы очистить тело от злого духа простым заклинанием, но в нынешней ситуации ему приходится прибегать к иглоукалыванию, чтобы достичь этой цели.

- Что? Вы традиционный китайский врач? – Как только Цинь Хаодун потянулся за своим мешком для игл, Гао Янь тут же встала между ним и Тан-Тан и начала убеждать Линь Чжиюаня и Линь Момо:

- Мистер Линь и Мисс Линь, традиционная медицина — это уловка, обман. Вы не должны верить в это. Если вы позволите этому случиться, то Тан-Тан станет только хуже.

Лицо Цинь Хаодуна мгновенно помрачнело. Эта женщина все еще пыталась его остановить:

- Вы не имеете права подвергать сомнению китайскую медицину. Прочь с дороги! – холодно упрекнул он ее.

Линь Момо подошла к ним и сказала:

- Доктор Гао, вы можете быть уверены, что доктор Цинь действительно хорош в своем деле.

- Мисс Линь, пожалуйста уважайте науку, не стоит слепо верить своим чувствам. Тан-Тан еще так молода, нельзя ей вредить просто потому что вы верите своим личным чувствам.

По ее мнению, Цинь Хаодун был ее новой игрушкой и Линь Момо верила ему исходя из личных чувств, нежели чем из-за его квалификации и медицинских навыков.

Как могла Линь Момо, властная президент компании, чьи слова имели вес, обвинять маленького семейного врача? Лицо ее вытянулось:

- Доктор Гао, я имею право выбирать, кто будет лечить Тан-Тан. Пожалуйста отойдите! – резко сказала она.

- Нет, я семейный врач и это моя работа – отвечать за своих пациентов. Я не позволю ему трогать Тан-Тан, пока я рядом или пока меня не уволят.

Го Янь работала семейным врачом в семье Линь более трех лет и пользовалась уважением Линь Момо и Линь Чжиюаня, что делало ее гордой.

Она считала само собой разумеющимся, что Линь Момо выберет ее между ней и Цинь Хаодуном. В конце концов, она была доктор медицинских наук, вернувшимся с учебы из «М» Ее образование и медицинские навыки были очень убедительными.

- Ну, значит теперь, ты уволена! – сердито сказала Линь Момо.

-Чт…Что?

Гао Янь, поняла какую глупость она только что совершила. Она быстро повернулась к Линь Чжиюань надеясь, что он не повернется к ней спиной.

- Доктор Гао, вы уже несколько лет работаете на нашу семью. Я даю вам еще один шанс. Не мешай или уходи – строго предупредил Линь Чжиюань.

Гао Янь была доктором медицинских наук, вернувшаяся с учебы из «М», но такого щедрого босса как семья Линь, трудно было найти. Стоя перед выбором: работа или гордость? Она в конце концов выбрала первое. Ее высокомерие внезапно исчезло, и она тихо отступила в сторону.

После этого Цинь Хаодун подошел к ребенку. Глядя на серебряные иглы в его руке, Тан-Тан со страхом спросила:

- Волшебный доктор ты собираешь использовать иглы?

- Да, всего несколько, все будет хорошо!

- Волшебный доктор, а это больно?

- Ты называешь меня Волшебным Доктором, конечно это не больно. Больно только от игл шарлатанов.

- Ну тогда, я закрою глаза и мне не будет больно, если я не буду смотреть.

Тан-Тан закрыла глаза и снова спросила:

- Волшебный доктор сколько времени нужно это делать?

- Все очень быстро, почему бы тебе не спеть песню для дяди? Когда песня закончиться уже все будет готово.

Затем Цинь Хаодун быстро двинулся вперед, вонзая дюжину серебряных игл в акупунктурные точки Тан-Тан с начиная с головы заканчивая ногами.

Его техника владения иглоукалывания достигла совершенства. Питаясь его подлинной Ци Зеленого Леса, маленькая девочка, не чувствуя боли вообще и начала петь свою песню закрытыми глазами.

- Маленький зайчик дорогой…. Открой-ка ты дверку…

У Тан-Тан не было большого злого духа поэтому его легко было изгнать. Прошло всего две-три минуты и Цинь Хаодун удалил его.

Когда он вытащил эти серебряные иглы, девочка все еще напевала свою песенку.

Все закончилось, Тан-Тан. Можешь остановиться – сказал Цинь Хаодун ущипнув ее за пухлые щечки.

- В самом деле? Я ничего не почувствовала! Тан-Тан взволновано запрыгнула на диван. Ее лицо, которое всего несколько минут назад было зеленым, снова приобрело свой обычный розовый цвет, и она вернулась к жизни, словно ее подзарядили.

Линь Чжиюань подошел к дивану и пощупал ее лоб и воскликнул с восторгом:

- Температура спала. Тан-Тан уже не лихорадит!

Хотя он знал, что, Цинь Хаодун обладает удивительными врачебными способностями, он не ожидал что сможет вылечить его внучку так быстро. Как никак, девочке было ужасно жарко в его руках.

- Ты такой классный, ты действительно Волшебный доктор! Вы так быстро вылечили Тан-Тан – закричала девочка, не переставая весело прыгать на диване.

- Конечно, ты сама сказала, что я дядя волшебник – рассмеялся Цинь Хаодун.

- Волшебный доктор, если я снова когда-нибудь заболею, я позволю вам лечить меня. А Тете Гао больше никогда. Она делала мне такие больные уколы, и все равно они мне не помогали!

Гао Янь ошеломленно смотрела на них. Услышав Тан-Тан, она пришла в себя и рявкнула:

- Это невозможно! Это, наверное, подействовало то лекарство, которое я давала. Традиционная китайская медицина – шарлатанство, она не может быть столь эффективной.

Цинь Хаодун обернулся и бросил на нее свой холодный взгяд и спросил:

- Вы изучали традиционную медицину?

- Я была аспирантом в «М» Как я могу знать о таком жульничестве – с презрением воскликнула Гао Янь.

- Вы знаете традиционную китайскую медицину? – еще раз спросил он

- Зачем мне знать такие вещи? – ответила она.

Цинь Хаодун сделал два шага вперед, посмотрел на Гао Янь и спросил:

- Что черт возьми с вами не так? Вы не изучали и не знаете традиционной медицины. Короче говоря, вы даже не знаете, что это такое. Тогда как вы можете утверждать, что китайская медицина — это все обман и шарлатанство?

- Э…это мне мой профессор говорил. Он сказал, что традиционная китайская медицина вообще не является научной, все это суеверное предубеждение, оставшаяся от феодального общества. Она вообще не может лечить людей!

- Традиционная медицина не может лечить людей? Тогда как исцелилась Тан-Тан – поморщившись сказал Цинь Хаодун.

В нем вскипал гнев. Некоторые люди не знавшие китайскую медицину, любили безосновательно очернять ее.

- Как я уже сказала Тан-Тан была вылечена мною. Это не имеет к тебе никакого отношения к вам. Только западная медицина имеет право на жизнь, западная медицина самая научная.

Цинь Хаодун усмехнулся:

- Раз западная медицина такая передовая, научная и эффективная почему она не смогла вылечить то что у тебя во рту?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 8 - У тебя воняет изо рта**

- Ты… о чем… о чем ты говоришь? – Гао Янь невольно отступила на два шага назад.

- Я сказал, что воняет. Я думаю ты знаешь, о чем я!

Ни Линь Чжиюань, ни Линь Момо не поняли, что имел в виду Цинь Хаодун. Они ошибочно думали, что Цинь Хаодун был зол на Гао Яня за грубость и оскорбление традиционной медицины.

Между тем, малышка прыгала и восклицала:

- Я знаю! Я знаю! – У тетушки Гао действительно вонючее дыхание. Однажды она не надела маску и из ее рта воняло словно туда кто-то пукнул и из-за этого я потеряла аппетит.

Линь Чжиюань и Линь Момо поняли, что имел в виду Цинь Хаодун, у Гао Янь страдала галитозом, а слова, сказанные ранее вовсе не были оскорблениями.

Они думали, что Гао Янь носила большую маску из-за ее одержимости чистоты, как врача, но теперь они поняли, что она скрывала свое дурное дыхание.

Хотя у Тан-Тан не было цели обидеть Гао Янь, но ей было так стыдно, что она жалела, что не могла просто исчезнуть.

В детстве у нее не было неприятного запаха изо рта, но каким-то образом он появился в средней школе. Чтобы вылечить болезнь, она выбрала медицинскую школу на вступительных экзаменах в колледж, а затем стала Доктором медицинских наук в стране «М»

За эти годы она повидала множество известных врачей, но галитоз все еще не был излечен и более того начались осложнения все серьезней и серьезней. По этой причине у этой симпатичной женщины, в свои тридцать до сих пор не было молодого человека. Ни один мужчина не мог вынести ее неприятного дыхания.

- Ты не веришь в западную медицину? Почему ты не можешь вылечить себя? – Цинь Хаодун снова и снова задавал вопросы.

Гао Янь бросила на него горький взгляд и ответила:

- И что? Западная медицина научна, но там также есть сложные заболевания, которые в данный момент она не может вылечить. Ты не можешь отрицать роль западной медицины исходя только из этого случая.

- Сложная и неизлечимая болезнь? – Цинь Хаодун фыркнул от смеха - Ваш галитоз явно вызван пылом в желудке и жаром в желудочно-кишечном тракте.

В традиционной китайской медицине, эта болезнь не является проблемой и ее можно с легкостью вылечить. А ты не только не веришь в традиционную медицину, но и принижаешь ее. Ты сама навлекла эту проблему на себя.

- Это невозможно. Ты врешь! Я провела стандартное обследование желудка и кишечника. Все в порядке. Как это может быть связано с желудком и кишечником? – спорила Гао Янь.

- Вот почему я сказал, что ты ничего не знаешь о традиционной китайской медицине. Там в традиционной медицине желудок и кишечник – это система проходов, а не органов, как в западной системе. Именно из-за ограничений западной медицины она не может найти корень твоей болезни и нелепо налепила ярлык «тяжелая проблема»

- Мне потребуется всего лишь несколько минут, чтобы справиться с этим недугом.

- Чт…что? Ты сможешь вылечить мою болезь? – недоверчиво спросила Гао Янь.

- Да! Конечно, Волшебный Доктор удивительный. Он может вылечить любую болезнь! – малышка закричала и захлопала в ладоши. Теперь она была самой большой фанаткой Цинь Хаодуна. В ее глазах он был Волшебный Доктор был всемогущим.

Гао Янь некоторое время не решалась, затем все же низко поклонилась к Цинь Хаодуну и искренне попросила:

- Пожалуйста, доктор Цинь, помогите мне. Если ты вылечишь мою болезнь, я дам тебе все что ты попросишь!

Цинь Хаодун с первого взгляда понял, что у нее галитоз. Теперь Гао Янь верила в его медицинские способности. Более того, болезнь почти свела ее с ума, и она попытается вылечить ее при малейшей надежде.

- Волшебный доктор, тетя Гао такая несчастная. Дайте ей иголки! Если ей будет больно, я могу спеть для нее песенку.

Цинь Хаодун ласково погладил малышку по голове, повернулся к Гао Янь и сказал:

- Ради Тан-Тан, я проведу для тебя небольшую терапию.

Затем он приказал Гао Янь лечь на кушетку, прежде чем делать ей иглоукалывание. Для Императора исцеление желудочно-кишечной блокады было сущим пустяком. Через пять минут он убрал иглы.

- Все. Попробуй дыхни, не пахнет ли у тебя изо рта.

- Уже? – Гао Янь нерешительно сняла маску. Потом сложила руки вместе, вдохнула в них воздух и принюхалась.

Каждый раз она хмурилась из-за неприятного запаха изо рта, но на этот раз ничего не почувствовала.

- Правда ли, что болезнь что мучила меня более десяти лет, была излечена всего за несколько минут? – она была в шоке.

С недоверием она снова вдохнула в свои ладони и тем не менее не было никакого первоначального неприятного запаха.

Малышка подбежала к Гао Янь и с глупым видом предложила:

- Тетя Гао, дай мне понюхать!

С этими словами она подошла поближе и принюхалась, а потом захлопала в ладоши и закричала:

- Нет плохого запаха, нет вони. Рот тети Гао больше не пахнет пердежом (лол)

Гао Янь заплакала от переполняемых ею эмоций. Страдая от неприятного запаха в течении многих лет, она только и знала горечь и унижение.

- Спасибо, доктор Цинь. Большое спасибо – Гао Янь упала на колени перед ним – Я была неправа, я была близорука, я прошу прощения за все те слова, сказанные насчет традиционной китайской медицины. Извините.

- Вставай – сказал Цинь Хаодун – Я вылечил тебя от твоей болезни, но так как ты слепо веришь в чужие вещи и пренебрегаешь традиционной китайской медициной, я накажу тебя на три дня в течении которых ты не сможешь говорить.

Он был взбешен на женщину за ее ничем не спровоцированное поношение традиционной медицины, поэтому он принял решение о небольшом наказании который он приготовил еще во время терапии.

Гао Янь поднялась с земли, открыла рот, пытаясь что-то сказать, но к своему ужасу, внезапно потеряла голос.

Только теперь она осознала, что магия традиционной медицины была далеко за пределами воображения таких людей как она, изучавших западную медицину.

И все же в течении следующих трех дней она не могла вымолвить ни слова и все же она смотрела на Цинь Хаодуна с благодарностью и восхищением. Так как болезнь излечена, она будет держать рот на замке столько сколько нужно, хоть три месяца или даже три года, не говоря уже о трех днях.

Когда Тан-Тан увидела, что Гао Янь внезапно потеряла дар речи, она быстро закрыла свой рот маленькими руками и сказала Цинь Хаодуну:

- Волшебный доктор, я хорошая девочка! Пожалуйста не лишай меня голоса!

Это замечание, исполненное детской невинности, вызвало взрыв смеха, что разрядило неловкую атмосферу.

Линь Момо посмотрела на Цинь Хаодуна, ее глаза светились от восхищения.

«Похоже, согласиться на просьбу стать крестным отцом, было мудрым решением» - с облегчением подумала она – «В противном случае Тан-Тан не смогла бы излечиться даже в больнице»

Линь Чжиюань был достаточно пожилым, чтобы понимать важность иметь квалифицированного врача в семье. С таким семейным врачом как Цинь Хаодун, семья Линь имела лишний спасительный круг. Таким образом, его восторг к Цинь Хаодуну был с оттенком уважения.

- Доктор Цинь, спасибо что помогли Тан-Тан выздороветь. Ваши врачебное мастерство для меня такой сюрприз.

Теперь никто из семьи Линь не осмеливался спрашивать насчет врачебной квалификации Цинь Хаодуна.

Они подняли такой шум, что кухарка и няня вошли в гостиную посмотреть, что происходит.

Когда все было кончено, повар Чжан Дафу подошел к ним и спросил:

- Мистер Линь завтрак готов, когда вы будете есть?

Линь Чжиюань был не в настроении есть некоторое время назад из-за болезни внучки. Теперь, когда Тан-Тан поправилась, его настроение улучшилось, и он решил немедленно позавтракать.

- Еще раз большое спасибо доктор Цинь. Пожалуйста, пойдемте позавтракайте с нами – Он вежливо пригласил Цинь Хаодуна в столовую и предложил ему почетное место.

- Я хочу сидеть рядом с Волшебным Доктором – воскликнула малышка, забираясь на стул рядом с Цинь Хаодуном и нежно взяла его за руку.

- Мама, садись сюда – сказала она Линь Момо, похлопав по стулу рядом с собой маленькими руками.

Чтобы без труда заботиться о ней, Линь Момо села возле нее. Как только она ловила Цинь Хаодуна взглядом, ее невольно овладевали странные чувства. Это было похоже на семью из трех человек, сидящих вместе за завтраком.

Семья Линь плотно позавтракала, как китайской, так и западной едой.

- Тан-Тан, чего ты хочешь? – мягко спросила она дочку – Мама поможет тебе достать еду.

Взглянув еду на столе, Тан-Тан сморщила нос и ответила:

- Я не хочу есть, мама!

- Нет, это вредно для здоровья. Если ты не будешь есть ты не сможешь поддерживать здоровье и будешь уязвимой ко всяким болезням – сказала Линь Момо наполняя миску каши консервированными яйцами и фаршем – Тан-Тан возьми каши. Каша на завтрак полезна для желудка!

Глядя на овсянку в миске, малышка махнула рукой, отказываясь

- Нет! Нет! Мама я ничего не хочу есть.

- Нет, ты не можешь пропускать завтрак. Ты должна поесть, иначе мама рассердится – угрожала ей Линь Момо делая сердитое лицо.

- Госпожа Линь, у Тан-Тан недавно была лихорадка и это нормально что у нее нет аппетита – объяснил Цинь Хаодун – Давайте я приготовлю Тан-Тан кашу, уверен ей понравится.

Линь Чжиюань быстро сказал:

- Доктор Цинь как мы можем вам позволить делать это? Вы наш почетный гость!

- Ничего страшного. Тан-Тан недавно восстановилась от болезни. Это нормально для меня приготовить что-нибудь вкусненькое для нее – Цинь Хаодун ласково посмотрел на малышку.

Услышав разговор, Чжан Дафу, который прислуживал за столом, вышел вперед и сказал:

- Доктор Цинь, как насчет того, чтобы вы объяснили мне, как готовить, и я сделаю это?

- Нет нужды, я сам. Ты не сможешь этого сделать! – сказал Цинь Хаодун вставая со своего места.

- Отлично, отлично, я хочу съесть вкусную еду приготовленную Волшебным доктором!

Малышка снова радостно захлопала в ладоши.

Чжан Дафу был немного расстроен. По его мнению, это принижало его кулинарные способности.

- Доктор Цинь, ваши медицинские навыки действительно совершенны, говоря о кулинарии, ваша готовка не сравнится с моей.

Он мог гордится собой. Его дед был императорским шеф поваром при прежней династии, а отец устраивал государственные банкеты для высокопоставленных чиновников Китая. Да и он сам был известным поваром в городе Цзяньнань и семья Линь потратила много денег, чтобы пригласить его стать их поваром.

Не заботясь о том, что он сказал, Цинь Хаодун засмеявшись сказал:

- Может быть Тан-Тан понравится моя готовка.

- Да! Да! Я хочу попробовать вкусняшку от Волшебного Доктора – Малышка сразу же поддержала Цинь Хаодуна.

- Хорошо, спасибо, доктор Цинь – согласился Чжиюань прежде чем повернуться к Чжан Дафу и сказать – отведите доктора Цинь на кухню!

По его мнению, теперь, когда Цинь Хаодун был в настроении готовить, пусть делает что хочет. Возможно, он впустую и потратит некоторые ингредиенты, но семья Лини была достаточно богата чтобы не обращать на это внимание.

- Сюда пожалуйста, доктор Цинь.

Теперь, когда хозяин согласился, Чжан Дафу мог только слушать. И все же он думал, что Цинь Хаодун учит рыб плавать.

- Волшебный Доктор давай я тебе помогу! – воскликнула малышка, слезая со стула и хватая Цинь Хаодуна за палец. Потом они вместе вошли на кухню

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 9 - Плач из-за восхитительной каши**

- Доктор Цинь что вы будете готовить? – с энтузиазмом спросил Чжан Дафу, когда они добрались до кухни.

- Тан-Тан только что оправилась от болезни. Ей нужен легкий завтрак. Я приготовлю ей кашу – ответил Цинь Хаодун – Есть ли ингредиенты для приготовления рисовой каши восьми сокровищ.

- Да, но это неочищенный и не пропитанный рис. Оно не готово к готовке.

Чжан Дафу молча презирал Цинь Хаодуна – Общеизвестно, что для приготовления рисовой каши восьми сокровищ, требуется чтобы ингредиенты были замочены не менее чем на четыре часа. Он хочет сразу же приготовить кашу восьми сокровищ. Должно быть он полный профан.

- Ничего страшного, просто дай мне ингредиенты – настаивал Цинь Хаодун.

Чжан Дафу не мог сказать «нет». Поэтому он взял небольшую миску ингредиентов и принес их Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун взглянул на чашу и сказал:

- Слишком мало. Я уверен, что Тан-Тан не единственная кто будет есть. Возьми еще.

- Эм…

Чжан Дафу не мог выразить слов. С тех пор как он стал поваром в этой семье, они стали более привередливыми в еде. Обычной едой их не удивишь. Как они могут хотеть есть обычную рисовую кашу восьми сокровищ?

Ему пришлось только слушаться Цинь Хаодуна. В конце концов не ему падать лицом в грязь.

С этой мыслью он зачерпнул большую миску.

После промывки ингредиентов Цинь Хаодун начал готовить кашу. Конечно, он знал, что ингредиенты обычно нужно вымачивать в течении нескольких часов перед приготовлением каши, но ему как Императору, не нужно было этого делать.

Он родился с древесным телосложением пяти элементов, и его культивация принадлежала к высшему древесному элементу поэтому он мог легко манипулировать растениями. Крупинки в его руках высвободили всю свою ценность. Десять минут спустя кухню наполнил мощный божественный аромат.

- Вау, так вкусно пахнет. Волшебный Доктор твоя кашка восхитительно пахнет. Когда мы сможем попробовать? – малышка стояла рядом, глядя на кипящую кашу в кастрюле и не могла не сглотнуть. После чего засунула в рот свой маленький белый пальчик, как маленький гурман.

- Тан-Тан это негигиенично – сказал Цинь Хаодун вынимая пальчик малышки изо рта.

- Но Волшебный Доктор, я очень хочу кашку!

- Подожди минутку! Вот теперь все! – сказал он и выключил огонь на плите и вытащил кастрюлю с кашей.

Чжан Дафу наблюдал за всем этим со стороны. Почувствовав аромат каши, он вздрогнул, удивляясь как Цинь Хаодун приготовил кашу, если она так хорошо пахнет.

Наблюдая как Цинь Хаодун вытаскивает кастрюлю с кашей, он не мог не напомнить:

- Доктор Цинь, замоченный рис должен вариться около получаса. Каша варится всего десять минут. Еще не время.

- Ничего страшного. Мой способ приготовления уникален и каша уже готова – ответил Цинь Хаодун, держа горшочек в одной руке и малышку в другой – Пошли каша готова.

- Да, да вкусная кашка уже готова ура… - Тан-Тан пришла в восторг, когда вернулась к столу с Цинь Хаодуном, не сводя глаз с кастрюли с кашей.

Из вежливости Линь Чжиюань и Линь Момо все еще сидели за столом и ждали Цинь Хаодуна, не двигая палочками. Их лица заблестели от удивления, когда они увидели, что Цинь Хаодун вернулся так скоро с кастрюлей сладко пахнущей каши в руке.

- Волшебный Доктор, быстрей быстрей Тан-Тан не может больше ждать! – сказала малышка с трудом сглотнув.

- Секунду, вот держи! – Цинь Хаодун наполнил миску рисовой кашей восьми сокровищ помешал ее ложкой и пустил немного ледяной жизненной энергии на руку чтобы охладить.

Вскоре Тан-Тан принесли миску каши нужной температуры.

Он положил малышке в рот ложку рисовой каши восьми сокровищ и спросил:

- Ну как?

Однако Тан-Тан не ответила. Вместо этого она схватила ложку из рук Цинь Хаодуна и начала быстро опустошать миску. Всем было забавно наблюдать за этим представлением.

После смеха Линь Момо стало немного любопытно «Каша этого парня действительно так хороша?»

Тан-Тан была семейным сокровищем. Она испробовала всевозможные деликатесы и была очень разборчива в еде. Линь Момо никогда не видела, чтобы она так много ела, да и еще с таким энтузиазмом.

Почувствовав замешательство Линь Момо, Цинь Хаодун заполнил еще две миски каши и поставил их перед Линь Чжиюанем и Линь Момо соответственно

– Вот попробуйте.

Линь Момо сначала взяла ложку женственно, как леди, но как только испробовав кашу. Она отбросила все манеры и начала зачерпывать ложку за ложкой так же быстро, как и малышка словно соревнуясь с ней. В это время она совершенно не была ледяной красавицей.

Глядя на двух красавиц, которые так яро поглощали кашу словно обжоры, Линь Чжиюань не мог не испытать к ним ноту презрения.

- Мы состоятельная семья, и мы много чего испробовали из разных кухонь мира. Это всего лишь рисовая каша. Как вы можете себя так вести?

В конце концов он тоже решил опробовать. Когда первая ложка каши оказалась у него во рту, глаза его внезапно расширились, и он принялся так же жадно поглощать еду. Вскоре с кашей было покончено.

- О мой бог. Это так вкусно. Я никогда не ел такой вкусной каши – воскликнул Линь Чжиюань – Доктор Цинь вы отличный повар. Можно мне еще одну порцию каши?

Цинь Хаодун улыбнулся и наполнил миску Линь Чжиюаня. Тем временем и Линь Момо закончила со своей тарелкой. Хотя ее щеки пылали от смущения, она все же протянула миску к Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун также наполнил миску кашей. В это время малышка забеспокоилась.

- Оставьте мне кашу! Оставьте мне кашу! Волшебный Доктор оставьте мне немножко каши… - невнятно бормотала она во время еды.

Цинь Хаодун дотронулся до маленькой головки малышки сказал:

- Не волнуйся, тут еще много!

- Доктор Цинь позволите мне попробовать? – Цинь Хаодун оглянулся через плечо. Это был Чжан Дафу, шеф-повар.

Чжан Дафу был полон любопытства Он никогда не видел, чтобы семейка Линь ела с полным пренебрежением к своему благообразному образу. Если бы Линь Чжиюань не был миллиардером он действительно подумал бы что он сообщник Цинь Хаодуна.

«Это же всего лишь рисовая каша восьми сокровищ. Не слишком ли они преувеличивают?» - задавался вопросом шеф-повар.

В тоже время ему было любопытно попробовать кашу Цинь Хаодуна.

- Конечно, вот держи. Что посоветуешь мне? – сказал Цинь Хаодун и дал миску каши шеф-повару.

Чжан Дафу положил в рот ложку каши и тут же почувствовал сильный аромат, ударивший в его вкусовые рецепторы, в тысячу раз сильнее того что он чувствовал ранее.

- Это тонкий аромат высушенного лонгана, богатый аромат фиников также сладкий вкус семени бусенника…

Он медленно жевал, наслаждаясь удовлетворением, которая принесла ему каша восьми сокровищ. В это время он понял наконец почему семейка Линь была так одержима этой кашей. Рисовая каша, приготовленная Цинь Хаодуном была удивительной.

Неосознанно Чжан Дафу почувствовал на щеках горячие слезы. Да, залился слезами из-за каши.

Линь Чжиюань взглянул на Чжан Дафу с новым презрением.

- Ты шеф-повар. Как ты можешь плакать из-за рисовой каши? Какой позор!

Вскоре он принес пустую миску обратно Цинь Хаодуну.

Чжан Дафу тоже быстро доел кашу. Хотя ему хотелось съесть еще одну миску каши, как повару ему не пристало объедать своих хозяев, поэтому он мог только неохотно поставить миску на стол.

Он понятия не имел, как Цинь Хаодун мог приготовить такую аппетитную рисовую кашу. Он наблюдал за всем процессом приготовления и не видел, чтобы он использовал какие-либо специальные методы.

Подавляя свои сомнения, он сказал Цинь Хаодуну:

- Доктор Цинь, я ел множество деликатесов в своей жизни, но я никогда не пробовал такой вкусной каши. Я впечатлен вашей готовкой. Я прошу прощения за сказанные слова.

Теперь он был убежден готовкой Цинь Хаодуна. Недавно он заявлял, что Цинь Хаодун готовит не так хорошо, как он. Сейчас же он знал, что был слишком уверен в своей готовке.

Чжан Дафу потом поклонился как бы извиняясь перед Цинь Хаодуном а затем продолжил:

- Доктор Цинь, я думаю вы более талантливы в кулинарии. Если хотите, я могу порекомендовать вас в столицу прямо сейчас. С вашими навыками вы обязательно станете шеф-поваром Китая, даже имперским шеф-поваром.

После этого, он с тоской посмотрел на Цинь Хаодуна. Но Цинь Хаодун только улыбнулся. Как он, Император Зеленый Лес может быть поваром? Только его родственники имели право на его еду.

- Спасибо, шеф Чжан, но я предпочитаю быть врачом.

- Но… Доктор Цинь обдумайте еще раз. Будет действительно жаль, потерять такого повара как вы, с таким-то талантом… - с убеждением продолжил Чжан Дафу.

Здесь не о чем думать. Я просто приготовил что-нибудь поесть для Тан-Тан. Я не хочу быть поваром.

На лице Чжан Дафу появилось разочарование, и он быстро сказал:

- Доктор Цинь, раз вы не хотите быть поваром, не могли бы вы научить меня готовить? Я готов почитать вас как своего учителя!

Цинь Хаодун помахал рукой и сказала:

- Ты не сможешь обучиться моей готовкой.

Не то чтобы его кулинарные навыки не могли быть переданы, но Чжан Дафу действительно не мог их изучить. Он как Император Зеленый Лес, был единственным человеком в мире кто мог им пользоваться.

- Ладно – Разочарование на лице Чжан Дафу росло, больше он ничего не мог сказать.

- Доктор Цинь, осталась еще каша? – спросил Линь Чжиюань, снова поднимая миску.

- Больше нет, мистер Линь – ответил Цинь Хаодун.

Он намеренно переварил кашу, но не ожидал, что ее съедят так скоро.

Линь Чжиюань покраснел, поняв, что Цинь Хаодун так еще и не покушал.

В это время малышка похлопала по своему круглому животу и сказала:

- Волшебный Доктор, твоя каша такая вкусная. Я хочу еще!

- Ты недавно оправилась от болезни. Ты не должна так много есть за один раз. Я приготовлю еще что-нибудь в следующий раз – сказал Цинь Хаодун

- Ну ладно – послушно сказала малышка – Волшебный Доктор проводишь меня до детского сада?

- Не сегодня. Я сделаю это позже. Я провожу тебя завтра, хорошо?

Цинь Хаодуну было чем заняться. Линь Момо разрешила ему быть крестным отцом. Когда дочь впервые назовет его отцом, должен подарить ей подарок. Вот почему он не упомянул об этом сегодня утром. Он собирался купить подарок Тан-Тан.

- Хорошо. Волшебный Доктор, обещай. Держи мизинчик! – сказала малышка протягивая свой белый мизинчик и переплетая его с пальцем Цинь Хаодуна.

После завтрака Линь Момо отвела Тан-Тан в детский сад, а Цинь Хаодун покинул семью Линь.

Лихорадка Тан-Тан напомнила ему, что маленькие дети слабы и подвержены болезням. Лучший способ изменить эту ситуацию – полностью изменить ребенка. Поэтому он решил дать Тан-Тан таблетку для очищения костного мозга.

Очищение костного мозга таблетками для него было несложным делом. Все что от него требовалось – это собрать травы. Покинув семью Линь, он пришел на рынок лекарственных препаратов, расположенный в западном пригороде города Цзяньнань.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 10 - Бесплатно**

Рынок был очень большим. У входа стояли небольшие ларьки почти двухкилометровой длины. За ними находился огромный оптовый рынок лекарств.

На оптовом рынке были крупные поставщики лекарственных материалов, которые имеют высокое качество, поэтому и цены были естественно выше.

Все прилавки снаружи были из лекарственных материалов, собранных в горах ближайшими фермерами-лекарями. Их цены были относительно ниже, но также существовал риск что можно было попасться на некачественные материалы.

Цинь Хаодуну не нужно было об этом беспокоиться. Как практикующий врач, он бы очень чувствителен к духовной Ци. Он мог с первого взгляда определить подлинность и год выпуска лекарственных материалов.

Два самых важных ингредиента для приготовления таблеток очищающих костный мозг были многоцветковый горец и женьшень векового возраста.

Он медленно шел вдоволь прилавков снаружи и все равно нашел, пройдя половину пути. В конце концов в эту эпоху было слишком мало диких трав, не говоря уже о драгоценных травах столетней давности.

Разбросанные киоски подходили к концу. Вдруг, глаза Цинь Хаодуна нашли векового горца многоцветкового.

Владелец ларька был мужчиной около сорока лет, который выглядел совсем по-другому нежели чем остальные продавцы. Была середина лета в Цзяньнане. Другие продавцы носили мало одежды, некоторые даже были раздеты по пояс, но он носил длинную одежду и брюки, все его тело было покрыто, будто он боялся простудиться.

Несмотря на это, мужчина средних лет все еще выглядел бледным и усталым.

- Сколько это стоит? – спросил Цинь Хаодун, указывая на вековой многоцветный горец у ног продавца.

Торговец приободрился, чуя что сейчас бизнес пойдет. Он открыл свои маленькие глазки и сказал:

- Это многолетний многоцветный горец. Его стоимость двадцать тысяч юаней.

- Двадцать тысяч? – удивленно сказал Цинь Хаодун – не слишком ли дорого?

На самом деле, он был удивлен что цена была слишком низкой. Согласно нормальным рыночным условиям цена векового многоцветного горца должна стоить по крайней мере сто тысяч юаней. Похоже продавец знал только то, что он многолетний, но не знал, что возраст растения уже достиг ста лет.

Торговец сказал:

Это чистейший многоцветный горец, выросший в диких условиях. Я откопал его далеко в горах. Она росла по меньшей мере сорок-пятьдесят лет. Двадцать тысяч юаней, это совсем недорого.

Как и ожидалось, поставщик не знал об истинном возрасте этого растения.

Как современный молодой человек, обладающий четырьмя качествами (совершенство, нравственность, одаренность и самодисциплина) он будет стараться изо всех сил, чтобы получить максимальную выгоду, без потерь дополнительных денег.

Цинь Хаодун сказал:

Внешний вид этого «горца» удручает. Он пролежал тут долгое время. Как правило люди не покупают такое. Так что я заплачу за него десять тысяч юаней, не больше.

Торговец на мгновение заколебался. Этот многоцветный горец был недооценен несмотря на возраст. Но он не мог продать его больше месяца.

- Уговорил, десять тысяч юаней – торговец наконец-то согласился.

В конце концов, розничным торговцам было трудно продавать высококачественные лекарственные материалы, так как все обеспеченные люди шли к оптовикам, опасаясь получить поддельные товары.

- Договорились – Цинь Хаодун был в восторге от того, что он приобрел одно из самых главных ингредиентов своего рецепта.

Он взял лекарство и полез в карман. Выражение его лица сразу стало неловким, когда он вытащил только одну монету.

Только тогда он понял, что он больше не Император Зеленый Лес культивационного мира с бездонным кошельком. Эта монета в один юань была его единственной собственностью, оставшейся от прошлой жизни.

- Что не так? – спросил торговец, видя, что он выглядит как-то странно.

- Можешь… можешь продать его мне за один юань? – спросил Цинь Хаодунь, держа монету в руке.

Увидев монету в его руке, торговец чуть не упал на землю. Он повидал много скупых людей, но никогда таких как он.

- Ты с ума сошел? Платить 1 юань за лекарственный материал, который стоит десять тысяч юаней? Я считаю, что вы здесь не для того чтобы купить лекарство, вы просто пытаетесь создать проблему на пустом месте. Уходите или я сейчас же вызову полицию!

Он тут же схватил многоцветного горца из рук Цинь Хаодуна.

- У меня нет денег, но я думаю вы должны мне его продать – сказал Цинь Хаодун посмотрев на торговца.

- Ты шо не выспался? Очнись - - пристально посмотрел на Цинь Хаодуна торговец – этот многоцветный горец стоит минимум десять тысяч юаней, а ты хочешь купить его за один юань. Ты видно больной на голову.

- Быстрей поспеши домой и прими лекарство. И в будущем не выходи на улицу не приняв лекарства.

Я не болен – тихо сказал Цинь Хаодун – болен ты!

- Ты больной и вся твоя семейка – пришел в ярость торговец.

- Не злись, мне действительно нужен этот многоцветный горец – спокойным голосом сказал Цинь Хаодун – хотя у меня нет денег, я здесь не для того чтобы создавать проблемы. Верите или нет, но вы продадите мне его и даже отдадите его бесплатно.

- Бесплатно? В твоих мечтах? - торговец рассмеялся, забыв о гневе и посмотрел на Цинь Хаодуна как на душевнобольного.

«Видимо этот парень умственно отсталый. В ином случае, здоровый человек никогда бы не стал бы покупать вещи без денег мечтая получить их бесплатно. Я не злюсь. Зачем мне отдавать его бесплатно – подумал торговец»

Цинь Хаодун посмотрел на торговца и непринужденно спросил:

- В последнее время вы боитесь холода и испытываете боль в талии и в колене?

Продавец на секунду остолбенел, но потом понял, что ничего удивительного в этом нет, выяснить что он боится простуды, так как он единственный на рынке кто был укутан не по погоде.

Но он был потрясен тем, что молодой человек сказал следующее:

- Если я не ошибаюсь эти симптомы появлюсь около двух месяцев назад. Общие проявления озноб, болезненные ощущения в талии и коленях, слабость конечностей. Это все ерунда. Самое главное, что твой братишка снизу отлынивает от работы, верно?

Торговец был в полном шоке. О физических симптомах можно было догадаться, но о двух месячном периоде догадаться было трудно.

А что касается «малого», о нем знали только он и его жена. Парень должно быть, необычный человек.

- Как ты об этом узнал? – удивленно спросил он.

- Я доктор китайской медицины, конечно, я вижу все это – тихо сказал Цинь Хаодун – я также вижу, что прежде чем заболеть ты был в холодных краях. С тех пор у вас эта болезнь не так ли?

Торговец приуныл. Такие люди как он, часто бродили, повсюду не обращая внимания на высокие горы или обширные болота.

Однажды он отправился в небольшую долину что было необычно для него. Было ясно, что зима прошла, но было очень холодно. Хотя он быстро нашел нужное растение и быстро вернулся, но этого хватило чтобы подхватить эту болезнь. Они никогда не говорил об этом другим. Как этот парень узнал об этом?

- Разве я не прав? – по выражению лица торговца Цинь Хаодун понял, что попал в точку. Не малой долей сострадания он сказал:

- Я не возьму это лекарственное растение, если ошибусь, но вы потеряете шанс вылечить свою болезнь, если я уйду. Возможно, вам придется отправиться во дворец, чтобы служить императору, но не вини меня за то, что я тебя не предупреждал.

- Не…не уходи дружок, не уходи! – услышав, что его недуг можно вылечить, торговец схватил Цинь Хаодуна и с нетерпением спросил:

- Дружок, ты в самом деле сможешь вылечить меня? – для мужчины нет ничего более трагичного, чем бросить своего «братана»

Заработав немного денег, собирая лекарства на протяжении многих лет, он только что на женился на женщине более чем на десять лет моложе его. Они жили счастливой и гармоничной жизнью до тех пор, пока не случилось «это». Его неудовлетворенная жена ссорилась с ним каждые несколько дней. Ему грозил развод или измена.

Он испробовал множество лекарств и посетил немало врачей и ничего не помогало. Кое-кто даже советовал ему отрезать его. (О\_о)

Вряд ли он думал, что сегодня случайно встретит молодого клиента, который не только расскажет о его симптомах, но и сможет вылечить его. Он с трудом мог поверить в то, что произошло.

Цинь Хаодун сказал:

- Я лечу только тех, кто связан со мной судьбой. Я не буду давить на вас, верите вы мне или нет, но у меня определенно есть способ вылечить вас, как я уже говорил.

- Я верю тебе! Я верю! – торговец схватил Цинь Хаодуна за руку, как за спасительную соломинку и сказал: Дружище, коль скоро ты вылечишь мою болезнь, не только этот многоцветный горец, но и все что тут на прилавке будет твоим.

Цинь Хаодун посмотрел на продавца и сказал:

- Если я не ошибаюсь, место куда вы ходили было очень тенистым, где «Инь Ци» был слишком мощным. К счастью вы пробыли там недолго. Еще бы чуть-чуть, вы могли бы потерять свою жизнь. Тем не менее, ваша почка серьезна повреждена, боюсь вам осталось прожить около двух лет, если вовремя не вылечиться.

- Что же мне делать? Дружок ты должен спасти меня. Я могу дать столько денег сколько ты захочешь!

От страха его лицо побледнело еще сильнее после подробного описания Цинь Хаодуна.

- Не нервничай. Поскольку причина ясна, болезнь можно с легкостью вылечить – сказал Цинь Хаодун вытаскивая из кармана мешочек с иглами – позвольте мне сделать вам иглоукалывания и ваша болезнь будет излечена!

- В самом деле? – торговец засомневался. В конце концов он считал свою болезнь трудно излечимой так как повидал многих известных врачей на которых потратил много денег.

- Ты поймешь правда это или ложь, только если попробуешь. Я не прошу денег – Цинь Хаодун был терпелив только благодаря многоцветному горцу. В противном случае, он бы развернулся и ушел согласно своему темпераменту Императора.

Торговец на мгновение задумался. Это имело смысл, так как цветок все еще был в его руках, он ничего не терял за исключением некоторого неудобства в виде игл, которые будут вонзены в него. Но вылечившись он будет счастлив до конца своих дней.

Подумав он сказал:

- Давайте попробуем.

Цинь Хаодун попросил торговца развернуться спиной к нему, и он воткнул две серебряные в специальную акпунктурную точку. Эта болезнь была неизлечимой для других, но пустяковой для Цинь Хаодуна. Он просто добавил чуточку «Янь Ци» которая была потеряна.

Торговец почувствовал, как по спине у него пробежал холодок, а внутри поднялись две струйки горячего, за которым последовало давно утраченное ощущение тепла, охватившее его тело, прогнавшее холодное дыхание мучившее его много дней.

Через некоторое время Цинь Хаодун достал серебряные иглы и спросил:

- Как самочувствие?

- Я исцелен, я действительно исцелен – торговец был так взволнован, что чуть не подпрыгнул. Хотя и не проверял, но он был полон сил, он чувствовал это. Самое главное, что его «братан» снова в строю. Все это доказывало, что парень не обманывает его.

- Спасибо дружище. Эти лекарства твои – глаза торговца волнующе горели, и он почти встал на колени перед Цинь Хаодуном

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 11 - Вековой многоцветный горец**

Болезнь всегда беспокоила его, лишая его интереса к жизни. Он никак не ожидал, что сегодня его болезнь будет чудесным образом излечена.

- Я столько не вынесу. Я выберу несколько – Цинь Хаодун взял с прилавка сумку. Он положил туда векового многоцветного горца и остальные необходимые лекарственные материалы в сумку.

- Извини дружок. Я неправильно понял тебя. Я был слишком невежественен, что распознать твои способности – торговец смущенно почесал затылок.

- Ничего страшного – Цинь Хаодун махнул рукой и пошел на оптовый рынок. Он посмотрел на сумку в руке, не была тяжелой, но все равно была для него обузой. Если бы только было пространственное кольцо. У него было кольцо, достаточно большое чтобы вместить гору в мире культивации, но к сожалению кольцо было взорвано в порошок Громом Девяти Небес.

Цинь Хаодун вздохнул и пошел с мешком на оптовый рынок лекарственных материалов.

Магазины здесь были очень большими, намного больше чем в торговых рядах снаружи, но женьшень столетней давности принадлежал к редким лекарственным материалам. Он обошел более дюжины магазинов и не нашел ее.

Добросердечный лавочник сказал ему:

- Приятель, если ты хочешь купить этот редкий лекарственный материал, ты можешь пойти только в павильон Шеннонг. Они продают дикие лекарственные материалы, среди которых много старины. Если этот павильон не сможет предложить вам, то что вы хотите, тогда я вам точно могу сказать, что вы не сможете купить желаемое нигде.

Выразив свою благодарность Цинь Хаодун направился в самый большой магазин на рынке, согласно инструкциям владельца магазина.

Подойдя к павильону Шеннонг, он не смог сдержать восхищения. Это действительно был самый большой магазин на рынке. Сильный аромат трав встретил его, когда он вошел в дверь.

Над широкими воротами лавки висела огромная позолоченная табличка с двумя большими словами: «Павильон Шеннон» похожий на летающих драконов и танцующих фениксов.

В магазине было много народу. Цинь Хаодун обогнул и обнаружил что лекарственные травы здесь действительно имеют больше духовной Ци чем в других магазинах. Их явно собирали в дикой природе, а не выращивали искусственно.

Он как раз собирался спросить продавца, если ли у него женьшень вековой давности, как вошли несколько человек в павильон Шеннона.

Впереди стоял старик. Хотя его волоосы и борода были седыми, он держался необычно, и от него исходила непреодолимая аура битвы.

Цинь Хаодун остро чувствовал, что в прошлом старик был солдатом и необычным солдатом. Рядом со стариком стояла высокая девушка с конским хвостом заплетённая в косички. Ее внешность была сравнима с Линь Момо и все ее тело было полно героического духа.

Позади старика и красивой женщины стояли два высоких молодых человека со схожими манерами, которые казались телохранителями.

Увидев этих людей, Цинь Хаодун почувствовал, как его сердце дрогнуло. Он остро ощутил колебания внутренней Ци от старика и молодой девушки, которые неожиданно были воинами.

Это был первый случай, когда он почувствовал ауру воинов после своего перерождения и он не мог не обратить на них еще большее внимания.

Едва старик вошел в помещение, как официант сопровождавший Цинь Хаодуна бросился ему навстречу и вежливо сказал:

- Ваша честь, вот вы где!

Старик кивнул и спросил:

- Лекарство которое я заказал уже прибыло?

- Да, пожалуйста пройдите в ВИП-зал чтобы отдохнуть, а я принесу его для вас.

Официант провел старика и остальных в ВИП-зал, затем повернулся к хранилищу и быстро вышел с большой красной тканевой шкатулкой.

Зрачки Цинь Хаодун резко сузились при виде большой красной шкатулки из парчи. Он ощутил богатое влияние духовной Ци, которое было намного сильнее чем в столетнем многоцветном горце в его кармане.

Это было многовековое лекарство более ста лет. На вид ему было четыреста-пятьсот лет.

Сделав предварительно заключение Цинь Хаодун последовал за официантом к двери ВИП-зала, чтобы посмотреть, какие сокровища были в шкатулке.

Официант подошёл к старику с большой красной парчовой шкатулкой и сказал:

- Ваша честь, это старинное лекарство мы нашли благодаря всем нашим социальным ресурсам. Это подлинное пятисотлетнее сокровище. Вы не купите его нигде кроме как здесь. Пожалуйста, посмотрите внимательно.

Затем он открыл крышку парчового ящичка и перед стариком появился окровавленный женьшень.

Мощный поток духовный Ци хлынул наружу, Цинь Хаодун искренне удивился, что это был кровавый женьшень, который был абсолютно старше пятиста лет. Хотя эта вещь уступала лучшим сокровищам в Мире Культивации, она была несомненно редкой вещью на земле, достать которую было сложно даже имея кучу денег.

В это время старик надел пару белых перчаток, чтобы осторожно подобрать женьшень в парчовой шкатулке. Долго разглядывая его, он воскликнул:

- Сокровище, настоящее сокровище!

Девушка с конским хвостом рядом с ним сказала:

- Дедушка, это значит, что твою болезнь можно вылечить?

- Ну, это должно сработать! – удовлетворенно кивнул старик и в его глазах отразилась неудержимая радость.

Продавец сказал:

- Ваша честь, можете быть уверены. Этот пятисотлетний женьшень та еще штучка. Легенды гласят что с его помощью можно воскресить даже мертвых. Все болезни будут вылечены тотчас же.

Старик спросил:

- Какова цена этого женьшеня? Босс сказал тебе?

Да, да конечно. Перед тем как выйти в бизнес, он специально сказал мне что вы уважаемый гость павильона Шеннонга, поэтому этот женьшень должен быть выставлен по самой низкой цене. Десять тысяч юаней за год, в итоге это будет стоить пять миллионов юаней.

Пять миллионов юаней это высокая цена за лекарственную траву, но старик даже не нахмурился. Он повернул головой к девушке и сказал:

- Шуаншуан оплати

Девушка с длинным хвостом сказала:

- Есть – затем она достала чековую книжку и выписала официанту чек на пять миллионов юаней.

Официант взглянул на чек и вежливо сказал старику:

- Ваша честь, спасибо за покровительство. Будем рады вас видеть в любое время!

- Договорились – старик осторожно положил женьшень обратно в шкатулку и уже собрался уходить, когда услышал голос, доносящийся из-за двери.

- Сэр этот женьшень хорош. Как насчет того, что вы отдадите мне его?

Немного ошеломленный, старик посмотрел на дверь и увидел молодого человека лет двадцати.

Лицо девушки с конским хвостом посуровело, и она, глядя своими прекрасными глазами цвета абрикоса спросила Цинь Хаодуна:

- Кто ты такой? Кто тебя впустил?

Цинь Хаодуна не волновал этот допрос. Он просто улыбнулся и сказал:

- Важно не то, кто я такой. Важно, то что этот женьшень должен быть отдан мне!

Девушка с косой возмущенно ответила:

- Ты вообще в своем уме? Выметайся отсюда!

Продавец тоже считал, что этот странный человек съехал с кукушек.

«Как можно отдать лекарственное растение с ценой в пять миллионов юаней?»

Он встал и сказал:

- Господин, если вы хотите приобрести лекарства, пожалуйста, выйдите и не тревожьте наших почетных гостей!

Цинь Хаодун проигнорировал продавца и прямо сказал старику:

- Сэр, я спасаю вас. Даете мне женьшень, я спасаю вам жизнь, в противном случае вы должны идти домой и готовиться к своим похоронам!

Все в комнате были поражены сказанным словам. Девушка с конским хвостом яростно закричала:

- Убирайся отсюда! – взревев, она наступила на его правую ногу собираясь ударить Цинь Хаодуна в лицо.

- Девочкам, надеющихся выйти замуж в будущем, вредно применять насилие – Цинь Хаодун с легкой улыбкой парировал удар и затем продолжил обращение к старику:

- Сэр, если вы выслушаете меня, вы определенно захотите дать мне это растение.

Старик поднял руку, что остановить девушку с длинным хвостом. Он с большим интересом спросил его:

- Молодой человек, по какой причине я должен отдать тебе такой прекрасный лекарственный материал?

- Потому что, если вы не отдадите мне этот женьшень, то ваша жизнь будет в опасности.

Старик слегка изменился в лице:

- Молодой человек угрожаете мне?

В промежутках между словами старик, чья свирепость и решительность превосходящего и железно кровного солдата проявлялась насквозь набирал силу

В промежутках между словами от старика хлынул огромный импульс свирепости, решительности превосходящего и железно-кровного солдата и продолжал набирать силу.

Но Цинь Хаодун был все так же спокоен, его это не волновало. Он расслабленно сказал:

- Об угрозе и речи не шло. Я думаю, что твои легкие повреждены. Вы купили женьшень для лечения?

Старик неожиданно спросил:

- Откуда ты это знаешь?

Цинь Хаодун с улыбкой сказал:

- Я врач и естественно я вижу это.

- Дедушка, не слушай чепуху этого лжеца, он должно быть слышал наш разговор – сказала длиннохвостая девушка.

Старик слегка кивнул почувствовав, что внучка права. Они упоминали использование женьшеня для лечения травм в их разговоре.

Цинь Хаодун не воспринял это всерьез. Сделав два шага вперед, он сказал:

- Ваши легкие были однажды прострелены, но лечение было своевременным и эффективным. Все бы ничего если бы вы жили нормальной жизнью. Но вы воин и атрибут вашей культивации — это холод, из-за которого поврежденная часть легких была заморожена. Чем дальше вы будете культивировать, тем серьезнее будет травма.

- Эм… - лицо старика внезапно изменилось. Молодой человек перед ним был совершенно прав. Чем сильнее он развивался в культивации в эти годы, тем серьезней ухудшалась его рана. Ему не стало лучше, хотя он испробовал всевозможные методы лечения.

- Откуда ты взялся такой? Кто тебя послал? – накинулась на Цинь Хаодуна девушка.

Как только она произнесла эти слова, двое молодых людей позади нее занервничали и их правые руки легли на скрытую выпуклость на талии.

- Не надо так нервничать, я же сказал я всего лишь врач – посмеялся он над девушкой и продолжил разговор со стариком – в последнее время твоя травма стала еще более серьезной. В полночь, когда холодает, ты часто кашляешь бывает с кровавой мокротой, и от этого не можешь спать нормально. Тебе чуточку легче в полдень, именно в это время уровень Янь Ци самая мощная.

Старик поднял руку чтобы остановить нервозную длиннохвостую девушку и двух молодых парней, стоящих позади нее – Дайте парню договорить.

Цинь Хаодун продолжил с серьезным выражением лица:

- По прошествии десятков лет после ранения легких в сочетании с ежедневной практикой боевых искусств, связанных с холодом, закупорила ваши меридианы так сильно что обычная медицина вам не поможет.

- С возрастом более пятисот лет этот женьшень полон целебной силы. Как только закупоренный Меридиан легкого не сможет быть очищен. Это вызовет огромное давление на другие меридианы и первый удар будет нанесен по меридиану сердца.

- Так что я не запугивал вас сэр. Я просто хочу донести до вас тот факт, что если вы поспешно примите этот женьшень, вы определенно умрете в течении часа.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 12 - Властный любовник**

- Эм…

После сказанного Цинь Хаодуном, холодок пробежал по сердцу. В тоже время у него были некоторые сомнения, поэтому он спросил:

- Дружок, прости меня за мою самонадеянность, но откуда ты все это знаешь?

То, что Цинь Хаодун все разложил по полочкам было абсолютной правдой. Он поверил ему. Тем не менее он был очень удивлен, что молодой человек не проводил никаких процедур и более того даже не измерил его пульс. Как он мог так четко определить его физическое состояние?

- Я доктор традиционной китайской медицины. Китайская медицина использует четыре способа диагностики, а именно:

• Осмотр

• Прослушка

• Опрос

• Проверка пульса

- Дедушка не слушай его бредни – сказала длиннохвостая девушка – Нет ни одного традиционного врача, который был бы так молод, и даже если он и является традиционным китайским врачом, он никак не может достигнуть того уровня чтобы ставить диагнозы только «посмотрев» на пациента. Даже магистру медицины Чжан Тяньхэ требуется проверить пульс чтобы поставить диагноз, не то что какому-то мелкому неизвестному докторишке как он.

- Мелкому докторишке? Где ты увидела мелкого докторишку? Цинь Хаодун рассмеялся и сказал – Что, если я тебе скажу, что Чжан Тяньхэ однажды набивался ко мне в ученики, но я ему отказал. Ты мне поверишь?

- Полный бред, как такой мастер как Чжан Тянь может быть у тебя в подмастерьях. Скорее это ты должен быть в учениках у него, это более вероятно.

Девушка с хвостом повернулась к старику и сказала:

- Дедушка я думаю у этого подозрительного человека есть скрытые мотивы. Должно быть, он заранее осведомился о вашем состоянии и пришел сюда чтобы обмануть нас. Иначе, как он мог появиться именно в тот момент, когда мы покупали женьшень? Какое совпадение!

- Ты хочешь сказать, что я аферист? – спросил Цинь Хаодун.

- Разве это не очевидно? Ты мошенник и причем тупой! Ты думаешь, что сможешь обмануть нас, расспрашивая о болезни моего дедушки из других источников? Размечтался! – с большой уверенностью сказала девушка.

- Поскольку ты уверена, что я заблаговременно навел справки о болезни твоего деда, то давай поговорим о том, о чем никто не знает – сказал Цинь Хаодун и быстро пробежался глазами по девушке изучая ее.

Чт-что ты собираешься делать? – беспричинно занервничала длиннохвостая девушка. Она всегда была бесстрашной, но молодой парень оказывал на нее давление, которого она не испытывала никогда в своей жизни.

- Когда тебе было тринадцать лет, у тебя впервые началась менструация, но по причине того в какую сферу культивировала твоя семья количество крови было совсем небольшим.

- С прошлого года у тебя начались боли в животе и появились сгустки крови во время месячных. Сегодня третий день цикла. По всей вероятности, у тебя сегодня болел живот, и ты приняла коричневую сахарную воду, чтобы согнать холод и согреться, верно?

Э-а-а-а? – Длинноволосая девушка посмотрела в лицо Цинь Хаодуна и пришла в ужас. То чего она не говорила даже своим родителям было известно этому парню перед ней. Он сущий дьявол во плоти?

- Как насчет этого? Я прав? Или ты думаешь, что я снова все это заранее разузнал? – с ухмылкой сказал Цинь Хаодун.

- «Негодяй!» Девушка покраснела от шока. Как можно спрашивать о таких вещах? Она была так сконфужена и зла, что не могла высказаться. Поэтому она отступила в сторону и замолчала.

На этот старик понял, что Цинь Хаодун, обладающий удивительными медицинскими способностями был, отнюдь необычным человеком. Как человек твердый, он сразу принял решение.

- Дружок, я был слишком слеп, чтобы принять тебя и твои способности, прости что обидел тебя – он взял большую красную шкатулку на стол и отправил его Цинь Хаодуну.

- Волшебный доктор, спасибо, что спас мне жизнь. Этот женьшень – просто знаком моего уважения к тебе. Пожалуйста прими его!

Цинь Хаодун без колебаний взял шкатулку и подумал:

«Старику повезло сегодня, что встретил меня. В ином случае он действительно бы лишился жизни. Так что ничего такого, что он принял это дар»

Продавец подле него был совершенно сбит столку. Кто этот молодой человек? Всего несколькими предложениями менее чем за три минуты он забрал кровавый женьшень стоимостью в пять миллионов юаней, за которого обеими руками боролся этот толстосум.

Старик расплылся в улыбке – Мое имя Налань Цзе, а это моя внучка Налань Ушуан. Могу я узнать твое имя?

- Меня зовут Цинь Хаодун!

Налань Цзе добавил:

- Волшебный доктор, пожалуйста оцени мое нынешнее состояние.

Цинь Хаодун сказал – ваш легочный застой в меридианах достиг критической отметки и теперь это проявляется в кашле с кровавой мокротой. Если в ближайшее время не получить должного лечения, жить осталось вам около трех месяцев.

- Три месяца? – Несмотря на то что Налань Цзе больше не беспокоился о вопросе жизни или смерти, он все равно не мог не почувствовать себя потерянным, когда услышал, что ему осталось жить всего три месяца.

Налань Ушуан уже перестала подозревать Цинь Хаодуна к этому времени. Она подошла к нему и настойчиво попросила:

Доктор Цинь, пожалуйста спасите моего дедушку. Коль скоро вы вылечите болезнь моего дедушки, я удовлетворю все ваши пожелания, чего бы ты ни попросил!

Цинь Хаодун бросил на нее многозначительный взгляд, от которого она снова покраснела. Она поняла, что ее слова звучали двусмысленно и легко могли быть неправильно поняты.

Она быстро поспешала добавить:

- Я имела виду цену, деньги… не важно сколько бы ты ни попросил я удовлетворю… моя семья удовлетворит твой запрос.

Хоть она и исправила свою двусмысленность в словах, все же Цинь Хаодун не мог оторвать от нее глаз. Он должен был признать, что ее фигура была довольно привлекательной, несмотря на ее сварливость.

Не обращая внимания ни на что Налань Ушуан смотрела на Цинь Хаодуна и с нетерпением ждала его ответа.

- Раз уж судьба свела, так уж и быть я помогу вам на этот раз – беспечно сказал Цинь Хаодун.

- Волшебный доктор, ты хочешь сказать, что ты можешь вылечить мою болезнь? – удивленно спросил старик

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал:

- Так как вы назвали меня Волшебным доктором, то не разрушит ли это мою репутацию если я не смогу вылечить вашу болезнь?

- Отлично, волшебный доктор. Когда мы можем начать лечение? – с нетерпением сказал Налань Цзе.

- В вашем теле сейчас находится слишком много «холода» и в случае незамедлительного лечения эффективность его, будет близиться к нулю. Так что я выпишу вам рецепт, по которому вы должны купить все необходимые лекарства, а потом при возвращении принять ванну на 12 часов. Я вернусь, завтра утром чтобы проверить ваши Меридианы, после того как «холод» будет изгнан из вашего тела.

Затем Цинь Хаодун выписал рецепт и вручил его старику, дав ему инструкции по приготовлению лечебной ванны.

- Лекарства для меня пустяки, так как их можно купить в павильоне Шеннонг – сказал Налань Цзе, передавая рецепт слуге рядом с ним.

Затем он сказал Цинь Хаодуну:

- Волшебный доктор, вы здесь также по нужде. Если вам что-то надо, возьми все что надо. Я заплачу за тебя.

Цинь Хаодун про себя подумал: «А этот старик умеет подмазаться»

Ему просто нужно было купить лекарства для изготовления пилюль очищающих костный мозг и питающих Ци таблеток. Теперь он мог получить все и сразу, да еще задаром в павильоне Шеннонг.

Купив все медикаменты, Налань Цзе вернулся, чтобы принять ванну с лекарствами, за ним последовали два телохранителя. Старику довелось провести миссию по поездке к дому Цинь Хаодуна.

Следуя за длинноволосой девушкой к красному хаммеру, Цинь Хаодун про себя сказал:

«А она действительно пылкая. У нее такой мощный красный хаммер под стать ей, хотя многие девушки выбирали спорт кары или кабриолеты, или что-то в этом роде»

- Куда мы едем? – сев за руль спросила Налань Ушуан.

- К хорошему отелю чтобы снять номер – Слова Цинь Хаодуна застали ее в тот момент, когда она заводила машина, что чуть не привело к столкновению с ограждением рядом с ними. Она была в шоке.

- Что ты сказал?! Кто поедет снимать комнату с тобой?! – Налань Ушуан восклицала от стыда и гнева.

- Не ты ли мне недавно твердила что, если я вылечу твоего дедушку, ты удовлетворишь все мои пожелания? – с улыбкой сказал Цинь Хаодун.

- Если ты не сможешь вылечить дедушку, я убью тебя – Налань Ушуан надавила на педаль газа и хаммер помчался вперед с диким ревом мотора.

«Что это значит? Она просто согласилась?» - теперь пришел его черед конфузиться. Он ведь просто шутил. Неужели эта девушка действительно хочет снять с ним комнату?

Вскоре хаммер остановился перед пятизвездочным отелем, и они вместе отправились на ресепшен.

Цинь Хаодун посмотрел на взбешенную Налань Ушуан и сказал:

- Не стесняйся! Поторопись и сними комнату!

- Разве ты не можешь сделать это сам – угрюмо сказала девушка

- У меня нет денег! – нагло сказал он

- Ты… Длинноволосая подавляла свой гнев, потому что парень перед ним был единственной надеждой спаси дедушку. Она достала из сумочки банковскую карточку и бросила ее на стойку.

Регистратор посмотрела на Цинь Хаодуна странными глазами так как он никогда не видел, что бы любовничек (toy-boy – мальчик игрушка) который жил за счет женщины был таким властным.

Вскоре номер был заказан и Налан Ушуан вошла внутрь с Цинь Хаодуном. Когда дверь закрылась, она сразу занервничала.

«Этот парень действительно хочет сделать это со мной? Если он угрожает мне дедушкиной болезнью, должна ли я подчиниться или сопротивляется? И если второе то, он не будет лечить дедушку» - думала она.

В момент борьбы, сомнении и внутреннего переживания в своем сознании, Цинь Хаодун обернулся и спросил:

- Ты все еще здесь? Это моя комната. Ты ведь не хочешь здесь остаться, не так ли?

- Что ты имеешь в виду? - Налань Ушуан была потрясена на некоторое время.

- Мисс, я имею ввиду, я хочу снять комнату, а не мы. Я взял тебя с собой только потому что у меня нет денег. Теперь у меня есть комната и дела, которые меня ждут. Теперь ты свободна.

Видя понурое выражение лица девушки, У Цинь Хаодуна на лице вспыхнул проблеск самодовольства. Он сказал:

- Неужели ты действительно так жаждала моего прекрасного тела. Я должен тебе сказать я непростой человек.

- Ах ты гад…

Покраснев, длинноволосая топнула ногой, повернула голову чтобы выбежать за дверь.

- Постой – воскликнул прежде чем она вышла.

Налань Ушуан вновь забеспокоилась. Она ответила:

- Ты сказал, я могу уйти, только не говори мне что сожалеешь!

- Я сожалею?! Нет просто мне не хватает денег на обед. Оставь мне немного денег – у Цинь Хаодуна не было ничего кроме одной монеты в кармане.

Налань Ушуан выхватила из сумочки пригоршню монет и швырнула на стол рядом с собой, убегая словно преступник.

Цинь Хаодун посмотрел ей в след и улыбнулся. Затем он достал лекарственные материалы из мешка и начал делать лекарства.

Налань Ушуан выбежала из комнаты, прислонившись к стене и тяжело дыша.

- Засранец! Как ты посмел играться со мной!

Она мысленно выругалась. Это она всегда играла с мужчинами. Теперь с ней сделали это впервые.

Сначала она почувствовала облегчение от того, что Цинь Хаодун не требовал от нее ничего такого, но затем она испытала некую досаду, налет разочарованности.

«Я такая красивая, почему этот парень не потребовал этого? Это потому что я недостаточно привлекательно для него?»

В обычных обстоятельствах, мужчины вилось вокруг нее, как мухи, которые поклонялись ей как своей богиней, но сегодня ее прогнал Цинь Хаодун, что заставило Налань Ушуан которая всегда была высокомерной, несколько усомниться в себе.

После некоторого негодования она покинула отель.

Цинь Хаодун начал обживать комнату.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 13 - Пилюля для очищения костного мозга**

Цинь Хаодун пришел сюда, чтобы получить комнату и усовершенствовать таблетки.

В качестве подарка его дочери было бы неудобно, если бы он подошел к семье Линь, чтобы усовершенствовать таблетку для очищения костного мозга. Что касается его виллы №6 подаренный Линь Чжиюанем, то он даже не знал где она находится, поэтому самым подходящим местом был отель.

Как для Императора Зеленый Лес, переработать эти низкосортные пилюли были легким делом. Все что ему нужно было сделать, это извлечь сущность различных лекарственных трав и сделать таблетки.

Часть спустя, двенадцать кристально чистых пилюль для очищения костного мозга девять таблеток питающих-Ци были положены на чайный столик отель.

Было еще рано. До окончания садика оставалось несколько часов. После того как Цинь Хаодун съел заказаную еду, он начал практиковаться и совершенствовать свое культивирование.

Хотя духовная Ци на земле была бедной, при поддержке таблеток, питающих Ци его прорыв в культивировании, стал бы намного проще.

После непрерывного поглощения трех таблеток, питающих Ци, он услышал треск, как будто что-то было сломано, и затем он почувствовал, что Ци в его теле была похожа на воду реки Янцзы, текущую без остановки.

Цинь Хаодун открыл глаза и обнаружил, что его культивация находится на поздней стадии Сферы Совершенствования-Ци, которая была в нескольких шагах от Сферы Основания.

Похоже, что культивирование на земле будет зависеть только от пилюль, но кровяной женьшень и вековой многоцветный горец стоили больше шести миллионов юаней. С некоторыми другими вспомогательными лекарственными компонентами он потратил почти 7 миллионов юаней. Цена была действительно высокой.

- Я должен поторопиться и заработать больше денег, чтобы я мог увеличить скорость моего культивирования.

Посмотрев на часы, он покинул отель и помчался на виллу к семье Линь.

Линь Чжиюань уже дал указания охранникам, что они могут впускать Цинь Хаодуна прямо в зал, если увидят его.

- Волшебный доктор!

Как только он переступил порог, он увидел, как Тан-Тан его маленькая ласточка счастливая бежит к нему.

Цинь Хаодун взял на руки Тан-Тан и крепко обнял ее.

Малышка хихикнула, поцеловала Цинь Хаодуна в шею и сказала:

- Волшебный доктор, я очень скучала по тебе.

Линь Момо отвернула взгляд в сторону, в ее глазах читалась ревность. В ее голову закралась мысль, что она столько лет воспитывала свою дочь, а малышка тянется больше к чужаку, чем к ней.

Линь Чжиюань улыбнулся и сказал:

- Доктор Цинь, Тан-Тан так громко требовала тебя, когда вернулась с садика. К счастью вы пришли вовремя, иначе бы она перевернула дом верх дном.

- Она действительно близка мне – Цинь Хаодун подумал, что это подходящее время – мистер Линь, я хотел бы Тан-Тан стала моей крестной дочерью. Я уже все обсудил с Линь Момо. Что вы об это думаете?

- Конечно, это же здорово – Линь Чжиюань был очень рад это слышать. Он как раз-таки думал о том, как же сделать его отношения с Цинь Хаодуном более тесными. И теперь в новых условиях, Тан-Тан и Цинь Хаодуна были связаны, и они могли быть как одной семьей.

- Что значит крестная дочь, волшебный доктор? – с любопытством спросила малышка.

- С этого момента, ты моя дочь, а я твой отец – со всей серьезностью сказал Цинь Хаодун.

- Мамочка эта правда? – малышка повернулась и спросила Линь Момо.

Хоть Линь Момо и была недовольной тем, что Цинь Хаодун предпочел назвать себя просто «отцом», а не «крестным отцом», но видя нетерпеливое желание в глазах своей малютки она не могла не согласиться и кивнула головой!

- Ура! Ура! У Тан-Тан есть папа! У Тан-Тан есть папа! – получив одобрение мамы малышка сразу же пришла в восторг и спрыгнула с рук Цинь Хаодуна на землю, затем она взяла его за руку и сказала:

- Папа отведи меня в детский сад.

Уже слишком поздно, зачем тебе понадобилось идти в детский сад? – удивленно спросила Линь Момо.

- Я хочу всем в садике показать, что у меня есть папа, и что я не брошенный ребенок… - от сказанных слов у Цинь Хаодуна застрял ком в горле и он понял, что он в течении стольких лет, дал повод для издевательств дочери. Линь Момо отвернулась, вытирая слезы и мысленно еще раз прокляла исчезнувшего человека.

Линь Чжиюань вздохнул и молча вернулся в свою комнату, потому что боялся, что разрыдается если задержится еще чуть подольше.

- Папа, пойдем со мной, я хочу показать им что у меня есть папа! – малышка не знала, что у взрослых на уме; она в снова взяла за руку Цинь Хаодуна.

Успокоившись, Цинь Хаодун сказал:

- Тан-Тан, папа может сказать тебе, что детский сад сейчас закрыт, там никого нет, даже воспитателей нет на дежурстве. Так что ты не сможешь там встретить своих одноклассников. Папа отправит тебя в садик завтра утром, хорошо?

Малышка подумала и сказала:

- Хорошо, только не обманывай меня. Ты должен отвезти меня в детский сад завтра утром, и мы выйдем пораньше.

- Не волнуйся, папа обещает тебе – Цинь Хаодун обнял малышку и сказал – Тан-Тан, папа приготовил тебе подарок. Тебе нравиться? - сказал он, держа в руке пилюлю для очищения костного мозга. Эта пилюля была кристально чистой, как драгоценная жемчужина, и выглядела очень красивой с ее розовым оттенком.

- Какая красота! Папа что это? Стеклянный шарик? – взяв пилюлю своей пухлой ручкой и не желая отпускать – спросила Тан-Тан.

- Эту таблетку папа специально приготовил для тебя, после того как ты примешь его, ты никогда больше не заболеешь – терпеливо объяснял Цинь Хаодун.

Линь Момо изменилась в лице. Как и обещал Цинь Хаодун, став крестным отцом малышки, он позаботится о том, чтобы она больше не болела никогда. Она не ожидала, что он так скоро начнет выполнять свое обещание.

Глядя на эту красивую таблетку, ей овладело любопытство. Если бы она своими глазами не видела на что способен Цинь Хаодун, она бы не осмелилась и не позволила своей малышке употреблять неизвестный и не сертифицированный продукт. Но сейчас она знала, что это чрезвычайно полезная вещь, которую тяжело купить даже за тысячи долларов.

- Правда? Я ненавижу болеть. Это очень неприятно! – Тан-Тан взяла лекарство в руку и взглянула на него с досадой – Но папа, но он такой красивый, я не могу взять и просто съесть его.

- Все в порядке. Твой же папа Волшебный Доктор. У меня еще есть таблетки – сказал Цинь хаодун, доставая из кармана еще одну пилюлю очищающую костный мозг и протягивая ее Линь Момо. Смеясь он сказал: а это для тебя Момо!

- Ты…как ты можешь так говорить? – сердито сказала она, что делало ее еще более очаровательней, но она все же взяла пилюлю.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

- Прием этой таблетки изменит твое тело, и ты также не будешь ничем болеть

- Мне принять его сейчас? – спросила Линь Момо.

- Конечно, очищающая костный мозг пилюля удалить все примеси и загрязнения из твоего тела. Будет лучше если ты вернешься в свою комнату, поешь и примешь душ – сказал он – иди и прими таблетку, а я отведу Тан-Тан в ее комнату. В конце концов она еще ребенок, мне нужно позаботиться и проконтролировать процесс.

- Хорошо тогда, если тебе что-то понадобится, просто позови меня – Линь Момо поспешила в свою комнату. Она знала, что Цинь Хаодун никогда станет хвастаться своим лекарским мастерством. И она не беспокоилась, оставляя Тан-Тан на Цинь Хаодуна. Как мать она могла ясно чувствовать любовь Цинь Хаодуна к Тан-Тан. Это было самое искреннее чувство, исходящее от сердца и души, бескорыстных помыслов.

Цинь Хаодун вернулся в комнату Тан-Тан с ней на руках. Он положил малышку на кровать и спросил:

- Тан-Тан ты хочешь быть умнее?

- Конечно, моя воспитательница говорила, что и папа, и мама любят умных детей.

- Папа скажет тебе как быть умнее. Ты хочешь этому научиться?

- Да, я хочу быть умнее!

Цинь Хаодун увидел, что успешно ее замотивировал и продолжил инструкцию:

- Позже ты почувствуешь тепло в своем животике и тогда ты должна будешь четко и уверенно следовать за ним, за теплом, куда бы он ни пошел, хорошо?

- Тогда я стану умнее? – спросила малышка своим милым голоском, широко открыв глаза.

- Конечно, как может твой папа врать тебе?

- Ура! Ура! Папа давай начнем! – в предвкушении воскликнула малышка.

Цинь Хаодун дал своей дочке съесть таблетку, и уложил ее на кровать и закрыл ей глаза.

Он положил правую руку на лоб малышки и ввел немного Подлинной-Ци Зеленого Леса.

То, чего он требовал от малышки не было какой-то игрой чтобы стать умной, это была Сюаньтянь Сутра от Императрицы Сюаньтянь из Мира Культиваторов.

Как дочь Императора Зеленый Лес, она не была обычным человеком. Цинь Хаодун возьмется за ее тренировку.

После того как Подлинная Ци была введена в лобную область малышки, Цинь Хаодун сказал:

- Тан-Тан давай начнем. Сконцентрируйся на своем животе и следи за теплом.

Затем он начал использовать свою подлинную Ци Зеленого Леса, чтобы направить Тан-Тан на практику Сутры Сюаньтянь в соответствии с ее методом.

Тан-Тан всецело выполняла наказ своего отца. Она была очень серьезной и осторожной, боясь, что не сможет стать умной, если не будет внимательной.

После трех циклов практики он не только установил основную линию тренировки Сутры Сюаньтянь в теле Тан-Тан, но и помог ей полностью, без остатка, усвоить пилюлю очищения костного мозга. Этот метод поглощения был намного лучше, обычное проглатывания таблетки.

После перестройки, меридианы в теле малышки были не только в 100 раз шире, чем у обычных людей, но эластичней и более упругой. Это позволит ей быстрее прогрессировать в практике.

- Ладно, можешь вставать Тан-Тан – Цинь Хаодун убрал свою правую руку.

Малышка вскочила с постели и с огнем в глазах спросила:

- Папа, я сейчас была очень серьезной. Стала ли я умнее?

Цинь Хаодун засмеялся и сказал: Тан-Тан, люди не могут внезапно стать очень умными. Сегодня ты стала лишь чуточку умнее. Если ты будешь следовать этому методу в следующий раз, ты станешь еще чуточку умнее. И через некоторое время ты станешь самым умным ребенком. Ты должна упорно продолжать работать над этим.

Мм…Хорошо, я буду упорной – очень серьезно сказала малышка.

- А теперь пойдем к твоей мамочке и пусть она тебя искупает – сказал он и отвел малышку в комнату Линь Момо.

В комнате, завернувшись в белое банное полотенце, перед зеркалом стояла Линь Момо.

Вернувшись в комнату, она впервые съела это очищающую костный мозг пилюлю, чувствую тепло и уют во всем теле. Очистив свое тело от нечистот и всякого рода примесей она почувствовала себя настолько расслабленной, что это невозможно было описать словами, как хорошо она себя чувствовала.

Особенно когда она посмотрела в зеркало то с удивлением обнаружила, что ее кожа стала намного лучше, чем раньше. Ее кожа была белой, нежной и полной влаги, а также на ней не было никаких дефектов и пятен. Даже ее маленькая черная родинка исчезла с ее руки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 14 - Зови его Дундун**

- Боже что это за чудо лекарство? Это поразительно!

Глядя на несравненное лицо в зеркале, Линь Момо вдруг распахнула свое полотенце и увидела красивое тело. Она оценивала его.

Мамочка, мамочка я иду – в этот момент внезапно скрипнула дверь и в комнату вбежала малышка, а за ней Цинь Хаодун.

Дома, чтобы Тан-Тан могла легко входить и выходить, Линь Момо специально не запирала двери и в этот день эта дверь была тоже открыта.

Когда малышка появилась в дверях вмеесте с Цинь Хаодуном, она была в потрясена и на мгновение застыла, как скульптура, и даже забыла завернуться полотенцем.

Цинь Хаодун тоже застыл на месте. Он пошел туда чтобы сказать Линь Момо искупать Тан-Тан и никак не ожидал увидеть ее голой.

- Мамочка почему ты голая? Ты совсем не стесняешься – сказала малышка смущенно скрестив пальцы на щеках.

- Что…

До этого момента не было никакой реакции от Линь Момо. Но после, она вскрикнув, быстро обернула тело полотенцем.

Вы… почему вы вошли, не постучавшись? – сказал Линь Момо, злясь и стесняясь одновременно.

- Ох… я пришел вместе с Тан-Тан. Она не постучала в дверь, и я просто последовал за ней – неуклюже оправдался Цинь Хаодун – но вам не стоит беспокоиться мисс Линь. Я ничего не видел!

Он произнес эти слова, чтобы разрядить неловкую атмосферу, и не ожидал что малышка рядом с ним с возгласом похлопает по нему:

- Папа какой ты нехороший. Ты соврал. Твои глаза были широко открыты. Как ты можешь говорить, что ты не видел маму.

- Ох…

Услышав это, не только Цинь Хаодун но и Линь Момо почувствовали себя неловко. Этим двое действительно лишилась дара речи перед невинной маленькой девочкой и в комнате воцарилась молчание.

Видя, что мама и папа молчат, малышка подумала, что они не поверили ей и быстро добавила:

- Мамочка, я не лгу. Ты видишь, что папа все еще пускает по тебе слюни!

Затем она сделала задумчивый вид.

«Это странно. Мама ведь не что-то вкусное. Почему папа пускает слюни по ней?»

Вдруг взгляд девочки изменился, и она нервно спросила Цинь Хаодуна.

- Эй папа, мама не еда. Ты не должен есть ее, тогда у меня не будет мамочки.

«…есть ее…»

Цинь Хаодун не мог не вообразить о сцене, о которой Тан-Тан даже не помышляла. В это время Линь Момо была завернута в банное полотенце, но ее сексуальная ключица и сладкая голень были все еще открыты. Она была наполовину обнажена и наполовину скрыта, что делало ее еще более привлекательной.

Он торопливо потер нос рукой, боясь, что из него потечет кровь. Затем он быстро вышел из комнаты Линь Момо.

- Папа не убегай – воскликнула малышка позади него, но Цинь Хаодун был слишком смущен, чтобы остаться.

- Мама, почему папа убежал? – спросила малышка.

- Может быть ему… ему срочно нужно в туалет.

У Линь Момо не было опыта в подобных ситуациях. Она могла придумать только такую причину. Затем она повела малышку в ванную.

Цинь Хаодун вернулся в гостиную, налил себе чашку чая и медленно попробовал.

Примерно через полчаса Линь Момо вернулась в гостиную вместе с Тан-Тан. Мокрые волосы, розовые щеки и белая домашняя одежда делали ее необыкновенно красивой и очаровательной, и она больше не казалась такой холодной как на работе.

После ужина Линь Момо спросила Цинь Хаодуна:

- Доктор Цинь, когда сегодня начнется лечение?

- Что? – Цинь Хаодун играл с малышкой и после некоторого раздумья, он наконец вспомнил, что должен сделать массаж Линь Момо.

- Мы можем начать в любое время – ответил он.

- Поскольку вы человек тоже занятой, начнем прямо сейчас – Линь Момо хотела, чтобы Цинь Хаодун вскоре после массажа покинул особняк. В конце концов, с таким мужчиной в ее доме, в добавок ко всему Тан-Тан продолжала называть их папой и мамой, от этого она чувствовала себя очень странной.

- Хорошо. Давайте начнем – ответил Цинь Хаодун.

- Я тоже хочу! Я тоже хочу! – восклицала Тан-Тан.

- Что ты хочешь? – спросил Цинь Хаодун.

- Я тоже хочу делать массаж мамочке чтобы она вылечилась от болезни.

- Отлично. Пошли лечить твою маму вместе – Цинь Хаодун взял девочку за руку и пошел в ее комнату вместе с Линь Момо.

После того, как Линь Момо легла на кровать, Цинь Хаодун начал массировать ее с начала с головы и малышка подражая начала массировать ноги Линь Момо.

Цинь Хаодун сказал, что Линь Момо все еще нуждается в последующей терапии, чтобы пробраться к ней поближе, поэтому массаж, который он делал был в лечебно-профилактических целях. Он использовал подлинное Ци Зеленого Леса, чтобы восстановить тело.

Линь Момо лежала на кровати лицом вниз и чувствовала на своем теле большие и маленькие руки. Поначалу она стеснялась и чувствовала смущение, а после некоторого времени у нее появилось необъяснимое чувство счастья.

Если бы они втроем были настоящей семьей, это было бы замечательно, но этот треклятый человек исчез на столько лет.

Она тихо вздохнула, чувство досады и разочарования быстро сменилось чувством спокойствия и комфорта. Мастерство массажа Цинь Хаодуна был таким прекрасным, что она чувствовала себя очень комфортно.

Через некоторое время Цинь Хаодун сказал:

- Я закончил вам массировать спину, пожалуйста перевернитесь.

Внезапно вмешалась малышка:

- Папа ты не должен так обращаться к маме

- Как я должен? – Цинь Хаодун с интересом спросил на девочку.

- я видела по телевизору, что папа всегда называет маму «дорогая» или «малышка» - сказала она серьезным видом.

- Ох… - Цинь Хаодун посмотрел на Линь Момо не зная, что ответить. Он не возражал ее так называть, но к сожалению Линь Момо не приняла бы это.

Щеки Линь Момо покраснели, и она сказала малышке:

- Тан-Тан, то что ты видела по телевизору ненастоящее, и все это из-за необходимости, это игра актеров, ты не должна воспринимать это все всерьез!

- Но в нашем садике папы детей, не называют мам «Мисс» - сказала она.

- Это… - Линь Момо первоначально хотела сказать Тан-Тан что она и Цинь Хаодун отличаются от других родителей, но когда она увидела этот нетерпеливый взгляд у малышки и поняла, что она просто хочет иметь нормальную семью и родителей которые любят ее. Она в нерешительности так и ничего и не сказала.

После некоторых сомнений, Линь Момо обратилась к Цинь Хаодуну:

- Доктор Цинь что насчет того, что вы будете называть меня Сестрой Линь?

- Не успел Цинь Хаодун заговорить как начала возникать Тан-Тан:

- Нет! Нет! Он не может называть тебя сестрой. Наш учитель сказал, что родственники не могут жениться! Кроме того, ты не можешь называть папу «Доктор Цинь». Это звучит странно и совсем не похоже на семью.

Цинь Хаодун ликовал про себя и подумал, что его дочь настолько здраво рассуждает, будто знает, чего хочет ее отец.

- Как ты думаешь, что нам делать? В любом случает, мы не можем звать друг друга, как пары по телевизору – сказала Линь Момо с некоторым раздражением ей эта ситуация уже начинала надоедать; Она не знала, что делать с этой девочкой.

Тан-Тан серьезно задумалась на мгновение и сказала:

- Мама должна называть папу «крошка Дундун» а папа будет звать маму «малышка Момо»

- Эм… Дундунчик…

- Линь Момо смутилась. Она не могла произносить имя в такой личной и даже интимной форме.

- Нет! Нет! Так не сойдет – она поспешно отвергла это предложение от Тан-Тан.

- Но ты же сама сказала мне придумать имя. Я сделала то что ты сказала, но ты даже не хочешь… - сказала малышка скривив рот от обиды, казалось она вот-вот заплачет.

- Не плачь Тан-Тан. Папа что-нибудь придумает как решить это проблему – Цинь Хаодун успокоил девочку и повернулся к Линь Момо.

- Как насчет того, что ты будешь звать меня Хаодун, а я буду звать тебя Момо?

Линь Момо беспомощно кивнула, глядя на плачущую рядом дочку – Ладно. Давай сделаем, так как ты сказал.

Цинь Хаодун посмотрел на малышку и спросил:

- Тан-Тан так сойдет?

- Да, это делает нас семьей – девочка тут же поменялась в лице, от отчаяния до радости и мига не прошло как она снова прыгала довольная.

Поскольку вопрос был решен, Цинь Хаодун продолжал делать массаж Линь Момо. На этот раз Линь Момо лежала на спине. Ее нежное лицо и соблазнительная фигура заставляло Цинь Хаодуна чувствовать жар в сердце. Он торопливо сглотнул несколько раз. Еще не хватало чтобы Тан-Тан снова увидела его пускающим слюна по Линь Момо, попасться во второй раз было бы вдвойне постыднее.

Было много табуированных зон при фронтальном массаже, больше чем на задней части. Цинь Хаодун контролировал себя и свои руки с большим усилием и избегал касаний ее чувствительных частей настолько, насколько это было возможно.

- Папа ты массируешь недостаточно тщательно; ты не массировал здесь! – малышка похлопала по груди Линь Момо.

- Эм…

«Я бы с радостью, да вот твоя мама не позволит» - подумал про себя Цинь Хаодун.

- Папа, нажми сюда. Это так приятно. Я всегда кладу сюда руки, когда сплю ночью.

Когда малышка закончила, лицо Линь Момо стало красным как кровь. Ей не терпелось перевернуться и спрятать лицо. Это было слишком неловко и смущающе.

Линь Момо хотела отказаться от лечения массажем, но боясь, что это повлияет на ее выздоровление, беспомощно сказала девочке:

- Тан-Тан иди найди своего дедушку и поиграй с ним немножко, хорошо?

- Дочка ответила:

- Я не хочу играть с дедушкой, я хочу делать тебе массаж с папой, чтобы вылечить твою болезнь.

Похоже, что Тан-Тан не уйдет пока массажное лечение не пойдет как надо. Цинь Хаодун наклонился и прошептал на ухо Тан-Тан, а потом малышка радостно сказала:

- Хорошо! Хорошо! Я пойду поиграю с дедушкой, а вы папа и мама поторопитесь!

Сказав это, она выбежала из комнаты и закрыла дверь.

- Славненько, давайте продолжим лечение – Цинь Хаодун продолжил массировать Линь Момо говоря это.

Линь Момо было очень любопытно, что Цинь Хаодун такого сказал малышке, что она так быстро выбежала из комнаты. Поэтому она и спросила:

- Что ты сказал Тан-Тан?

- Ничего такого, просто несколько обычных слов!

- Невозможно. Просто скажи мне что ты ей сказал – у Линь Момо складывалось плохое предчувствие, если бы Цинь Хаодун действительно сказал бы что-то небрежное, Тан-Тан не ушла бы так быстро.

- Ты уверена, что хочешь услышать это? – с многозначительным выражением лица спросил Цинь Хаодун.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 15 - Соседи**

- Конечно я должна знать!

- Я сказал Тан-Тан чтобы она поиграла с дедушкой, чтобы я обсудил с ее мамой, когда у нее появится маленький брат!

- Ээ…

Линь Момо с трудом могла описать свои чувства в этот момент. Она знала Цинь Хаодуна меньше двух дней и была застенчива как никогда. Ее невозмутимый образ бесчувственного человека был полностью разрушен.

- Как ты мог такое сказать ребенку?

- Если бы я этого не сказал, Тан-Тан не ушла бы. Как я мог продолжать лечить тебя, если бы она нас не оставила?

- Но ты не можешь обмануть ребенка, не так ли? – сказала Линь Момо со стыдом, смешанным со злостью.

- Ты хочешь сказать, что у нас действительно должен появиться младший брат для Тан-Тан? – со смехом сказал Цинь Хаодун.

- Что…

Линь Момо была так сконфужена, что перестала разговаривать с Цинь Хаодуном и закрыла глаза, но сердце ее колотилось бешено.

Наконец, после массажа Цинь Хаодун и Линь Момо вышли из комнаты и вернулись в гостинную.

Играя с малышом, Линь Чжиюань посмотрел на Линь Момо и Цинь Хаодуна странным взглядом.

Увидев их, малыш тут же подбежал и радостно спросил:

- Папа, мама вы поработали над результатом? Когда у тебя будет младший брат для меня?

Щеки Линь Момо снова покраснели, и она обдала Цинь Хаодуна нехорошим взглядом.

- Эм… Я обсудил это с твоей мамой, и мы договорились, что нам не нужен младший брат, так как Тан-Тан такая милая – Цинь Хаодун мог только выдумать причину.

- Но я все равно хочу младшего брата! – малыш выглядел так, будто она уже что-то решила, и ни за что не отступит пока не добьется своего.

- Тан-Тан, давай поговорим о младшем брате позже. Папе нужно идти – Цинь Хаодун поднял глаза и сказал Линь Чжиюаню и Линь Момо:

- Уже поздно. Мне нужно идти!

Прежде чем Линь Чжиюань и Линь Момо успели заговорить как малышка заплакала:

- Куда ты собираешься папа?

- Мне нужно сегодня пойти домой, а завтра я поиграю с Тан-Тан, хорошо? – спросил Цинь Хаодун.

- Не хорошо, нет не хорошо! Ты врешь! – малышка сразу заплакала.

- Тан-Тан, папа не врет тебе. Я уверен, что завтра отвезу тебя в детский сад!

- Нет. Все не так! Все дети в детском саде живут с родителями. Ты теперь мой папа. Почему ты должен куда-то уходить?

Чем больше она плакала, тем печальнее становилась.

- Если папа не будет жить со мной и мамой, что я завтра скажу своим друзьям? Они скажут, что я хвастаюсь и продолжат обзываться «брошенкой»

- … - Цинь Хаодун молча повернул голову к Линь Момо. Эту проблему могла решить только ее мать.

Линь Момо присела на корточки и утешала малышка:

- Тан-Тан папе все еще есть чем заняться. Отпусти его на чуть-чуть, ладно? Завтра, я уверена, он пойдет с тобой в детский сад.

- Нет! Нет! – я просто хочу спать с папой и мамой. Я не хочу быть ребенком без Папы!

Малышка продолжала плакать. Линь Момо не знала, что делать. Она повернулась к Линь Чжиюаню за помощью.

- Ох…я стар, мне нужно пораньше лечь спать. Вы там веселитесь, а я пойду спать – Линь Чжиюань проигнорировал умоляющий взгляд дочери и вернулся в свою комнату, но в уголках его рта появилась легкая улыбка.

Женитьба Линь Момо была его заботой все эти годы. Она уже давно достигла брачного возраста, но была холодна как лед и не обращала внимания на мужчин.

Сегодня он с удивлением обнаружил, Линь Момо сильно изменилась с тех пор как появился Цинь Хаодун, что делало его очень счастливым.

Цинь Хаодун был несомненно достоин семьи Линь с таким то превосходным лекарским мастерством. Самое редкое и важное это то что он был близок к Тан-Тан. Поэтому Линь Чжиюань был более чем готов увидеть, как его дочь обретет принадлежащее ей счастье.

Увидев, что папа убегает, Линь Момо с болью посмотрела на плачущую красавицу. Наконец она сказала:

- Хорошо не плачь, Тан-Тан, папа и мама будут спать вместе с тобой сегодня вечером!

- Не только сегодня вечером, но и навсегда. Я всегда буду ребенком с папой! – сказала малышка.

- Ладно мамина командирша – у Линь Момо не было выбора.

- Славненько, славненько. Теперь я наконец то смогу спать с папой и мамой!

Увидев, что Линь Момо пообещала, малыш тут же расхохоталась, держа в одной руке Цинь Хаодуа а в другой Линь Момо и радостно направилась в спальню.

Кровать была такой большой, что на ней могли бы, уместится три человека лежащих бок о бок, но кровать все еще не будет заполненной.

Сердце Линь Момо билось так сильно, потому что с той ночи она впервые лежала в постели с другим мужчиной.

- Тан-Тан, мама сделала все как ты просила, быстро ложись спать!

Линь Момо намеревалась заставить малышка заснуть пораньше, чтобы Цинь Хаодун мог уйти как можно раньше.

- Нет, нет, я хочу, чтобы папа и мама спали со мной!

- Разве папа и мама уже не спят с тобой? - спросила Линь Момо.

- Нет! Не совсем. Мама носит пижаму, когда спит, только ту, которую ты носишь каждый день!

Слова малышка заставили трепетать сердце Цинь Хаодуна. Ему было интересно, как она будет выглядеть, когда будет в ней. Он не мог не вспомнить ту сцену, где Линь Момо была завернута в банное полотенце.

Линь Момо все никак не решалась. Ее ночная рубашка была очень сексуальной. Она ничего не чувствовала перед дочкой, когда носила ее в обычное время, но сейчас, ей было бы очень стыдно перед Цинь Хаодуном.

- Тан-Тан сегодня все иначе. Папа в пижаме? – У нее не было выбора как не использовать Цинь Хаодуна в качестве щита.

Цинь Хаодун был подавлен ее словами, ему нечем было крыть. В это время дверь дважды звякнула и распахнулась. В дверях появился Линь Чжиюань с бумажным пакетом в руке.

- Цинь, я знаю, что ты не взял никаких вещей с собой так что вот – это новая пижама, которую я купил. Его еще не надевали. Используй его.

Он поставил бумажный пакет на пол у двери, повернулся и вышел, закрыв за собой дверь.

Малышка сразу же встала с кровати и подошла к двери, чтобы подобрать бумажный пакет и доставить его Цинь Хаодуну.

- Папа, вот твоя пижама, надень ее!

- Хорошо, спасибо Тан-Тан!

Цинь Хаодун взял бумажный пакет и прошел в гардеробную. Надев пижаму, он вернулся.

Глядя на Цинь Хаодуна в пижаме, Линь Момо на некоторое время замолчала, думая о том, что ее старый отец создает проблемы. Он не только не помог ей выбраться из осады, но и разбил ее щит.

- Мама, твоя очередь – сказала дочка, потянув Линь Момо за руку.

Глядя на ожидающую дочь, Линь Момо только беспомощно вздохнула. Она встала, прошла в гардеробную и вскоре вышла оттуда в розовой, ночной рубашке.

Это ночная рубашка-юбка с подтяжками. Белоснежная кожа на ее груди излучала притягательный оттенок при свете. Юбка была такой короткой, что едва прикрывала нижнее белье. Некоторая часть была частично видна, а другая нет, что давало Цинь Хаодуну обширное поле для фантазии.

Увидев, что Цинь Хаодун смотрит на нее, на лице Линь Момо появились красные облачка. Она бросилась в постель и укрылась одеялом.

- Тан-Тан, ты довольна? Быстро в постель!

- Нет, мы все равно должны это сделать – затем малышка схватила Линь Момо за руку слева, Цинь Хаодуна справа и положила их руки себе на грудь, положив сверху свои маленькие ладони. Только тогда она с легкостью закрыла свои глаза.

Почувствовав температуру большой руки Цинь Хаодуна, Линь Момо вспыхнула и ее сердце снова забилось как бешенное. Она хотела отнять руку, но боялась разбудить дочку. Ей оставалось только позволить Цинь Хаодуну держать ее за руку.

Время шло, минуты и секунды, и странное чувство овладевало ею. Ей казалось, что в этот момент время остановилось и что это никогда не пройдет.

На протяжении многих лет она думала о том, чтобы завязать с кем-нибудь отношения, но боялась, что Тан-Тан придется нелегко. Поэтому она с трудом сдерживала эмоции и маскировалась под свою холодную внешность.

Но в этот момент она слабо надеялась быть с этим мужчиной, которого знала всего два дня.

Что происходит? Неужели она начала влюбляться в него?

Вскоре Линь Момо рассеяла свои сокровенные мысли. Невозможно! Не может быть! Она была старше него на три или четыре года и у нее уже был ребенок. Они не могли быть вместе.

Цинь Хаодун, лежа на другой стороне кровати, был охвачен прекрасными воспоминаниями. Он был очень доволен нынешней ситацией, когда он мог спокойно охранять двух самых важных женщин в своей жизни.

Линь Момо долго не могла прийти в себя. Она медленно вытащила руку.

- Доктор Цинь, уже поздно. Тебе лучше вернуться!

- Я обещал Тан-Тан, что сегодня я буду спать здесь. Можно ли обманывать ребенка?

Нахально сказал Цинь Хаодун, потому что на самом деле он не хотел уходить.

- Я поговорю с Тан-Тан. Нам не подобает быть вместе в такой ситуации – сказала Линь Момо и голос ее стал холодным.

- Но уже так поздно, а мне некуда идти – сказал Цинь Хаодун – хоть и мистер Линь дал мне ключ от той вилы №6, я не знаю даже где находится этот район Рухуа. Позволь мне остаться на одну ночь, и я вернусь завтра?

С непонятным чувством, промелькнувшим на лице, Линь Момо сказала:

- Все просто. Этот район находится здесь. Мы живем в вилле №5, а соседний дом №6. Можешь идти!

- Эм… - Цинь Хаодун был шокирован тем что оказался соседом семьи Линь, это было за гранью его воображения.

Эм... Момо, что если Тан-Тан проснется и не увидит меня? – Цинь Хаодун все еще не желал расставаться с теплой и семейной атмосферой царящей в данный момент.

- Будь уверен, что Тан-Тан не проснется даже ночью. Ты можешь прийти на завтрак рано утром.

- Ладно тогда, увидимся завтра утром!

По решительности Линь Момо, он понял, что ему не стоит сейчас торопиться. Сегодня с помощью малышка он и так добился больших успехов, так что лучше остановиться, прежде чем заходить слишком далеко.

Он покинул семью Линь и отправился на виллу №6 по соседству. Он вынул ключ и открыл дверь.

Структура и отделка этой виллы были в основном такими же как у семьи Линь. Комнаты были оборудованы всевозможной бытовой техникой и предметами первой необходимости.

Цинь Хаодун принял ванну и вернулся в свою комнату спать.

На следующий день он пришел к семье Линь рано, когда малышка только, только вставала с постели.

После ночи Цинь Хаодун смог ощутить дух Сюаньтянь сутры из тела малышки.

Причина, по которой он решил передать этот набор навыков Императрицы Сюаньтянь, его дочери, заключалась в том, что он мог работать самостоятельно, как только сформировался цикл культивации, что означало, что культивация могла идти в любое время и в любом месте. Проще говоря, малышке не нужно было практиковаться намеренно, но ее культивация всегда будет совершенствоваться.

- Папа где ты был? – спросила малышка

Цинь Хаодун взгялнул на Линь Момо

- Папа упражнялся.

Малышка быстро сказала:

- Папа быстро доедай. Ты должен отвезти меня в детский сад. Я хочу, чтобы все дети знали, что у меня тоже есть папа!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 16 - Семья Налань**

После завтрака Цинь Хаодун и Линь Момо отправились с Тан-Тан в детский сад.

Детский сад, в котором училась Тан-Тан назывался «Золотая Ветвь» и «Нефритовый лист» - элитный детский сад самого высокого уровня в городе Цзяньнань. Дети, учившиеся там были также благородны, как и название школы. Каждый из них был либо из богатой, либо из императорской семьи, обычная люди не могли себе этого позволить.

По прибытии в школу Тан-Тан не спешила в класс, а вместо это ждала у ворот, держа Цинь Хаодуна за руку.

- Чжан Доудоу, смотри это мой папа…

- Ван Мэнмэн, у меня есть папа, у меня есть папа…

- Ли Цици, у меня есть папа так что больше не называй меня брошенкой…

Глядя на детское и серьезное лицо Тан-Тан, Цинь Хаодун и Линь Момо испытывали грусть и печаль.

- Чжао Лэлэ, смотри это мой папа… - сказала Тан-Тан ребенку, державший даму за руку.

- Вау, он существует! Твой папа выглядит таким красивым, даже красивее моего – маленькая девочка уставилась на Цинь Хаодуна говоря это.

- Да, мой папа выглядит так круто. Он лучший! – сказала Тан-Тан с гордым лицом.

Мать Чжао Лэлэ звали Сяо Лили. Она взглянула на Цинь Хаодун и в ее глазах промелькнул блеск ревности. Затем она сказала:

- Мама Тан-Тан, я слышала, что ты растила ее одна. Это действительно тяжело для тебя, но этот порядочный господин действительно отец Тан-Тан?

Услышав ее слова, Тан-Тан и Лэлэ уставились на Линь Момо, ожидая ее ответа.

Линь Момо видела ожидание в глазах дочери, и она немного поколебалась, прежде чем ответить:

- Он, Цинь Хаодун и в правду отец Тан-Тан.

- Если он является отцом Тан-Тан отчего же у него фамилия Цинь? Разве он не твой новый парень.

Холодная улыбка появилась в уголке рта Сяо Лили. Хотя она не знала Линь Момо, по ее одежде и манерам можно было сказать, что она богатая женщина. Поэтому она считала, что Цинь Хаодун был ее новым любовником, альфонсом проще говоря, который выглядел таким красивым что вызывал у нее черную зависть.

- Это… Линь Момо не нашлось что ответить, потому что никогда не задумывалась над этим вопросом.

- Это потому что я взял фамилию матери, а фамилия моего отца-Тан, и я дал его моей дочери. Какие-то проблемы мадам? – сказал Цинь Хаодун глядя на Сяо Лили.

- Нет, конечно нет. Мне абсолютно нет дела кто отец Тан-Тан, просто есть так много детей, которые не знают своих отцов. Я боялась, что Тан-Тан может ошибаться – с саркастическим выражением лица произнесла Сяо Лили. Очевидно, она не верила словам Цинь Хаодуна.

Вспышка гнева промелькнула на лице Цинь Хаодуна. Он был юморным, циничным молодым человеком, который иногда и сам любил пошалить над остальными, но его женщина и дочь никогда не должны быть униженными и осмеянными перед ним. Никогда.

Более того, эта словоохотливая женщина явно пыталась создать неприятности. От нее пахло двумя мужчинами, а это означало, что прошлой ночью она спала с двумя мужчинами. Эта женщина была настолько бесстыдна, что насмехалась над другими.

- Ты права. Не лезь не в свое дело – Цинь Хаодун указал на штаны Сяо Лили и продолжил – Почему твои штаны промокшие? Ты описалась?

- Чт…что? О чем ты говоришь? – Женщина посмотрела вниз и обнаружила, что ее модные заниженные джинсы были мокрыми во многих местах.

«Что произошло? Неужели я сама обмочила свои джинсы? Как это вообще возможно?»

Сяо Лили не могла понять. У нее могли быть случайные сексуальные связи и даже некоторые гинекологические заболевания, но у нее абсолютно не было недержания мочи. Как она могла вдруг обмочиться?

- Лэлэ, твоя мама воняет – Тан-Тан прижала нос своими руками и спряталась за Цинь Хаодуном.

Сяо Лили, вопя отдала своего ребенка учителю детского сада, прежде чем убежать.

На лице Линь Момо появилось странное выражение. Она не видела, как Цинь Хаодун сделал это, но она знала, что Цинь Хаодун был как-то причастен к этому. Глядя на высокую и сильную фигуру перед собой, она испытала теплое чувство. Она много раз мечтала, что в момент издевательств таких как этот, перед ней с дочерью встанем мужчина, который защитит их.

Смущенный взгляд Сяо Лили засставил Тан-Тан залиться в смехе:

- Папа почему эта тетя с мокрыми штанами

Цинь Хаодун многозначительно улыбнулся и ответил:

- Я не знаю, может быть она выпила слишком много воды.

После этого он некоторое время оставался у ворот детского сада и не отдавал Тан-Тан учителю пока большинство учеников не пришли в школу.

Помахав га прощание Тан-Тан, Линь Момо спросила Цинь Хаодуна

- Ты только что подшутил над этой женщиной?

- Что? Я не понимаю, о чем ты? – Хотя он знал, что Линь Момо говорила о Сяо Лили, ему лучше притвориться, что он ни при чем.

- Не притворяйся невинной овечкой. Я знаю, что это ты – сказав это Линь Момо прикусила свои сексуальные губы и продолжила – Спасибо тебе.

Цинь Хаодун понял значение этих слов. Он серьезно сказал:

- С сегодняшнего дня, пока я здесь, никто не посмеет грубо относится к тебе и Тан-Тан.

Глядя на красивое и решительное лицо, Линь Момо вдруг захотелось броситься в объятия Цинь Хаодуна, но она подавила это желание.

Она отпустила голову и поправила челку, успокаиваясь. Затем она спросила:

- Куда ты направляешься? Я могу попросить моего водителя подвезти тебя.

- Нет, спасибо. В скором времени за мной заедут.

Сегодня он должен был лечить болезнь Налань Цзе и договорился о встрече с Налань Ушуан у ворот детского сада.

Не успел он договорить, как до них донесся рев мотора, за которым последовала черная Ауди А6.

Когда окно машины опустилось, перед их глазами появилось потрясающее лицо

Налань Ушуан крикнула:

- Залезай, большой врун.

У Цинь Хаодуна не было слов

- Почему ты зовешь меня лжецом? Неужели я позарился на твои деньги или твою красоту? Моя жена может неправильно понять твои слова, ясно?

Тем не менее она все же поздоровалась с ней и села на сидение второго пилота.

«Кто эта женщина? Какие взаимоотношения вас связывают?» – Видя уход Цинь Хаодуна, Линь Момо расстроилась – «Может быть они созданы друг для друга. А я просто мать ребенка»

Подумав об этом она села в машину с Чжан Дэбяо и направилась к своей компании.

В это же самое время Сяо Лили сменила свои мокрые джинсы и прошла медицинское обследование в больнице Цзяньнань. Результат был именно таким каким она и предполагала. У нее не было недержания мочи, за исключением некоторых гинекологических заболеваний, которые были вызваны ее безудержной жизни.

- Что случилось? Почему я тогда потеряла контроль над мочеиспусканием? – Сяо Лили прокручивала в голове все что происходило тогда и внезапно пришла к выводу.

- Этот альфонс, должно быть он как-то связан с этим. Он сыграл со мной злую шутку.

Хотя она не видела, как Цинь Хаодун это делает, она верила, что Цинь Хаодун имеет к этому какое-то отношение.

- Ублюдок, как ты посмел так подшутить надо мной? Погоди у меня, я заставлю тебя заплатить за это.

- Почему эта женщина красивее меня? Почему у нее такой любовник? Почему та маленькая девчонка красивее моей дочери? Как такое могло произойти? – Сяо Лили была очень завистливой женщиной, к тому же в ней бушевал гнев, она была на грани помутнения рассудка.

Подумав об этом, она достала мобильный телефон и позвонила мужу.

- Милый, надо мной издевались, я была унижена. Ты должен отомстить за меня…

В этот день Налань Ушуан решила не выкатывать Хаммер, а вместо этого решила вывезти на прогулку свой старый Ауди А6, которая была дешевле чем Хаммер, но полезнее со своим специальным номерным знаком армии Цзяньнань и пропуском, прикрепленным к окну.

Она могла ездить на этой машине в любое место в городе Цзяньнань и даже во всей провинции Цзяньнань, и никто ее не останавливал.

- Кто такой Налань Цзе? – Похоже он тот, кто очень влиятелен в армии – Эта машина взгрела любопытство Цинь Хаодуна. Он достал из кармана мобильный телефон и начал искать это имя в интернете.

Прочитав результаты, Цинь Хаодун удивился. Налань Цзе действительно был влиятельной фигурой с внушительным прошлым.

Согласно информации в интернете, Налань Цзе заслужил много военных достижений во время войны между их страной и страной М и поэтому стал самым молодым генералом того времени. Он даже удостоился благодарности первого президента их династии. В более поздней войне со страной Аньнань, он был одним из самых важных генералов, сражавшихся на линии фронта и был известен репутацией Храброго Трудоголика в армии.

Информация на различных форумах показала, что хоть Налань Цзе больше не служил в армии, но он все еще сохранял свою власть и влияние, должно быть его прошлое действительно было ошеломительным.

Более того все дети Налань Цзе были выдающимися личностями. Некоторые из них занимали высокие посты в армии, а другие были новыми звездами в правительстве. С учетом их происхождения и фона семьи Налань, они были действительной одной из самых влиятельных семей в провинции Цзяньнань.

Налань Ушуан оставалась невозмутимой после того как Цинь Хаодун сел в машину. Очевидно, она все еще была зла из-за случившегося накануне. Она была сосредоточена на вождении машины и продолжала ускоряться, что создавало ощущение, будто она ведет спортивную машину.

Она подумала, что, увидев ее навыки вождения Цинь Хаодун хоть и не обмочит в штаны, но струхнет уж точно.

- Эй что ты делаешь? – Налань Ушуан не могла удержаться от вопроса и сбавила скорость. В конце концов чтобы так быстро ехать по городу, требуется много энергии.

- Ничего, просто смотрю трансляцию одной популярной стримерши.

- Пошляк! – Налань Ушуан закатила глаза и снова спросила – а что ты делал в садике?

- Зачем взрослому ходить в детский сад? Конечно же для того чтобы забирать или отводить детей туда.

- Что? Так ты женат? – Ответ Цинь Хаодуна был за пределами ее ожиданий. Ее руки задрожали, из-за чего они чуть не врезались в большой грузовик, едущий в противоположном направлении.

К счастью Цинь Хаодун обладал острым зрением и безупречной реакцией что спасло им жизнь.

- Что с тобой? Почему ты так взволнованна? – спросил Цинь Хаодун с улыбкой прежде чем продолжил – К счастью для тебя у меня хорошие новости, я все еще одинок и тебя все еще остаются шансы чтобы быть моей девушкой.

Когда он все это говорил, его руки все еще были на руле, под которыми были белые и мягкие ручки Налань Ушуан.

- Убери от меня свои грязные руки! – Налань Ушуан также поняла, что перенервничала и слишком остро отреагировала. Ее лицо пылало, и она стряхнула руки Цинь Хаодуна.

- Мне без разницы, женат ты или нет – Она промолчала некоторое время и спросила – раз вы не женаты, почему у вас есть ребенок?

Цинь Хаодун ответил с улыбкой:

- Кто тебе сказал, что нужно обязательно жениться чтобы иметь детей? Разве я не могу быть холостым и иметь детей?

- Ты…

Налань Ушуан была сердита и в тоже время удивлена. Она снова спросила

- Кто эта леди, которая стояла рядом с тобой? Она довольно симпатичная.

Она всегда была гордой и никогда не воспринимала других девушке всерьез, однако та девушка, которую она только что видела, была настолько другой… с элегантными манерами и красивым лицом, что даже не могла не залюбоваться ею.

Цинь Хаодун объяснил ей.

- Она мать моего ребенка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 17 - Невинная жертва**

- Ты такой лгун – со злостью сказала Налань Ушуан.

- Почему ты так говоришь? Я честный парень и я гарантирую тебе, что все, что я сказал является правдой – с недовольством сказал Цинь Хаодун.

- Тогда сколько тебе лет?

- Двадцать один

- А сколько лет ребенку, о котором мы говорили?

- Четыре

- Выходит вы в отношениях пять лет?

- Нет, мы познакомились всего два дня назад.

- Не пори ерунды, лгун – Налань Ушуан готова была бы пнуть лживого слизняка из машины если бы не была за рулем. Как он мог быть таким серьезным, выдумывая такие истории?

- Какая ерунда? Я говорю правду! – наивно сказал Цинь Хаодун.

- Ты… - в гневе Цинь Хаодун сомкнула свой рот, потому что знала, что потеряет его, если не перестанет с ним разговаривать.

Ауди А6 выскочила из города и наконец остановилась у ворот большого двора. Двор был большим, с кирпичными стенами и домами с причудливой черепицей, специальным военным санаторием в Цзяньнани.

Налань Ушуан припарковала машину и повела Цинь Хаодуна во двор.

Цинь Хаодун проверял санаторий, пока шел. Это было хорошее место, с гораздо большим количеством духовной Ци вокруг, чем в городском районе, что делало его лучшим местом для восстановления сил.

Через несколько шагов на них неожиданно налетел молодой человек лет двадцати. В руке у него была большая шелковая шкатулка и судя по тому как он был одет, он был богат.

Шуаншуан почему ты не отвечала на мои звонки? – Молодой человек подбежал к Налань и льстиво улыбнулся.

- Чжан Дачжи я же просила тебя не доставать меня, если у тебя нет ничего важного – сказала Налань Ушуан с негодованием.

- Да у меня есть кое-что важное! – сказал Чжан Дачжи, по-видимому боясь Налань Ушуан. Он поднял шелковую шкатулку и сказал:

- Я слышал ты ищешь Тысячелетний Женьшень для своего дедушки. У меня есть друг, который занимается травами. Я попросил его о помощи и это лучший корейский женьшень, который он нашел по моей просьбе. Я слышал, что ему сто лет, поэтому принес его сюда, чтобы подарить его твоему дедушке.

Сказав это, он с довольной улыбкой открыл коробку. Внутри лежал белоснежный корейский женьшень.

По началу Цинь Хаодуна не заботила личность Чжан Дачжи так как он считал его одним из многочисленных поклонников Налань Ушуан, тем более она вовсе не проявляла никакого интереса к нему. Но когда он увидел корейский женьшень, его глаза расширились.

«Какой хороший женьжень!»

Корейский женьшень и его кровавый женьшень составят два основных ингредиента будут составлять ядро к прорыву в культивировании в сферу Основания.

«Все хорошее должно быть моим»

Цинь Хаодун имел все основания желать, потому что шести-семи вековой корейский женьшень мог дать очень густую и насыщенную Духовную Ци.

Это был хороший, но запоздалый подарок. Он мысленно вздохнул, ему даже было немножко жаль Чжан Дачжи, так как знал, каких усилий он, наверное, приложил для того чтобы раздобыть этот корейский женьшень. Налань Ушуан обращалась бы с ним совсем иначе, если бы он был здесь два дня назад, но сейчас она даже не потрудилась чтобы взглянуть на него.

Налань Ушуан едва взглянула на этот женьшень в шкатулке. Она посмотрела на Чжан Жачжи и сказала:

- Мне не нужно это, просто убери его!

- Но… - Чжан Дачжи был в замешательстве. Он раздобыл ее, в качестве лучшего способа подмазаться к Налань Ушуан, когда услышал, что она искала тысячелетний женьшень. Он использовал все свои связи, чтобы найти женьшень, и это стоило ему более десяти миллионов юаней, чтобы вывезти его из Кореи. Он сделал все это чтобы вызвать улыбку красавицы.

Налань Ушуан совсем не улыбалась, наоборот она становилась все холоднее и холоднее к нему.

- Шуаншуан, не будь такой импульсивной. Этот корейский женьшень поможет вылечить твоего дедушку…

- Я сказала, мне он не нужен – Налань Ушуан прервала Чжан Дачжи, прежде чем он смог закончить. Она знала, что чем лучше женьшень, тем больше вреда он причинит дедушке. Так что теперь она не испытывала к Чжан Дачжи никаких добрых чувств.

Она также знала, что, если не объяснит это Чжан Дачжи, он будет продолжать донимать его. Затем она вытащила Цинь Хаодуна и сказала:

- Моя семья уже пригласила доктора Цинь для дедушки. Так что можешь расслабиться.

Чжан Дачжи взглянул на Цинь Хаодуна и сказал сердитой Налань Ушуан:

- Он должно быть один из ваших жиголо, как он может быть доктором?

- Следи за своим языком, Чжан Дачжи – сказала Налань Ушуан вспыльчиво, уже теряя терпение. Она спросила с ледяным лицом:

- Тебе то какая разница, даже если он и есть мой жиголо?

Цинь Хаодуну стало неуютно от этих слов. Он вообще был невинной жертвой, потому что он был здесь для того чтобы лечить. А сейчас без всякой причины он стал соперником влюбленному идиоту и был унижен до какого-то «жиголо»

«Ты можешь пострадать просто, идя по улице!»

- Шуаншуан, как ты можешь не знать о моих чувствах к тебе, на протяжении стольких лет? Мы будем идеальной парой. Что хорошего в этом жиголо? Он какой-то слишком бледный и нежный, чтобы походить на настоящего мужчину. Я думаю он гей…

- Хватит! – Не успел он закончить свое предложение как Налань в гневе закричала – Чжан Дачжи, закрой свою пасть!

- Ты… - Чжан Дачжи был так зол что мог разжечь костер из искр, исходящих с его глаз, но он боялся выпустить свой гнев перед Налань Ушуан.

Причиной, по которой он преследовал Налань Ушуан, была отчасти ее красота, а также ее могущественная семья, но в целом он боялся мисс Налань, потому что она была вспыльчивой и несдержанной.

Он не мог себе позволить раздражать Налань Ушуан, но по крайней мере он мог придраться к Цинь Хаодуну.

- Держись подальше от Шуаншуан ты мальчик-жиголо. Иначе ты даже не узнаешь, как ты умрешь.

Видя, что невежественный идиот все больше и больше наглеет Цинь Хаодун почувствовал раздражение и холодно сказал:

- Убирайся отсюда.

- Что? Как ты смеешь со мной так разговаривать! Я отрежу тебе язык.

Чжан Дачжи вскочил перед Цинь Хаодун говоря это. Затем Налань Ушуан встала перед Цинь Хаодуном и со злостью сказала:

- Что ты делаешь Чжан Дачжи? Он гость моей семьи. Теперь проваливай отсюда, пока я добрая!

Она подавляла в себе гнев. Она бы уже ударила его, даже если бы их отцы не были бы друзьями.

Видя, что Налань Ушуан собирается рвать и метать, Чжан Дачжи отступил на пару шагов. Он конечно, знал на что способна эта женщина. Может он и изучал Тхэквондо несколько лет, но ему с ней не справиться. Если бы началась драка, он был бы овечкой при забое.

Но он не сдавался. Он указал на Цинь Хаодуна и начал орать:

- Жиголо! Ни один мужчина не станет прятаться за женщиной. Я хочу, чтобы ты вышел вперед и сразился со мной как мужчина с мужчиной!

Он думал, что Цинь Хаодун трусливый жиголо, который не осмелится ответить на его вызов. В тот момент, когда Цинь Хаодун трухнет, вспыльчивая Налань Ушуан будет более благосклонней и предпочтет его.

И тут Цинь Хаодуна осенило. Он как раз раздумывал, как бы ему самому достать женьшень, а тут этот идиот пришел и доставил его.

Он поднял руки и отодвинул Налань Ушуан в сторону. Затем он улыбнулся и сказал Чан Дачжи:

- Ты хочешь сразиться?

- Я в тебе не сомневался. Не прячься за женщину, если ты настоящий мужчина.

Он был так уверен в себе, потому что с детства занимался ушу. Он знал, что не справиться с Налань Ушуан, но считал, что победить жиголо будет достаточно просто.

- Почему бы мне не осмелиться? – ответил Цинь Хаодун – но я не собираюсь драться только потому что ты этого захотел, как насчет того чтобы мы заключили сделку?

- Что ты предлагаешь? – спросил Чжан Дачжи.

- Женьшень в твоих руках, если я тебя побью ты отдашь его мне. Ты в деле?

- Это… - Чжан Дачжи колебался. Он не ожидал что Цинь Хаодун предложит поставить на кон женьшень стоимостью в десять миллионов.

Ну что? Спасовал? Разве не ты тут здесь твердил кто тут настоящий мужчина? – спросил Цинь Хаодун. Затем он ухватил Налань Ушуан за стройную талию своей рукой. Ему нужен был корейский женьшень, поэтому он использовал Налань Ушуан чтобы спровоцировать и разозлить Чжан Дачжи.

Налань Ушуан покраснела, по неизвестной причине она не увернулась от него и позволила ему держаться за нее.

Увидев, что его любимая женщина так близка с другим мужчиной, Чжан Дачжи пришел в ярость и закричал:

- Давай сделаем это! Но что будет если ты проиграешь?

- Если я проиграю, ты сможешь делать все, что захочешь – Цинь Хаодуну было все равно, потому что он не мог проиграть, столкнувшись с таким идиотом.

- Если ты проиграешь, я сломаю тебе ноги – злобно сказал Чжан Дачжи – И кроме того тебе придется раз и навсегда держаться подальше от Шуаншуан.

- Чжан Дачжи ты переходишь черту! – повысила голос Налань Ушуан.

- В самом деле? Я единственный кто в невыгодном положении, потому что женьшень стоит десять миллионов юаней, а у него есть только ноги!

Цинь Хаодун остановил Налань Ушуан собиравшаяся что-то еще добавить – Он прав. Для меня это достаточно честно. Я ставлю свои ноги на его десять миллионов.

- Ты уверен, что все сработает? Чжан Дачжи изучал Тхэквандо – Налань Ушуан прошептала Цинь Хаодуну.

Она только знала, что Цинь Хаодун обладает выдающимися медицинскими навыками, но не знала, каков он в бою.

- Не волнуйся, он просто идиот! – сказал Цинь Хаодун и отодвинул Налань Ушуан в сторону, а сам повернулся к Чжан Дачжи.

Легкие Чжан Дачжи чуть не взорвали от гнева что он испытывал увидев, что его женщина была близка с Цинь Хаодуном. Его ноги двигались, и его нога нацелилась прямо в висок.

- Связался с моей женщиной? Сегодня я размозжу тебе голову – Когда его левая нога приблизилась к голове Цинь Хаодуна, холодная, но гордая улыбка появилась в уголках рта Чжан Дачжи.

Но не успел он посмеяться, как почувствовал, что будто поезд врезался в его грудь, а его ребра были раздавлены неимоверной силой. Он отлетел назад как тряпичный мешок и тяжело упал на землю.

- Это мое! – Цинь Хаодун радостно подбежал, оттолкнув Чжан Дачжи и поднял шелковую шкатулку.

Налань Ушуан была в шоке, увидев, как легко Цинь Хаодун победил Чжан Дачжи, потому что это было не так просто, даже если бы она сама сражалась с ним. Что за ненормальный монстр, кто он такой? У него не только медицинское мастерство было на высоте, но и боевые навыки были потрясающими.

- Ты ублюдок, как ты мог меня обдурить? – Каким бы глупым Чжан Дачжи ни был, он мог догадаться, что Цинь Хаодун подставил его. Он попытался подняться с земли, но все безуспешно, даже после нескольких попыток.

Удар был достаточно сильным, но Цинь Хаодун немного опустил ногу из-за корейского женьшеня, иначе Чжан Дачжи остался бы инвалидом на всю жизнь.

Цинь Хаодун взял женьшень, улыбнулся и сказал:

- Это неверно. Это ты затеял драку, как я мог обхитрить тебя. Люди должны платить за свое высокомерие.

- Эй жиголо! Жди это еще не конец! – Чжан Дачжи крикнул он и его лицо исказилось.

- Ты хочешь еще раз со мной по драться? Хорошо, в следующий раз я не проявлю милосердия, если ты не пришлешь мне такой же хороший женьшень как этот.

Конечно Цинь Хаодун было плевать на угрозы такого слабого человека.

В это же самое время сюда подбежали несколько охранников военной зоны. Они заметили Чжан Дачжи лежащего на земле и спросили Налань Ушуан:

- Мисс Налань что здесь произошло?

Налань Ушуан просто махнула рукой и сказала:

- Это не ваша забота, просто идите по своим делам.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 18 - Налань Уфэн**

Когда стражники ушли, Чжан Дачжи наконец поднялся с земли. Он взглянул на Цинь Хаодуна с обидой и сказал:

- Как ты смеешь меня бить? Ты знаешь кто я такой?

Цинь Хаодун ничего не ответил. На уголках его рта читалось презрение. Его совершенно не интересовало происхождение Чжан Дачжи. Каким бы благородным ни был Чжан Дачжи, в глазах Императора Зеленого Леса он был не сильнее муравья.

Чжан Дачжи подумал, что Цинь Хаодун боялся, поэтому он продолжил – Ты поссорился с семьей Чжан. Просто жди и тебя сотрут с лица земли.

- Чжан Дачжи, доктор Цинь почетный гость моей семьи – сказала Налань Ушуан. Если ты будешь продолжать быть грубым с ним, твой отец не сможет тебя защитить.

- Гм! (Humph! - выражает возмущение, смотрит скептически)

Эта правда, что Чжан Дачжи не был достаточно храбрым, чтобы столкнуться с семьей Налань. Он хмыкнул и уставился на Цинь Хаодуна своими злобными глазами, затем с негодованием ушел.

Налань Ушуан подумала, что Цинь Хаодун испугался Чжан Дачжи, когда она увидела, что он молчит. Поэтому она пыталась его успокоить:

- Доктор Цинь не бойтесь. Просто скажите нам, если Чжан Дачжи придет чтобы чинить тебе неприятности, моя семья не позволит ему отделаться так легко.

- Боюсь? – Цинь Хаодун презрительно покачал головой.

Он улыбнулся и сказал:

- Никто в мире не сможет меня напугать. Мне просто любопытно, как у такой сварливой женщины, как ты, могут быть поклонники.

- Ты…

Налань Ушуан тяжело потопталась на месте, потом повернулась и пошла вперед. Вскоре они добрались до широкого двора, охраняемого гораздо лучше, чем в других местах, так что было видно, как тут, в военном районе, уважают семью Налань.

За воротами был внутренний двор, в котором стоял автобус Мерседес-Бенц и пять роскошных автомобилей. Каждая из этих машин стоила миллионы.

Самым привлекательным был новенький спортивный автомобиль. Он выглядел красивым и агрессивным. Самым удивительным было то, что машина не была покрашена и на нем были оригинальные узоры из углеродного волокна, выглядящие одновременно роскошными и причудливыми.

- Боже это Ламборджини Сентенарио – Налань Ушуан широко открыла рот от удивления. Она быстро пошла к черному спорткару. Она ощупала машину руками, глаза ее наполнились восхищением.

Цинь Хаодун не был особым поклонником роскошных автомобилей, поэтому он потер подбородок и спросил:

- Это дорого?

Налань Ушуан восхищаясь машиной объяснила:

- Это более чем дорого. Это новый выпуск, был приурочен к празднованию 100-летнему юбилею со дня основания компании. Его стоимость оценивается более чем 40 миллионов и всего их было выпущено 40 единиц.

- И действительно, очень дорого – Цинь Хаодун все еще был шокирован ценой, хотя его совсем не интересовали роскошные автомобили. Он стоил больше, чем корейский женьшень в его руке.

- Да это дорого, но оно того стоит. Машина может разгонятся 0-100 км\ч всего за 2.8 секунды, а максимальная скорость 350 км\ч. Тормозной путь 30м… - Она была такой страстной автолюбительницей, что даже не могла остановиться.

- Давай навестим твоего дедушку - сказал Цинь Хаодун.

Тогда Налань Ушуан вспомнила, что Цинь Хаодун был приглашен сюда чтобы лечить Налань Цзе.

Поэтому она сделала несколько фотографий Ламборджини Сентенарио с телефона, и была вынуждена проводить Цинь Хаодуна внутрь.

В большом зале Налань Цзе удобно устроившись сидел на широком кожаном диване и практиковался. Перед ним склонился молодой человек лет двадцати.

За спиной молодого человека стоял высокий бородатый иностранец, и вид у него был гордый. Вокруг него было семь или восемь человек, которые могли быть его помощниками, все с медицинским оборудованием и инструментами в руках.

- Дедушка, это доктор Джеймс, самый известный пульмонолог – специалист в области лечения патологий дыхательных путей и легких; Всемирной медицинской ассоциации в стране «М». Я пригласил его, чтобы он вам поставил диагноз.

Молодой человек уважительно разговаривал с Налань Цзе. Он внук Налань Цзе – Налань Уфэн.

У Налань Цзе было четверо сыновей.

Старший сын, Налань Хунфэй был политиком в центральном правительстве провинции Цзяньнань;

Второй сын Налань Хунсян и третий сын, Налань Хунцзюнь занимали должности в армии, а младший сын Налань Хуни управлял бизнесом стоимостью в триллионы долларов.

Налань Уфэн был сыном Налань Хунсян, также был старшим внуком в семье. Но у него не было ни знаний, ни навыков. Он только и делал, что пил, ел и играл каждый день. Поэтому он не ходил у Налань Цзе в любимчиках.

Однако, несмотря на всю свою бесцеремонность, он знал положение дедушки в семье и понимал, что должен сделать все, чтобы польстить ему. Вот почему он потратил так много времени, приглашая доктора Джеймса из страны «М», чтобы вылечить болезнь своего дедушки.

Забудь, моя болезнь не в его силах. У меня уже есть доктор Цинь, просто отошлите его обратно – сказал Налань Ушуан.

С финансовыми ресурсами семьи Налань, было приглашено множество известных врачей, но за все эти годы они все утыкались в тупик перед лицом неизвестного недуга Налань Цзе. Он потерял терпение из-за этих так называемых «экспертов»

Налань Уфэн занервничал, услышав это. Он торопливо начал объяснять:

- Дедушка, доктор Джеймс не из простых. Он ведущий член Всемирной Медицинской Ассоциации. Я использовал много связей, чтобы пригласить его сюда. Он намного лучше, тех обычных врачей, просто позвольте ему лечить вас, пожалуйста.

Это стоило ему многочисленных усилий и денег, чтобы пригласить Джеймса в Хуася

Он пообещал миллион долларов за консультацию. Он не мог позволить себе чтобы усилия и деньги были потрачены понапрасну поэтому он стрельнул взглядом на Ван Давэя, врача, стоящего позади Налань Цзе.

Ван Давэй уловил этот взгляд и наклонился, чтобы шепнуть Налань Цзе:

- Доктор Джеймс действительно был знаменит. Я прочитал много его статей в журналах, и он специализируется на лечении заболеваний легких. Просто попробуйте иначе вы разочаруете Налань Уфэна.

Налань Цзе немного подумал и сказал:

- Хорошо я позволю ему попробовать, только потому что он уже здесь. Но пусть он это сделает быстрее, не заставляй меня задерживать диагностику от доктора Цинь.

Видя, что старик согласился, лицо Налань Уфэна посветлело. Он повернулся и сказал:

- Доктор Джеймс, пожалуйста.

Джеймс с гордостью кивнул и махнул рукой. Его помощники подготовили все инструменты и собрались осмотреть Налань Цзе.

Эти иностранцы принялись за дело. Налань Уфэн подошел к Ван Давэю и прошептал:

- Брат Ван о каком докторе Цинь говорил дедушка?

Налань Уфэну стало любопытно, когда Налань Цзе во второй раз упомянул доктора Цинь, потому что он никогда не видел, чтобы дедушка так доверял и уважал врачам.

- Я тоже его не встречал. Мисс Ушуан поехала за ним. Я слышал, что он практиковал китайскую медицину. Вчера он дал указания хозяину принять ванну с травами 12 часов.

- Традиционная китайская медицина! Неужто она работает? – с презрением сказал Налань Уфэн.

С десяти лет его отправили учиться на запад, и он вернулся Хуася всего несколько лет назад. Естественно, что он не был хорошего мнения о китайской медицине.

Когда Цинь Хаодун и Налань Ушуан вошли в дом, они увидели Джеймса и его помощников, занятых вокруг Налань Цзе.

Налань Ушуан на секунду замолчала, потому что не могла припомнить что бы кто планировал приглашать еще каких-то других врачей лечить дедушку:

- Что здесь делают эти иностранцы? Что творится?

Она хотела спросить, но ее остановил Цинь Хаодун.

Цинь Хаодун взял и потащил в угол Налань Ушуан, потому что хотел видеть, как западная медицина будет лечить застой в меридианнах.

Все внимание в дому было уделено Налань Цзе и никто не заметил, как они вошли.

Воистину команда Джеймса была столь эффективна что вскоре было отправлено на стол большая стопка медицинских данных.

Он проверил страницу за страницей. Налань Уфэн пошел в сторону доктора и спросил:

- Мистер Джеймс как обстоят дела с дедушкой?

- Все очень плохо. Обширный некроз легких.

Бородатый иностранец открыл рот и бегло заговорил на китайском. Звучало грубо, но вполне понятно.

Цинь Хаодун слегка нахмурился (смотрел неодобрительно) Так западный врач принял застой в его меридианах как часть некроза.

- Что же нам делать? Его можно вылечить? – спросил Налань Уфэн.

- Всемирная Медицинская Ассоциация владеет самыми передовыми медицинскими технологиями в мире, а я лучший специалист по заболеваниям дыхательных путей и легких в ассоциации. Хотя эта болезнь сложная, но все еще излечимая.

Сказал Джеймс с гордым лицом.

- Это было бы здорово, спасибо, доктор Джеймс! – Лицо Налань Уфэна было преисполнено радостью. Если доктор, которого он нашел, вылечит Налань Цзе, его положение в семье в скором времени повысится, это намного лучше, чем быть в неловком положении, в котором он находился сейчас.

- Доктор Джеймс, каков план лечения?

- Операция! Операция – лучший способ его вылечить. Омертвевшие части должны быть удалены, чтобы предотвратить дальнейшее поражение –объяснял Джеймс, Налань Уфэню – Просто свяжитесь с лучшей клиникой в Хуася. Я проведу операцию и шанс на успех больше 95%.

Налань Ушуан не выдержала и шагнула вперед, и спросила:

- Легкие это не аппендикс! Как возможно, так запросто его удалить? Это нанесет серьезный ущерб здоровью моего дедушки.

Увидев появление Налань Ушуана, Уфэн улыбнулся и спросил:

- Когда ты приехала?

Хотя он и был страшим внуком семьи, его положение было ниже чем у Налань Ушуана, потому что дедушка был благосклонен ей.

Налань Ушуан зыркнула на него и спросила:

- Какого такого доктора ты притащил? И он еще хочет удалить дедушкины легкие?

Не успел Налань Уфэн ответить, как заговорил Джеймс:

- Моя прекрасная леди, вы вообще не смыслите во врачебном деле. У всех людей по пять легочных долей и ничего страшного в том, что две или три из них удалят. Это лишь не значительный ущерб. Просто нужно чаще отдыхать и беречь себя.

- Более того, его состояние настолько серьезное, что ему осталось бы жить от 3 до 6 месяцев, если мы не сделаем операцию вовремя.

Налань Уфэн добавил:

- Все верное Ушуан. Доктор Джеймс лучший в мире и таков его план.

- Вот дерьмо! – раздраженно сказал Налань Цзе. Он сел на кровать и спросил:

- Незначительный ущерб? Я буду в состоянии заниматься Ушу с половиной легких?

- Боюсь, что нет. Вам нужно будет восстановиться после операции, никаких физических нагрузок – сказал Джеймс.

- И сколько у меня было бы времени в случае если я выбрал бы ваш терапевтический план? – сказал Цинь Хаодун выходя из угла.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 19 - Ты Шарлатан**

Несмотря на то что Джеймс и не знал кто этот молодой человек, он ответил:

- Если я проведу операцию я даю гарантию на, то что он проживет по крайней мере еще два-три года.

Цинь Хаодун посмотрел на него и усмехнулся

- Что за шутка? Ты наносишь такой большой вред пациенту удаляя половину долей его легких и даешь только два-три года жизни? Как ты смеешь называть себя лучшим пульмонологом в мире? Кто дал тебе такую смелость?

- Я бы сказал, что ты настоящий шарлатан!

Джеймс внезапно пришел в ярость и покраснел. Впервые за много лет кто-то осмелился назвать его шарлатаном.

Он налетел на Цинь Хаодуна:

- Кто ты такой? Ты что-нибудь знаешь о медицине? Учитывая текущее состояние пациента, я предложил наилучший план лечения, никто другой не сможет его вылечить. Я лучший пульмонолог в мире, всемирно признанный эксперт.

Налань Уфэн также холодно спросил:

- Ты кто такой и откуда взялся? Кто тебе дал право говорить? Охрана, уведите его отсюда!

- Заткнись – сердито сказал Налань Цзе – Это доктор Цинь, я его пригласил!

- Доктор Цинь? – Налань Уфэн еще раз взглянул на Цинь Хаодуна. Выражение его лица стало еще более презрительным и надменным.

- Не должны ли все врачи китайской традиционной медицины иметь белые брови и такие же белые бороды? Как врач может быть таким молодым?

- Дедушка тебя обманули? Как он может быть врачом?

- Заткнись или убирайся от сюда. Не говори глупостей!

Налань Цзе гневно обругал Налань Уфэна. Вчера согласно указаниям Цинь Хаодуна он принял 12-часовую ванну с лекарствами и почувствовал себя намного лучше, чем раньше. Он даже смог хорошо выспаться прошлой ночью.

Естественно, он верил Цинь Хаодуну больше, чем бородачу предложивший удалить ему половины легких.

Увидев, что старик действительно разозлился, Налань Уфэн струсил и больше не осмеливался говорить.

Но Джеймс не боялся Налань Цзе. Он сказал Цинь Хаодуну:

- Не может такого быть, чтобы ты был доктором. Я не думаю, что вы окончили ВУЗ, так как вы очень молоды. Как ты можешь быть доктором.

Цинь Хаодун сказал:

- Я традиционный китайский врач. В китайской медицинской науке мы делаем акцент на медицинское мастерство, а не на возраст и выслугу лет.

- Традиционная китайская медицина… Наука? Ахахах… ахахаха. Доктор наук китайской медицины!

Услышав это, Джеймс от души рассмеялся. Даже брызги от кашля, от его безудержного смеха, покрыли его бороду. Он засмеялся и повернулся к своим помощникам.

- Вы слышали это? Это действительно самая смешная шутка в мире. Не ожидайте, что врач китайской медицины, сможет вылечить болезнь.

- Что смешного – нахмурившись сказал холодным тоном Цинь Хаодун.

- Смешно! Еще как смешно! – сказал Джеймс – Идите во Всемирную Медицинскую Ассоциацию и спросите о традиционной китайской медицине как науке. Все знают, что это обман и суеверное колдовство. Никто не верит, что она может лечить болезни!

- Если ты веришь в что традиционная китайская медицина — это наука? То ты невежественный неуч.

Цинь Хаодун повернулся и сообщил Налань Цзе:

- Если я использую традиционную китайскую медицину для лечения вашей болезни, я не только не буду удалять часть ваших легких, но я полностью вылечу вас. Более того, я смогу продлить вашу жизнь по меньшей мере на 10 лет!

- Я только что услышал одну из самых смешных шуток в мире, а теперь самое большое хвастовство.

Это называется ЧУЙ НЮ если говорить на вашем китайском языке. Я слышал, что вы китайцы еще те любители похвастаться, теперь я наконец нашел этому подтверждение.

Когда Джеймс покачал головой и заговорил по-китайски, что звучало крайне грубо, его помощники снова рассмеялись.

Цинь Хаодун удерживая, Налань Ушуан, которая вот-вот собиралась потерять свое самообладание, холодно сказал:

- Раз уж вы так не верите в Традиционную Китайскую Медицину, то давайте заключим пари.

- Пари так пари. И в чем она заключается?

Джеймс был известен своим высокомерием и надменностью во Всемирной Медицинской Ассоциации, в это время он не принимал всерьез Цинь Хаодуна.

- Держу пари что я вылечу болезнь Налань Цзе и сделаю это за полчаса.

- Никаких шансов, это абсолютно невозможно. Его болезнь невозможно вылечить и за полгода, не говоря уже о получасе. Традиционная китайская медицина вообще не может лечить болезни. Почему вы китайцы не можете сменить привычку и перестать хвастаться.

Джеймс покачал головой и на его лице отразилось недоверие.

Цинь Хаодун холодно спросил:

- Просто ответь мне, осмелишься ли ты на ставку или нет?

- Конечно! Почему нет? Давай, на что хочешь поставить?

- Это корейский женьшень стоимостью 10 миллионов юаней. Если выиграешь, он твой. В противном случае ты преклонишь колени и назовешь меня своим учителем, публично. Между тем, ты должен принести извинения перед традиционной китайской медициной на страницах всемирно известной прессы!

Джеймс взглянул на женьшень в большой красной парчовой коробке. Хотя он был врачом, обученный западной медицинской науке, он также знал, что этот женьшень был первоклассным и очень ценным.

- Ты уверен, что хочешь поспорить со мной? – недоверчиво спросил Джеймс. По его мнению, он был уверен в своей победе. Он был в недоумении, почему китайцы так любят рисковать и делать такие высокие ставки.

- Конечно, сегодня я позволю вам, невежественным людям, увидеть то, что называется Китайской традиционной медициной.

- Ну что ж, я согласен со всеми условиями, которые ты озвучил, так что не отступи от своих слов в случае проигрыша!

Хотя условия Цинь Хаодуна, заставляли его потерять лицо и быть публично униженным, что весьма сурово, но Джеймс сразу принял пари, потому что он не думал, что проиграет.

Он только видел медицинское заключение Налань Цзе. Он верил, что даже бог не сможет полностью его исцелить.

Затем Цинь Хаодун закончил разговор с иностранцем и повернулся к Налань Ушуану:

- Я пойду займусь твоим дедушкой, а ты снимай все на свой телефон, в случае если этот иностранец будет все отрицать.

Налань Ушуан кивнула и вытащила свой мобильный для записи видео.

Цинь Хаодун позволил Налань Цзе встать и сесть на табурет.

Сначала он пощупал пульс Налань Цзе, чтобы убедиться, что холодная Ци в его теле была изгнана через лечебную ванну, а затем достал пилюлю для очистки костного мозга, чтобы старик принял его.

В конце концов, Меридианы Налань Цзе долгое время были заблокированы. Поскольку его атрибут боевого развития был «холод» его Меридианы были подорваны из-за холодной Ци в течении долгого времени. Если Цинь Хаодун принудительно разблокирует меридианы, то это очень легко вызовет разрыв меридианов. Эта пилюля, может увеличить прочность и эластичность меридианов.

Сделав все это Цинь Хаодун достал мешочек с иглами и быстро воткнул сорок или пятьдесят серебряных игл в грудь Налань Цзе. С помощью таблетки, очищающий костный мозг он начал прочесывать закупоренные меридианы легких.

Налань Цзе был травмирован долгое время. В связи с серьезной перегрузкой его меридианов Цинь Хаодун не осмеливался лечить его слишком быстро, с высокой интенсивностью, поэтому лечение утомительным, трудоемким и от этого очень время затратным.

Минут через двадцать на лбу у него выступили мелкие капельки пота.

Внезапно Цинь Хаодун поднял руку и хлопнул Налань Цзе по спине. Налань Цзе открыл рот и сплюнул черную кровь.

Эта черная кровь сразу же завоняла после того как упала на землю, и если присмотреть можно было увидеть в этой крови какие-то черные комки.

Налань Уфэн нервно наблюдал за ним. Увидев, как Цинь Хаодун хлопнул дедушку и заставил его сплюнуть кровь, он немедленно закричал:

- В чем дело? Как ты лечишь вообще? Почему мой дедушка сплюнул кровью?

- Если ты ничего не смыслишь, то не пори ерунды! Если бы он не отхаркнулся бы кровью, как бы он восстановился? – Цинь Хаодун поднял руки и вытащил все серебряные иглы с груди Налань Цзе. Затем он повернулся к Джеймсу и сказал:

- Я закончил свое лечение. Теперь пришло время тебе выполнить условия сделки.

- Что? Не может быть. Я подозреваю, что твое небрежное лечение только ухудшило состояние пациента. Это просто беспредел. Я никогда не видел такого «лечения». Если бы ты находился в нашей стране «М», то за то, что ты причиняешь боль, прокалывая их, вас бы давно упекли бы за решетку.

Джеймс выглядел взволнованным, и его борода дрожала, когда он говорил. Ему было за сорок, и он ни разу не видел, чтобы врач лечил пациента дотрагиваясь до запястья, коля всякие иглы и наконец заставляя сплевывать кровь. По его мнению, это было вовсе не лечение, а дурачество.

- Старик исцелен. Какие еще могут быть сомнения?

Во время их разговора Налань Цзе внезапно встал, его лицо было ярким и энергичным. Цинь Хаодун не только прочистил Меридианы легких, но и очистил все тело таблеткой для очищения костного мозга. Физиологически старик омолодился по крайней мере лет на двадцать. Он никогда не чувствовал себя так хорошо.

Налань Цзе повернулся к Цинь Хаодуну и сказал:

- Спасибо волшебный доктор. Спасибо тебе большое.

Налань Ушуан и Налань Уфэн оторопели, разинув рты, но оставались безмолвными.

«Всего за двадцать минут дедушка стал совсем другим человеком. Это невероятно»

Джеймс начал кричать

- Нет… нет… Вы сообщники. Вы все разыграли. Вы китайцы не только хвастуны, но еще и лицедеи. Я знаю вы двое заодно. Вы все подготовили заранее, меня не проведешь… нееет…

Цинь Хаодун посмотрел на него и улыбнулся. Он ожидал что иностранец не поверит в его лечение. Он сказал:

- Ты можешь использовать оборудование для проверки. Обманет ли оборудование, принесенное вами?

Хорошо. Я разоблачу вашу ложь и покажу всему миру, как традиционная китайская медицина обманывает людей!

Джеймс начал направлять своего помощника и второй раз осмотрел Налань Цзе.

Налань Цзе также хотел знать, как он выздоровел, поэтому согласился на обследование. Вскоре Джеймсу был получен отчет о медицинском осмотре.

- О боже, что произошло?

Джеймс взглянул на результаты обследования и у него задрожали руки. Две доли легких Налань Цзе у которых был некроз тканей, теперь были восстановлены, не было абсолютно никаких признаков болезни. Более того, тестовые данные тела были намного лучше, чем прошлые результаты. Даже нормальный человек не обладал такими физическими данными.

Если бы он не привез это оборудование из страны «М» и лично бы не проверил Налань Цзе и если бы не держал результаты данных полчаса назад он никогда бы не поверил в это.

Цинь Хаодун засмеялся и сказал:

Мистер Джеймс только не говорите мне, что твое оборудование подыгрывает нам.

- О боже, это…это чудо. Похоже на магию – Джеймс держал в руке результат теста, но все еще не мог поверить, что это правда.

- Если это магия, то это магия традиционной китайской медицины и она не имеет ничего общего с вашим богом – с холодным выражением лица сказал Цинь Хаодун – Не пори чушь. Держи свое слово!

Как только он заговорил, все взгляды устремились на бородатое лицо Джеймса. Если он последует ранее сказанному пари, то встал бы перед Тан Лонгом, поклонился бы как учителю и извинился бы перед китайской медициной в СМИ.

Но Джеймс был известным медицинским экспертом Всемирной Медицинской Ассоциации. Он только что хвастался и выказывал свое превосходство. Может ли он теперь склонить свою надменную голову перед этим молодым человеком?

- Не переходи границы и не воспринимай все всерьез Цинь Хаодун – крикнул Налань Уфэн – Мистер Джеймс иностранный друг из страны «М». Он просто пошутил над тобой!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 20 - Кольни Меня Иглами**

Цинь Хаодун холодно улыбнулся

- Ты думаешь мы из прошлой династии? Иностранцы превосходят китайцев? В моих глазах только пари, никаких шуток. Будь то китайцы или жители страны «М», без разницы, если они проиграли они должны держать слово и выполнить условия пари.

Налань Уфэн снова воскликнул

- Ни в коем случае, мистер Джеймс эксперт Всемирной Медицинской Ассоциации. Как он может преклонить колени перед тобой и признать тебя своим учителем…

- Эксперт? Думаешь, он может быть экспертом передо мной? На мой взгляд, его медицинские навыки никчемны!

Налань Уфэн еще хотел что-то сказать, но Джеймс вдруг опустился на колени перед Цинь Хаодуном и взволнованно сказал:

- Учитель ты прав. Перед магией традиционной китайской медицины мои лекарские умения – ничто. Я хочу попросить вас как моего учителя, я хочу выучить магию традиционной китайской медицины от вас!

Затем он сложил ладони вместе и начал кланяться.

Да ладно. Что происходит?

Цинь Хаодун также был в некотором замешательстве от внезапной перемены Джеймса. Не должен ли этот бородатый иностранец отрицать и оспаривать результаты пари, для сохранения своего лица. Почему у него такой вид, будто он нашел сокровище.

Кроме того, что он делает? Это не похоже на то, как он кланяется учителю, а на то, как он кланяется Будде благоговейно сложив ладони.

Они не знали, где Джеймс научился так кланяться. Он поклонился Цинь Хаодуну трижды.

Хотя он был высокомерен в своей повседневной жизни, у него были реальные возможности, и он был действительно одержим медицинским навыками. Сегодня, когда он увидел превосходные медицинские навыки Цинь Хаодуна, он был полностью убежден, поэтому он немедленно опустился на колени и поклонился, чтобы признать Цинь Хаодуна своим учителем.

- Мастер, пожалуйста возьмите меня! Я хочу изучать традиционную китайскую медицину, я хочу обучиться этому искусству у вас… - серьезным взглядом просил Джеймс.

Цинь Хаодун был смущен, в его голове он по-другому обрисовывал возможную ситуацию, все шло не по плану. Причина, по которой он заставил Джеймса преклонить колени и признать его своим учителем, заключалась в том, чтобы реабилитировать, сохранить лицо, снижающейся репутации традиционной китайской медицины, но он никогда и не собирался обучать иностранца и становится его учителем.

И теперь, когда Джеймс попросил его стать его учителем, Цинь Хаодун все еще не знал, что делать.

Видя, что Цинь Хаодун не отвечает, Джеймс с энтузиазмом сказал:

- Учитель, я действительно хочу обучиться у вас лекарскому делу. Вы можете быть уверены, что я смогу перенести все тяготы обучения. Ну же. Уколите меня иголками, я уверен, что смогу это вынести!

«Что происходит» - Цинь Хаодун почувствовал будто десять тысяч южноамериканских альпак пробежали по его сердцу. Слова этого иностранца, настолько странны, что он сказал это таким образом, будто это подразумевало, сжигание свечного воска или что-то подобного (или других пыточных инструментов). Разве я похож на такого человека?

Другие тоже были ошеломлены. Особенно Налань Уфэн который хотел помочь Джеймсу найти способ отрицать пари, был поражен опустив глаза. Он не ожидал, что иностранец станет на колени и признает Цинь Хаодуна своим учителем.

- Встань – Цинь Хаодун на мгновение задумался и сказал:

- Сначала я возьму тебя зарегистрированного ученика, но, если ты хочешь изучать китайскую медицину, ты должен для начала хорошо выучить китайский. Когда ты хорошо его выучишь, тогда приходи ко мне, чтобы обучиться традиционной медицине.

Причина, по которой Цинь Хаодун просто предложил взять Джеймса в ученики, заключалась в том, что он позаимствовал его славу, чтобы улучшить статус традиционной китайской медицины как науки. Он знал, что традиционная медицина сейчас находится в упадке и хотел повысить ее известность и статус. Теперь авторитетный эксперт Всемирной Медицинской Ассоциации признал китайского врача своим учителем, что неизбежно вызвало бы большую сенсацию в медицинском сообществе.

- Учитель, моя жена китаянка. Мы с ней говорим по-китайски в повседневной жизни. Так что мой китайский очень хорош. Я в состоянии учиться.

Джеймс поднялся с земли, но все еще выглядел взволнованным.

- Ну… - Цинь Хаодуну было теперь понятно, неудивительно что он так хорошо говорит по-китайски. Он женился на китаянке.

- Ты знаешь, что такое Инь-Ян? Назови мне пять элементов?

- Что за овца Инь-Ян? Это какая-то новая особь… китайская разновидность? – с тупым лицом просил Джеймс. Очевидно он мог пользоваться китайским только на бытовом уровне и ничего не знал о китайской культуре.

- Возвращайся к своей жени и учи китайский. Когда ты поймешь, что такой Инь-Ян и пять элементов, ты сможешь изучать традиционную китайскую медицину. И не забудь о своем обещании – серьезно сказал Цинь Хаодун – немедленно извиниться перед традиционной китайской медициной в средствах массовой информации мирового уровня.

- Учитель, когда я хорошо выучу китайский язык и узнаю, что такое Инь Ян, я приду к вам, чтобы начать постигать традиционную китайскую медицину – первоначальное высокомерия Джеймса исчезло. В этот раз он почтительно сказал:

- Учитель, вы можете быть уверены, я выполню свое обещание, как только вернусь в страну «М». Мы должны позволить, как можно большему числу людей понять, что такое традиционная китайская медицина и позволить им узнать ее магию.

Потом он повернулся к Налань Уфэну и сказал:

- Мистер Налань отправьте меня обратно. Я собираюсь найти тех, кто клевещет на традиционную китайскую медицину чтобы свести с ними счеты. Они не должны называть эту чудо науку мошенничеством и обманом.

Налань Уфэн на какое-то время впал в уныние. Он не ожидал, что всемирно известный эксперт, за которого он заплатил много денег, не вылечил болезнь его дедушки, а стал учеником Цинь Хаодуна.

Но то что произошло, изменить было невозможно. Он достал ключ от машины с логотипом «Ламбоджини» и сказал Налань Цзе:

- Дедушка я пойду отправлю мистера Джеймса домой. Через несколько дней у моей сестры Уся день рождения. Я купил ей машину в подарок. Позвольте мне сначала поставить его на ваше место.

Налань Ушуан теперь поняла, что Ламборджини это был подарок на день рождения для ее кузины Налань Уся, дочери их дяди Налань Хунфэй. Должно быть он хочет заслужить благосклонность дяди, сделав такой ценный подарок.

Затем Налань Уфэн положил ключи от машины на чайны столик рядом с собой и ушел вместе с Джеймсом и его помощниками.

После того, как они ушли, Налань Цзе пригласил медицинских сестер и охранников и снова почтительно сказал:

- Волшебный доктор, ты спас мне жизнь и отныне ты великий благодетель семьи Налань!

- А, неважно – слегка кивнул и сказал – закупоренные меридианы были открыты, а поврежденные восстановлены, но вам не стоит продолжать культивировать. Атрибут культивирования вашей семьи «холод» и если вы продолжите практиковать, то это заново будет причинять боль вашим меридианам.

Лицо Налань Цзе изменилось. Он практиковал эту технику в течении многих лет. Он достиг области малого успеха. Он действительно не хотел сдаваться. Тот, кто когда-то привык обладать силой и властью, превосходящих обычных людей, будет страдать от внезапной ее потери.

Цинь Хаодун посмотрел на Налань Ушуан и сказал:

- Здесь действительно что-то не так с тайной техникой вашей семьи. Ты не должна больше практиковать это или ты никогда не станешь матерью.

Взгляд Налань Ушуан изменился. Она была увлечена боевыми искусствами с детства, поэтому она приставала к дедушке, чтобы он научил ее как практиковать эту технику, как женщина, она не хотела потерять право быть матерью.

Налань Цзе нетерпеливо сказал:

- Волшебный доктор, я знаю вы очень способный человек, можете ли вы найти решение этой проблемы? Мы семья Налань никогда не забудем вашей доброты!

Несмотря на то что Налань Ушуан молчала, она тоже смотрела на Цинь Хаодуна и с нетерпением ждала ответа.

- Ну… - Цинь Хаодун на мгновение заколебался. Он чувствовал, что Налань Цзе и его внучка были действительно хорошими людьми.

- Хорошо, позвольте мне взглянуть на вашу технику культивирования.

Увидев, что Цинь Хаодун готов помочь Налань Цзе сразу сел, скрестив ноги и с радостным выражением лица начал практиковать семейную технику культивации.

Примерно полчаса спустя, Налань Цзе запустил свою истинную Ци по кругу. Цинь Хаодун узрел в чем была проблема. Неудивительно, что эта техника культивирования могла нанести столько вреда человеческому телу, у него было слишком много слабых мест.

- Так, стоп – сказал он Налань Цзе – техника твоей семьи имеет недостатки!

- Действительно есть, наши предки упоминали об этом, но это очень редко иметь свой набор техники культивации, поэтому мы особо не обращали на это внимания.

Из-за этого, когда потомки нашей семьи не любили заниматься боевыми искусствами, я их не принуждал. Только Ушуан и Уся, две девочки с детства любящие играть с копьями и палками, попросили меня научить их. Поэтому я дал им эту технику.

- Я нашел в общей сложности восемнадцать дефектов, в этой технике – сказал Цинь Хаодун – Я помогу вам их исправить и тогда вы сможете культивировать без всяких проблем.

- Что? Вы сможете изменить технику культивирования нашей семьи Налань? Кто ты? Вы мастер боевых искусств?

Налань Ушуан спросила с неуверенным выражением. Хотя она, знала, что врачебное мастерство было удивительным, но как Цинь Хаодун обладая лекарским искусством изменять и исправлять технику культивирования, это же совсем другая область. Все, кто мог создать технику культивации, были мастерами в своих поколениях. Хотя мастерство семьи Налань было не таким уж хорошим, и были некоторые недостатки, но его не мог изменить человек, просто сказав «я могу»

Более того, тайная техника была очень серьезной. Небольшая неосторожность могла бы привести к непоправимому ущербу и даже к смерти практикующего.

Цинь Хаодун улыбнулся. Он был одним из пяти Императоров в Мире Культивирования. Его знания были за гранью воображения обычных людей. Это было так же просто, как пить воду, чтобы исправить такую низкоуровневую технику культивирования.

Однако все это зависело от судьбы. Если семья Налань доверится ему, он наставит их на путь истинный. Если же нет, ничего страшного. В любом случае он вылечил Налань Цзе и получил кровавый вековой женьшень.

Поэтому он ничего не говорил и молча смотрел на Налань Цзе.

Налань Цзе сомневался, но лишь на мгновение и быстро сказал:

- Пожалуйста реши проблему, помоги нам!

Видя, что старик так быстро решил поверить в себя, Цинь Хаодун слегка кивнул. Налань Цзе заслуживал называться главой семь Налань, он был знающим и решительным.

Налань Ушуан с тревогой спросила:

- Как мы это сделаем? Что, если он все испортит?

Налань Цзе легко улыбнулся:

- Здесь нечего бояться. Этот волшебный доктор дал мне «эту» жизнь, и я ничего не потеряю, даже если снова потеряю ее. Кроме того, я верю, что этот волшебный доктор может творить чудеса.

Затем, он повернулся к Цинь Хаодуну и сказал:

- Волшебный доктор, пожалуйста, помогите этому старику пройти через это, вся семья Налань вознаградит вас.

Цинь Хаодун был менее серьезен чем эти двое. Он беспечно сказал:

- Начни заново культивировать и измени путь культивирования в соответствии с тем что я скажу.

Налань Цзе снова сел, скрестив ноги и начал культивировать семейную технику.

Мгновение спустя Цинь Хаодун сказал:

- Запустите свой подлинный Ци из точки ЦзиньМэнь до Меридиан желчного пузыря и сделайте крюк до точки седьмого ЦуньЯнЦзяо…

Этот способ управления подлинной Ци сильно отличался от того, которым пользовалась семья Налань. Однако, поскольку он решил полностью довериться Цинь Хаодуну, Налань Цзе без колебаний изменил маршрут подлинной Ци.

Он быстро понял, что Цинь Хаодун прав. После смены маршрута прежнее ощущение холода и уныния не возникло в его Даньтяне. Наоборот он чувствовал, себя очень комфортно.

Это изменения придало уверенности Налань Цзе в действиях Цинь Хаодуна и он сменил маршрут остальных семнадцати недостатков, полностью в соответствии с инструкциями Цинь Хаодуна.

Пробежав большой круг жизненной энергии, он пробежал еще два раза в соответствии с новой линией. Он чувствовал, что не только холодная мрачная Ци исчезла, но и Подлинная Ци становилась гуще и чище. Внезапно внутри что-то щелкнуло. Он прорвался!!!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 21 - Вознаграждение за Лечение**

- Чудо! Мне удалось прорваться!

Старое лицо Налань Цзе, спокойное как древний колодец, внезапно резко изменилось от огромного волнения. Первоначально он подумал, что может только прекратить свое культивирование в этой жизни, но благодаря Цинь Хаодуну он не только сможет продолжать культивировать, но неожиданно под его руководством, он с легкостью преодолел узкое место и достиг Сферы Скрытой Силы.

- Отныне ты Великий благодетель нашей семьи Налань, волшебный доктор – Налань Цзе встал и глубоко поклонился Цинь Хаодуну.

- Все в порядке это пустяки – небрежно сказал Цинь Хаодун – он без колебаний принял поклон. Такое невозможное событие в глазах других, для него было незначительным.

- Дедушка не слишком ли много почета ты ему выказываешь? – Налань Ушуан была очень удивлена выступлением дедушки. Обычно с его статусом никто в провинции Цзяньнань или даже во всей стране не мог позволить себе принять от него такой глубокий поклон.

В то же время она смотрела на Цинь Хаодуна глазами полными порицания, как он мог себе позволить дать старику поклоняться ему.

Налань Цзе обернулся и сказал:

- Да что ты говоришь? Благосклонность волшебного доктора к нашей семье Налань полностью заслуживает моего поклона. Ты иди сюда и прояви уважение волшебному доктору!

- Ээ… - Налань Ушуан оторопела, она пожалела, что слишком много болтала. Теперь и ей придется склониться перед этим человеком.

Перед ней стояла дилемма. С одной стороны, она была благодарна Цинь Хаодуну за спасение Налань Цзе; с другой стороны, она была раздражена тем, что он постоянно дразнил ее, что отвращало ее желать поклониться ему.

Тем не менее, она не смела игнорировать слова Налань Цзе и ей пришлось поклониться Цинь Хаодуну.

Сегодня на ней была белая футболка с круглым воротником (глубоким вырезом). Когда она наклонилась, «весенний пейзаж» вырвался из ее воротника, что заставило сердце биться чаще.

«Эта девушка действительно горячая» - подумал он.

Налань Цзе взял ключи от машины, оставленный от Налань Уфэна и отдал их Цинь Хаодуну:

- Волшебный доктор, вы так помогли нашей семье Налань, пожалуйста примите эту машину, в качестве подарка.

Налань Ушуан не удержалась и воскликнула:

- Дедушка эту машину нельзя отдавать. Это подарок моей младшей сестре от двоюродного брата.

С осевшим лицом, Налань Цзе сказал:

- Это просто машина. Нет ничего, чего я не мог бы отдать, я здесь главный.

Затем он достал пурпурно-золотую карту из кармана отдал его Цинь Хаодуну.

- Волшебный доктор, прими также и эту карту.

Налань Ушуан была в шоке

- Дедушка, это твоя эксклюзивная золотая карточка.

Теперь она подозревала, что дедушкин мозг был поврежден во время лечения. Иначе зачем бы он раздавал такие большие подарки одним за одним.

- Какой мне прок от этой вещицы? – сказал Налань Цзе – Кто не знает меня в семье Налань? Нужна ли мне карта?

Эта эксклюзивная золотая карта была специально изготовлена семьей Налань для Налань Цзе как символ принадлежности/ Тот, кому принадлежала карта, мог бесплатно пользоваться всеми благами бизнес-империи семьи Налань и имел все права на приоритет снятия наличных. С помощью этой карты можно было в любой момент снять сто миллионов долларов со счетов семьи Налань.

Из-за особенностей этой карты Налань Ушуан была поражена, когда Налань Цзе отдал его.

Цинь Хаодун не знал об этих нюансах и не заботился о ценностях этих двух вещей, которые он небрежно положил в карман. Он просто узнал, что набор методов культивирования, который он только что исправил, был абсолютно бесценным.

- Ты…

Налань Ушуан понятие не имела, почему Цинь Хаодун принял подарок так беззастенчиво (нагло и без стыда) и с невозмутимым лицом. Она как раз хотела что-то сказать, но вдруг ей что поплохело, она побледнела и стала болезненно выглядеть. Она присела на корточки, крепко прижав руки к животу.

- Деточка ты в порядке? – Тут до Налань Цзе дошло, что он то вылечился, а болезнь Налань Ушуан вызванная холодом культивационной техники семьи Налань, еще не была излечена.

- Волшебный доктор, у Ушуан очередной приступ. Пожалуйста, помоги ей с болезнью.

Цинь Хаодун посмотрел на болезненную Налань Ушуан и сказал:

- Дай мне свою руку – Налань Ушуану было слишком больно чтобы сомневаться. Она тут же протянула ему правую руку, как было приказано.

Цинь Хаодун взял ее обмякшую руку и передал ей Подлинную Ци Зеленого Леса. Вскоре гримаса боли ушла с лица Налань Ушуан.

- Открой свой рот – Цинь Хаодун отправил пилюлю очищения костного мозга ей в рот.

Зная, что это хорошее лекарство, она открыла рот и поглотила его.

Но когда ее красные губы коснулись рук Цинь Хаодуна, она поняла, что это глотательное движение было двусмысленным, поэтому она быстро стыдливо отпустила голову.

Из-за сокращенного времени культивирования, болезнь Налань Ушуан была в не столь запущенной форме как у Налань Цзе, поэтому лечение проходило легче. Пять минут спустя холод из ее тела был удален.

Цинь Хаодун сказал:

- Закончил. Просто не забудьте использовать исправленную технику культивирования в будущем.

- Тогда почему бы тебе не отпустить мою руку? – Налань Ушуан сердито посмотрела на Цинь Хаодуна. Лечения явно закончилось, но этот парень все еще держал ее за руку.

- Оу… так я закрепляю лечению – праведно (невинно) сказал Цинь Хаодун.

- Ты… - Этот парень действительно был толстокожим, чувствуя себя абсолютно в праве использовать ее. Она как раз собиралась спорить с Цинь Хаодуном, когда внезапно ощутила тепло в нижней части живота которая стекала вниз.

Первоначально ее тело было повреждено холодом, поэтому объем менструальной крови был очень мал, теперь, когда холод рассеялся, менструация сразу началась. Она была не в состоянии сдержать огромный поток крови ни на мгновение и даже почувствовала, что ее узкие джинсы промокли насквозь.

Она была в таком бедственном положении, да еще и перед мужчиной. Она никогда не чувствовала себя настолько смущенной, что ее щеки покраснели, как будто по ним текла кровь. Она повернулась и побежала в ванную.

Увидев, как смешно побежала Налань Ушуан, Цинь Хаодун весело улыбнулся. Девушка была из тех, кто всегда искала проблемы на свою голову, так что ничего страшного если она чуть-чуть пострадает.

Теперь, когда он закончил свою работу, больше не было необходимости оставаться. Он поднялся, чтобы попрощаться с Налань Цзе.

Через пять минут на шоссе в Цзяньнане появился черный спортивный автомобиль «Ламборджини» который привлекал бесчисленные завистливые взгляды.

В то время как Цинь Хаодун быстро выезжал из военного санатория в центр города Цзяньнань, Налань Ушуан сидела перед Налань Цзе.

- Дедушка, а награда, которую ты ему дал, не слишком ли ценная? Этот Ламбоджини Сентенарио роскошный автомобиль стоимостью в 40 миллионов юаней, и это подарок на день рождение, купленный кузеном для младшей сестры. Боюсь, они не будут довольны, если узнают об этом.

- Пусть только попробуют! Этот волшебный доктор, так помог нашей семье! Да что с машиной? – вытаращенными глазами спросил Налань Цзе – до дня рождения Уся еще несколько дней. Пусть внучек приготовит какой-нибудь другой подарок. В любом случае он в состоянии купить еще одну машину.

Налань Ушуан усмехнулась про себя, думая, что это будет не так-то просто сделать, как он думал. Эта была лимитированная машина из ограниченной коллекции, а не какая ни будь капуста с рынка, которую можно было так просто купить.

Загвоздка была в том, что она уже прислала ей пару фотографий Налань Уся когда ей нечего было делать, и рассказала уже о подарке на день рождения.

Теперь этот автомобиль Налань Цзе отдал Цинь Хаодуну. Налань Уся несомненно разозлиться на нее за то, что она ничего не смогла поделать с Налань Цзе, так что Цинь Хаодун крупно попал.

Тем не менее эти мысли она держала при себе иначе бы ей сделали выговор.

- Дедушка, хоть он и вылечил твою болезнь, но даже национальный чемпион по ТКМ\* берет меньше денег, всего один или два миллиона юаней. Даже имперский врач с прошлого раза приезжал со столицы, вы дали ему только сто тысяч юаней. А Цинь Хаодун какой-то неизвестный молодой доктор вдруг заслуживает такой большой награды.

(\* в англ. версии ТСМ – Traditional Chinese Medicine)

- Я даже не беру в расчет машину, хотя она и стоит дорого, но как вы могли отдать золотую карту, она вообще не может быть измерена деньгами.

Налань Цзе сказал:

- Ты все еще близорука, и не можешь узреть истинную пользу, которую волшебный доктор принес нам и нашей семье Налань. Ценность исправленной семейной техники культивирования намного больше чем цена этой эксклюзивной карты.

- Он просто сделал несколько поправок. Стоит ли так преувеличивать значение? – удивилась Налань Ушуан.

С волнением, вспыхнувшим в глазах Налань Цзе ответил:

- Это не просто исправления, как ты говоришь. Мы семья Налань не только поправили технику культивирования, но еще и качественно повысили ее уровень по крайней мере на две ступени.

- Знаешь ли ты, как важно это для нашей семьи? Это абсолютно бесценно. В противном случае, техника семьи не передавалась бы в течении стольких лет, даже несмотря на свои дефекты.

- Если мы огласим публично эту технику, найдется абсолютно бесчисленное количество семей готовых заплатить высокую цену, чтобы купить его, с чем не сравнится ни автомобиль, ни карта.

Налань Ушуан открыла рот от удивления. Она никогда не думала, что техника культивирования удвоилась в цене после случайной инструкции Цинь Хаодуна.

- Так это получается, мы семья Налань, получили выгоду от этого парня?

- Конечно, волшебный доктор вылечил тебя и меня. Только эти две таблетки которые он нам дал стоят тысячи долларов, в сочетании с исправление и улучшением бесценной техники культивирования, наша семья Налань несомненно выиграла очень много. То, что он для нас сделал, это не измерить…

Налань Ушуан слегка кивнула и спросила:

- Дедушка, есть одна вещь, которую я все еще не понимаю. Совершенно ясно что он не изучал нашу технику культивирования. Так как же он смог найти в ней дефекты?

Налань Цзе сказал:

- Этот доктор, он просто гений. Мы семья Налань в течении многих сотен лет усердно работали над этой техникой, и все равно не могли найти изъяны и исправить их.

- А этот доктор он сразу все увидел, после того как я сделал полный круг. И в мгновении ока он исправил и создал полную версию. Такая ужасающая способность, она просто поражает.

- Если я не ошибаюсь, у него должен быть очень высокий уровень развития или у него есть величайший учитель за спиной. С такой фигурой, мы семья Налань должны сделать все возможное чтобы поддерживать с ним хорошие отношения, но ни в коем случае не пренебрегать и игнорировать. В ином случае если мы обидим его, произойдет катастрофа.

О! – тихо ответила Налань Ушуан. Неожиданно, Цинь Хаодун имел большой вес в глазах Налань Цзе. Неудивительно что он одарил его такими ценным подарками.

Налань Цзе пристально посмотрел на Налань Ушуана и сказал:

- Деточка, я думаю, что ты и волшебный доктор были бы неплохой парой. Если он примет тебя, это несомненно будет величайшим шансом для семьи Налань. Мы должны ухватиться за эту возможность.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 22 - Старый Шантажист**

- Дедушка, ну что ты говоришь… - Налань покраснела и прошептала – Он… он сказал, что у него есть дочь.

Это было также ее занозой в сердце. Цинь Хаодун хорош собой, что мог заставить многих девушек вопить от его красоты. Кроме того, его удивительные медицинские навыки, юмор, интересная личность действительно побудили Налань Ушуана на мысли о любви, которые молчали в течении многих лет. Но мысль, что у Цинь Хаодуна была дочь, заставили ее отступить.

В любом случае, она была благородной госпожой семьи Налань, богиней у бесчисленных мужских сердец со своей собственной гордостью, как она могла быть с мужчиной, имеющего ребенка?

- Мужчина не может жить без нескольких жен и наложниц – равнодушно сказал Налань Цзе – Хороший мужчина естественно любим многими женщинами, и это нормально для мужчины иметь более одной женщины. Нищие на обочине дороги одиноки и бездетны, но кому они могут понравиться?

- За эти годы я встречал бесчисленное множество людей. Волшебный доктор уникальный человек – элита среди драконов и фениксов. Такой человек ускользнет, если ты не воспользуешься шансом.

- Эм… - Налань Ушуан не могла ничего сказать некоторое время.

Всего несколько дней назад сын императорской семьи отправился в семью Налань чтобы предложить брак и был отвергнут Налань Цзе без малейшего колебания. Это было неожиданно, что он так ценил Цинь Хаодуна. Как могла Налань Ушуан признать и принять это?

Цинь Хаодун на большой скорости ехал на Ламборджини Сентенарио и действительно получал удовольствие от вождения, но, когда он прибыл в город, ему пришлось замедлить скорость автомобиля.

Вскоре после въезда в город с обочины внезапно выскочил старик с грязным лицом и появился перед Ламборджини.

Он сразу же ударил по тормозам, и оказалось, что репутация Ламборджини Сентенарио не была просто хвастливой. Тормоза были настолько хороши, что машина остановилась в трех-четырех метром от старика.

К этому времени старик упал посреди дороги и был несколько встревожен, увидев машину, остановившуюся в отдалении. Похоже он недооценил эффективность торможения Ламборджини и неправильно рассчитал расстояние.

Но у старика был свой путь. Опираясь на локоть, он дерзко пополз словно был под бомбежкой блокпоста во время войны и приблизился к колесам Ламборджини.

- Помогите! Смотрите люди добрые! Роскошная иномарка только что сбила невинного старика…

Старик закричал, на его лице мгновенно появилось болезненное выражение. Он постоянно катался по земле, сжимая руками грудь и бедра.

Цинь Хаодун не ожидал, что его станут шантажировать, в первый же день получения машины. Он вышел из салона и подошел к старику. Он присел на корточки, засмеялся над стариком и сказал:

- Сэр почему бы вас не стать актером, с таким-то мастерством? Ты абсолютно точно сможешь выиграть премию Оскар. Почему ты этим занимаешься? Что если однажды ты встретишь пьяного сумасшедшего, и он отправит тебя на небеса.

- Прекрати нести чушь, ты наехал на меня, ты должен выплатить мне компенсацию! – кричал старик.

- Сегодня не твой день, ты нарвался не на того. Я беднее тебя!

Цинь Хаодун говорил чистую правду. Хотя он водил роскошный автомобиль стоимостью 40 миллионов юаней, у него в кармане была только одна монета, не больше.

- Да ладно, быть такого не может! Не издевайся надо мной, лишь из-за того, что я неграмотный старик. Я знаю на чем ты ездишь – старик достал из кармана последний айфон и быстро отыскал «Ламборджини Сентенарио». Он указал на страницу и сказал:

- Видишь, я четко знаю, что эта машина стоит десятки миллионов долларов. Как ты можешь быть бедным человеком?

- Давай проясним ситуацию, ты мне даешь 10.000 юаней ни копейкой меньше – Цинь Хаодун посмотрел на мобильный телефон старика и сказал:

- Ну у тебя и хватка дед. Ты действительно идешь в ногу со временем.

- Но у меня действительно нет десяти тысяч юаней. Есть монета в один юань, хочешь? – Он выудил из кармана монету и послал ее старику.

- Баа! Ты имеешь дело с попрошайкой? Сегодня попрошайки и доллара не берут! - Старик в ярости крикнул на Цинь Хаодуна – Каков дурной народ, эти богачи?! Ты хочешь дать мне только один юань после того как наехал на меня. Ты должен дать мне по крайней мере 10.000 юаней, иначе, ты не сядешь за руль.

- Как насчет того, что я тебе отдам машину? – подразнил Цинь Хаодун.

- Я не хочу машину. Что толку от этой машины? Я хочу деньги. Быстро давай мне! – старик вышел вперед и обхватил бедро Цинь Хаодуна и закричал.

Цинь Хаодун достал из кармана свой обшарпанный мобильный телефон, протянул старику и сказал:

- Слушай дед, я действительно беден. Мой телефон не так хорош, как твой.

- Не жалуйся мне. Я видел много таких как ты. Не пытайся обмануть такого старика, как я! – Казалось, старик был серьезно настроен докучать ему. Он оглядел зевак и прошептал старику на ухо:

- Дед, по правде говоря эта машина вовсе не моя. Прежний владелец был убит мною. Этот автомобиль я угнал. Посмотри на мой телефон, на мою одежду, разве я похож на богатого?

При этих словах старик слегка вздрогнул. Он занимался этим бизнесом уже несколько лет и все еще имел некоторое представление о том, как одеваются богатые. Одежда этого человека выглядела действительно дешёвой, дешевле чем его собственная. Он был действительно не похож на тех, кто мог позволить себе водить роскошный автомобиль.

Подумав об этом, он уже поверил большинству слов Цинь Хаодуна и в его глазах появился страх.

- Говорю тебе, теперь, когда за мной гонится полиция, у меня нет времени на тебя. А теперь я сяду в машину. Если ты продолжишь лежать здесь, будут последствия.

Закончив говорить, Цинь Хаодун вынул правую ногу из рук старика и повернулся, чтобы сесть в машину. В это время, старик полностью поверил словам Цинь Хаодуна и думал, что он был убийцей. Он вскочил с земли и метнулся к обочине.

Цинь Хаодун завел машину с торжествующей улыбкой в уголках рта. Хотя старику казалось, было за шестьдесят, все же он был ничто по сравнению с ним и его пятивековым жизненным опытом

«Слишком молод чтобы играться со мной – подумал он»

Увидев, что старик сдался, он уже собрался уехать, когда увидел полицейскую машину с ревущую перед его машиной.

Цинь Хаодун смог остановить машину только тогда, когда полицейская перекрыла дорогу.

Из полицейской машины вышли два сотрудника правопорядка, мужчина и женщина, во главе была девушка лет двадцати.

Цинь Хаодуна были прикованы к девушке-полицейской, чья фигура была слишком хорошей, хотя он и носила обтягивающую униформу, она все еще излучала море секса!

Прежде чем полицейские успели заговорить, грязный старик подбежал к ним и закричал

- Полиция, полиция, я хочу сообщить об убийстве. Есть ли какие-нибудь вознаграждения за наводку?

Девушка-полицейский строго посмотрела на старика и спросила:

- Что ты сказал? Кто убийца?

- Это он. Машина была угнана им. Первоначальный владелец был убит им.

Услышав слова грязного старика, толпа была шокирована и немедленно отошла от Цинь Хаодуна, выставив его Ламборджини на обозрение полицейской.

Цинь Хаодун был в замешательстве. Он просто хотел напугать старого шантажиста и заставить его уйти. Он не ожидал, что устроит такой большой фарс.

Господа полицейский, все не так….

Он хотел объясниться с девушкой-полицейской, но прежде чем он успел что-то объяснить, та взглянула на «Ламборджини Сентенарио» и та внезапно изменилась в лице.

Она сняла с пояса пистолет, направила его на него и закричала:

- Не двигаться, поднять руки!

- О боже – Цинь Хаодун горько улыбнулся, он не ожидал, что все так обернется. Однако перед лицом пистолета полицейского он мог только поднять руки.

- Позвольте мне сказать вам, этот старик пытался меня шантажировать. Я просто хотел напугать его. Нет никакого ограбления. Эта машина моя.

Цинь Хаодун попытался объяснить, но девушка полицейский не слушала его, сняла с пояса наручники и сковала ему руки за спиной.

Затем она передала Цинь Хаодуна своему напарнику, который взял его и повел усаживать в полицейскую машину. Девушка-полицейский вела «Ламборджини Сентенарио» и они вернулись в участок уголовного розыска.

Сидя в комнате для допросов, Цинь Хаодун был подавлен. Он посмотрел на сотрудницу полиции напротив и сказал:

- Это недоразумение. Вы должны были поймать того старика, он пытался меня шантажировать. Я порядочный человек!

Девушка полицейский посмотрела на него холодными глазами и спросила:

- Я позволяла тебе говорить?

Цинь Хаодун был беспомощен, он мог только молчать от негодования.

- Скажи где ты добыл эту машину? – вновь спросила сотрудница полиции

- Эта машина действительно моя!

- Твоя - правоохранительница усмехнулась – Так скажи мне, где ты купил эту машину? За сколько? Где документы?

- Э… - Цинь Хаодун помолчал некоторое время и сказал:

- Я врач, а эта машина - плата, которую заплатил пациент. Хоть я и не покупал его, это действительно моя законная собственность. Старик только что хотел меня шантажировать, и я пошутил, чтобы его напугать. Нет никакого убийства и угона машины.

- Плата? Думаешь я дура? Ты знаешь сколько стоит эта машина? В общей сложности примерно 40 миллионов юаней. Кто может дать тебе такую машину в качестве лечения? Почему бы не дать тебе авианосец?

Видимо она не верила ни единому слову Цинь Хаодуна.

- Все просто. Я дам вам номер телефона этого человека. Можете спросить у нее – сказал Цинь Хаодун записывая номер телефона Налань Ушуана.

- Ты уверен, что это человек дал тебе эту машину? – спросила полицеская Цинь Хаодуна.

- Вы можете просто спросить! – Цинь Хаодун был в полной уверенности. Он чувствовал, что Налань Ушуан безусловно, даст показания в его пользу.

Девушка-полицейский посмотрела на него странными глазами, потом достала сотовый телефон и набрала номер. Гудок шел, но никто не отвечал. Она позвонила еще раз, но ответа так же не было.

Налань Ушуан была в ванной, смывала грязь, образовавшуюся от действия таблетки очищающий костный мозг, и не могла слышать телефон, который был снаружи ванной комнаты.

Полицейская положила телефон и схватила за воротник Цинь Хаодуна и закричала:

- Скажи, что ты сделал с моей кузиной?

- Налань Ушуан твоя кузина? – Цинь Хаодун тогда понял, почему полицейская сразу же отвезла его в отдел уголовной полиции без каких-либо вопросов, после того как увидела Ламборджини Сентенарио. Она была его двоюродной сестрой Налань Ушуан, к которой Налань Уфэн хотел доставить автомобиль в качестве подарка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 23 - Неприятности Вызванные Ложью**

Налань сегодня была на дежурстве. Она как раз получила несколько фотографии от своей кузины, и написала, что Налань Уфэн собирается подарить ей Ламборджини Сентенарио на день рождения.

Однако, через некоторое время она увидела, как автомобиль сошедший с фото появился на дороге. Ламбоджини Сентенарио был из ограниченной серии, только 40 штук по всему миру. Для города Цзяньнань было абсолютно невозможно чтобы появился еще второй такой автомобиль. Поэтому она, не колеблясь, задержала Цинь Хаодуна и привезла его в отделение уголовной полиции.

По ее мнению, Цинь Хаодун либо тихо угнал его, либо совершил разбойное нападение, в любом случае эта машина не могла быть получена законным путем.

В тот момент она немного испугалась, что Налань Ушуан не отвечает на ее звонки, думая, что это Цинь Хаодун убил Налань Ушуан и забрал у нее машину.

Цинь Хаодун понял, что недоразумение становится хуже и хуже. Он пытался объяснить:

- По правде говоря, я только что вылечил болезнь легких твоего дедушки. Он дал мне эту машину в качестве платы за лечения. Твоя кузина сейчас просто занята, наверное. Хочешь позвонить своему дедушке Налань Цзе?

- Кажется ты не хочешь говорить правду!

Налань Уся злилась все больше и больше. Она скорее умрет, чем поверит, что этот молодой человек вылечил дедушку. Все эти годы Налань Цзе повсюду искал помощи, но все тщетно. Как мог этот молодой человек вылечить его в одно мгновение?

- Это правда. Я практик традиционной китайской медицины. Я вылечил твоего дедушку – Цинь Хаодун изо всех сил пытался объяснить.

- Ты осмеливаешься утверждать, что ты практикующий врач китайской медицины, в то время, когда еще не отрастил бороду. Ты не умеешь лгать!

Налань Уся больше не хотела тратить время на Цинь Хаодуна, когда Налань Ушуан была в опасности. Она повернула голову и помахала полицейскому позади себя.

- Ты едь вперед и выключи камеру

- Есть командир, Налань! - Ответил полицейский и прежде чем выйти с жалостью посмотрел на Цинь Хаодуна.

Налань Уся была заместителем капитана бригады уголовной полиции. Она славилась своим умением драться во всем подразделении уголовной полиции. Все назвали ее Красотка-Тиранозавр, за спиной, конечно.

Из-за этого полицейский почувствовал, что Цинь Хаодун обречен. Более того, преступление было совершено в доме Тиранозавра. Какая жалость, бедный паренек.

Полицейский закрыл дверь комнаты для допросов, и вскоре красный огонек камеры в углу погас, видимо запись была отключена.

Цинь Хаодун вздохнул. Сегодняшняя проблема была действительно хлопотной. Он просто хотел напугать старика, но вместо этого он навлек на себя еще бо̀льшие хлопоты.

Налань Уся схватила черную дубинку, висевшую на стене и холодно, посмотрела на Цинь Хаодуна. С резким голосом она произнесла:

- Говори! Что ты сделал с моей кузиной?

- Офицер, я же уже говорил это несколько раз, что ничего ей не сделал. Налань Ушуан в целости и сохранности…

- Похоже, ты не заговоришь, если немного не пострадаешь!

Налань Уся подняла полицейскую дубину в руке и хотела бухнуть ее по плечу Цинь Хаодуна. Но дубинка, была поймана в воздухе большой рукой и некоторое время она не могла двигаться.

Она посмотрела на Цинь Хаодуна с удивлением и увидела, что наручники упали на землю. Руки Цинь Хаодуна были освобождены неповрежденными, а его правая рука схватила ее дубинку.

Налань Уся была опытным полицейским. После недолгого изумления она поняла, что с этим молодым человеком, стоящим перед ним, ей придется нелегко.

Налань Уся быстро отступила, бросила дубинку и потянулась к пистолету на поясе. Но обнаружила, что не может пошевелиться, когда только-только вытащила пистолет.

На груди блестела серебряная игла.

- Ч-что ты собираешься делать?

Налань Уся начала по-настоящему бояться, нервно поглядывая на молодого человека перед собой.

Цинь Хаодун усмирил Налань Уся обездвижив ее серебряной иглой, а затем обошел вокруг нее, думая, что девушка в действительно в хорошей форме и наверняка соблазнит бесчисленное количество мужчин, если переоденется в бикини.

- Отпусти меня сейчас же! Ради всего святого, что ты собираешься делать?

Чем меньше говорил Цинь Хаодун, тем больше нервничала Налань Уся.

- Мисс, это не то что я хочу сделать, это то что ты собиралась сделать – угрюмо сказал Цинь Хаодун – Мне не повезло встретиться с шантажистом, когда я был за рулем своего автомобиля. Ты не допрашивала шантажиста, вместо этого, ты привезла меня в отдел уголовной полиции и пыталась избить меня, без причины. Теперь ты спрашиваешь «зачем». Ты из тех женщин у кого красивая грудь, но совсем нет мозгов?

Бред, твой вопрос гораздо серьезнее, чем вопрос шантажиста. Отпусти меня, или не жди снисхождения.

- К черту твою снисходительность! – так разозлился Цинь Хаодун что поднял руку и шлепнул по ее хорошо загорелой заднице.

- Эту машину мне подарил твой дед. Я не крал ее и не отнимал. Зачем ты меня беспокоишь?

- Черт побери – у Налань Уся в ярости горели глаза.

Известная в кругах уголовной полиции как Красотка-Тиранозавр, как она могла быть той, над кем бы другие могли надругаться? Это она всегда была в роли надругателя. Кто бы мог подумать, что сегодня ее кто-то отшлепает? В ней смешались два чувства: стыд и злость. Она не могла пошевелиться.

- Ты… отпусти меня!

- Правда восторжествует, если я отпущу тебя?

Цинь Хаодун достал из кармана мешочек с иглами и положил его на стол. Когда мешочек с иглами был открыт, были выставлены сотни серебряных игл на обзор.

Увидев все эти серебряные иглы, Налань Уся занервничала еще больше, сожалея, что осталась здесь одна и сожалея что позволила полицейскому выключить камеру в комнате, иначе она не была бы такой пассивной.

Она пыталась закричать, но в конце концов сдержалась. Потому что эта комната для допросов была сделана специально с отличным эффектом звукоизоляции. Даже если она станет кричать, снаружи ее никто не услышит.

- Какого черта ты творишь? – У Налань Уся побежали мурашки по коже при виде сверкающих игл в руках Цинь Хаодуна.

- Офицер, ты не можешь изменить свой вопрос? Ты всегда задаешь один и тот же вопрос. Ты сразу поймешь, что я собираюсь сделать.

Цинь Хаодун поднял руку и воткнул несколько серебряных игл в акупунктурные точки на груди Налань Уся.

Налань Уся испугалась, потому что подумала, что Цинь Хаодун собирается мучить ее. Но потом обнаружила, что серебряные иглы не причиняют никакой боли ее телу. Напротив, в груди ей стало комфортно и приятно.

Затем Цинь Хаодун вонзил более дюжины серебряных игл в левую грудь Налань Уси, затем щелкнул пальцами и ударил по кончикам серебряных игл, которые тут же задрожали, будто взведенные.

Налань Уся смутно почувствовала, как порыв ветра пронесся по ее телу и приятные ощущения в левой груди становились все сильнее и сильнее. Она посмотрела на Цинь Хаодун с удивлением.

- Что ты сделал со мной?

Цинь Хаодун сказал

- Я сказал, что твой дедушка Налань Цзе был вылечен мною. Ты не поверила мне. Я могу доказать тебе.

- У тебя старая травма левой грудной клетки. Тебя должно быть ранили два года назад. После этого ты не получила должного лечения и восстановления. И в результате поврежденная мышечная ткань так и не восстановилась. Если ты будешь изнурять себя, то будешь страдать от острой боли.

- Теперь я вылечил его для тебя. Ты должна поверить в мои медицинские навыки.

Налань Уся открыла рот от удивления, было шокирующим, что Цинь Хаодун спустя нескольких минут увидел, что у нее есть старая травма на левой груди и мог сказать точно время травмы.

- Ты действительно доктор – не до конца веря спросила она.

- Разве это не очевидно? - сказал Цинь Хаодун – он поднял руку и вытащил серебряные иглы, которые были на груди Налань Уся, но серебряная игла, которая подавляла ее, не была вытащена. Кто знает, что сделает эта Тиранозаврша в юбке после освобождения?

- Я залечил твою застарелую травму. Ты мне теперь веришь?

- Я не могу двигаться. Как я узнаю, что все в порядке? – Налань Уся смотрела на Цинь Хаодун и свирепо сказала:

- Теперь отпусти меня!

- Эм… - тут Цинь Хаодун немного засомневался. Хоть он и показал, и доказал свое медицинское мастерство, кто знает, что сделает эта женщина. Что, если она повернет назад без предупреждения?

Но в конце концов ее придется все же отпустить, оставаться взаперти никак не годится. Все равно скоро прибудут и другие полицейские.

Пока он стоял перед дилеммой, на столе Налань Уси внезапно зазвонил телефон. Он взглянул на нее. Это звонила Налань Ушуан.

- Привет, ты знаешь, что только что ты сделала? Почему ты не отвечала на звонок? – с негодованием спросил Цинь Хаодун, думая, что если бы Налань Ушуан просто ответила на звонок и объяснила бы в чем дело, то у него не было бы никаких проблем из-за этого.

- Я принимала душ и не расслышала звонок. Почему ты с моей сестрой?

Налань Ушуан сразу узнала голос Цинь Хаодуна. Было странно что Цинь Хаодун отвечал на звонок, когда она явно набрала номер Налань Уси.

- У тебя хватает наглости спрашивать почему? Думаешь, я хотел быть здесь?

Цинь Хаодун вкратце рассказал, как он встретил шантажиста, как его неправильно поняла Налань Уся и как его доставили в отдел уголовной полиции.

- Объясни ей все быстро или у меня будут большие неприятности. Твоя сестра отправит меня в тюрьму!

Налань Ушуан тут же хихикнула на слова Цинь Хаодуна.

- Ты же сам хвастался что угнал машину!

- Прекрати смеяться и объясни ей быстро – сказал Цинь Хаодун и приставил трубку к уху Налань Уси. Вскоре Налань Ушуан все ей объяснила.

Повесив трубку, Цинь Хаодун сказал ей

- На этот раз ты мне веришь? Я отпущу тебя, но не пытайся снова меня пристрелить.

После этих слов, он достал серебряную иглу на груди Налань Уся. В этот момент дверь распахнулась и в комнату ворвался маленький полицейский.

- Командир, у нас срочное дело. Капитан Ван ищет тебя…

Наглый и неуклюжий коротышка случайно заметил, как Цинь Хаодун убирает правую руку с груди Налань Уси.

Налань Уся стояла к нему спиной. Так что-то, что произошло у нее на глазах, было не ясно со стороны. С его точки зрения, Цинь Хаодун и Налань Уся стояли в двусмысленной позе, а его рука лежала на ее груди, которая тут же отдёрнулась, как только он открыл дверь.

- Ох… - у полицейского застряли слова в горле.

Что черт возьми это было? Неужели вице-капитан попросила меня выйти и выключить камеру только для того, чтобы «поиграться» с мальчиком? Хоть он и красив, но не слишком ли поспешно и необдуманно?

После того, как серебряная игла была извлечена, Налань Уся немедленно восстановила способность двигаться. Она одарила Цинь Хаодуна ненавистным взглядом, затем убрала пистолет в кобуру на поясе и повернулась к полицейскому и спросила:

- Что случилось?

- Случилось это… как его… - коротышка полицейский пришел в себя и сказал – Капитан Ван отслеживал важное дело о торговле наркотиками в эти дни, только что пришло сообщение, что через два часа, банды будут совершать сделку.

- Только что капитан привел шестерку из банды наркоторговцев, но этот парень ни словом не обмолвился о том где находится торговый центр. Он молчит до последнего. Капитан Ван хочет, чтобы вы обсудили с ним как выбить из него информацию о местонахождении сделки.

Налань Уся была заместителем капитана отдела уголовной полиции. Капитан Ван, о котором упоминал этот маленький полицейский, был капитаном Ван Цзяньфэном.

- Хорошо, пошли – Налань Уся поспешила уйти вместе с полицейским.

Цинь Хаодун поспешно сказал:

- Эй, а как насчет того, чтобы вернуть мне мою машину?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 24 - Околдованный разум**

Налань Уся обернулась и сказала

- Как ты получил эту машину?

- Разве я не ясно объяснил? Твой дедушка дал мне эту машину.

Цинь Хаодун не мог понять, он же все ясно разъяснил. Налань Уся все еще не хотела возвращать ему машину. Вечером он планировал взять малышку на прогулку.

- И что с того? Даже если дедушка и дал тебе машину, он не учел некоторых формальностей. Ты был за рулем без водительских прав. Сейчас твоя машина арестована.

Хоть с машиной все и было понятно, но гнев Налань Уся все еще не улегся. Быть отшлёпанной Цинь Хаодуном во время обездвиживания, как она могла вернуть ему машину?

- Сначала ты отдашь мне машину, а завтра я обязательно подам заявление на права! – сказал Цинь Хаодун.

- Прочь с дороги, ты не видишь у меня есть и более важные дела? – холодно сказала Налань Уся.

Шлепок Цинь Хаодуна не прошел без последствий, до сих пор ее зад изнывал от боли.

- Допрос подозреваемого? Как насчет того, чтобы я устроил допрос за тебя. А ты вернешь мне машину, хорошо?

Цинь Хаодуну очень хотелось поскорее вернуть машину, чтобы вечером забрать малышку.

- Вот, давай только без шуток, ладно? Как врач может допрашивать подозреваемых? – сказала Налань Уся – Говорю тебе, сегодня в полиции действуют новые правила в рассмотрении дел, так что пытки запрещены.

- Что? – Цинь Хаодун яростно посмотрел на нее. Она, та кто без раздумий пускает вход дубинку утверждает, что умеет действовать по новым правилам.

Цинь Хаодун сказал.

- Я может и не специалист по допросам, но я профессионал в медицине. Я занимался психологией и гипнозом. Я определенно смогу добыть то что ты хочешь.

Хоть маленький полицейский между вице-капитаном и этим молодым человеком, он не мог удержаться от вопроса.

- Как ты думаешь, что это за допрос? Это не так просто, даже имея некоторые знания психологии и гипноза. Многие из наркоторговцев проходят специальную подготовку, и общие методы совершенно бесполезны.

Цинь Хаодун повернул голову и посмотрел прямо в глаза коротышки. Глаза полицейского сразу же потускнели.

То, что он использовал, было методом культивирования Завораживающего-Разум вместо гипноза. Хотя его уровень культивирования был низок, чем раньше и сила метода слабее, чем одна десятитысячная от силы пикового периода, все же этого было более чем достаточно, чтобы иметь дело с обычными людьми.

Но говорить об этом методе было неудобно; лучше другим говорить, что это гипноз.

Взяв под контроль маленького полицейского, он спросил.

- Что бы думаете о вице-капитане Налань Уся?

- Эй, что ты делаешь?

Налань Уся понятия не имела что собирается делать Цинь Хаодун. Почему он вдруг начал задавать такие вопросы ее подчинённым.

В это время маленький полицейский сказал

- Вице капитан очень красивая, но вспыльчивая. Мы между собой называем ее Тиранозавр в юбке. Никто не осмеливается ее провоцировать…

Цинь Хаодун улыбнулся Налань Уся и сказал.

- Ну как? Мой гипноз хорош?

- Ты его загипнотизировал? – Налань Уся была поражена. Хотя она знала, что некоторые люди у нее за спиной называют ее Тиранозавром в юбке, никто не осмеливался упоминать об этом при ней.

- Ты что не веришь? Тогда я покажу тебе еще раз! – Цинь Хаодун снова обратился к коротышке

- Ты когда-нибудь думал о том, чтобы ухаживать за вице-капитаном Налань?

- Цинь Хаодун что ты несешь?

Налань Уся слегка покраснела. Как Цинь Хаодун мог задавать ее подчинённым такого рода вопросы? Она не могла отвести от него свирепого взгляда.

Тем не менее маленькому полицейскому было наплевать на отношение Налань Уси ко всему этому.

- Никогда, вице-капитан Налань красивая, но очень вспыльчивая. Боюсь она меня убьет, если мы поженимся!

Цинь Хаодун расхохотался при словах маленького полицейского.

- Ты слышала его? Если ты продолжишь в том же духе, ты в будущем действительно не сможешь выйти замуж.

- Засранец…

Налань Уся почувствовала, что ее легкие вот-вот взорвутся.

Цинь Хаодун не принимал это всерьез. Он также смеялся и продолжил.

- Ну и? Ты мне поверила? Коль скоро ты меня берешь собой, то я могу узнать у наркоторговца какого цвета трусы он носит.

Налань Уся была тронута. Хоть этот человек перед ней был отвратителен ей, он был компетентен в этом деле. Самые опытные специалисты по допросам не могли сделать то чего продемонстрировал Цинь Хаодун. Лучше всего было бы взять его на допрос.

- Ну что ж, если ты поможешь узнать место проведения сделки я верну тебе машину.

Поскольку Налань Уся согласилась, Цинь Хаодун щелкнул пальцем, и глаза полицейского стали нормальными.

Но он не помнил, что только что произошло, и был озадачен свирепым взглядом Налань Уси. Он только что испортил дело и разозлил ее. Похоже на то. В будущем ему следует быть осторожней.

Налань Уся взяла собой Цинь Хаодун в свой кабинет. Обеспокоенный полицейский не мог усидеть на месте и ходил назад и вперед. Это был Ван Цзянфэн шеф уголовной полиции.

Как только Налань Уся влшла в кабинет, как Ван Цзянфэн сказал:

- Офицер Налань я помню, как вы говорили то у вас есть одноклассник, который специализировался на допросах? Не могли бы вы пригласить его помочь нам как можно скорее? Сегодня очень важный день. Через два дня начнется огромная сделка по наркоторговле. Мы должны приложить все усилия, чтобы выяснить местоположение сделки и как можно быстрее.

Налань Уся сказала:

- Капитан Ван не нужно искать специалиста по допросам, мы можем позволить доктору Цинь попробовать.

Она представила Цинь Хаодуна своему шефу

- Капитан Ван, это доктор Цинь Хаодун. У него отличные медицинские способности!

Ван Цзянфэн удивленно посмотрел на Налань Уся и сказал:

- Офицер, вы издеваетесь? У нас будет допрос, а не осмотр заключенного! Что вы собираетесь делать с этим врачом?

Он был действительно встревожен Все ближе и ближе время подходил к часу «икс»

- Капитан Ван, гипноз доктора Цинь просто поразителен. Просто позвольте ему попробовать.

- Офицер, дело срочное и важное, и мы не можем терять время. Мы должны пригласить обученного специалиста прямо сейчас!

Ван Цзянфэн по-видимому не принимал Цинь Хаодуна всерьез. Хотя он и слышал об успешных случаях гипноза в процессе допроса, но он сомневался, что такой молодой человек в свои 20 лет обладал такими возможностями.

Цинь Хаодун удержал Налань, которая хотела возразить, а затем подошел к столу, чтобы взять лист бумаги и ручку. Он повернулся к Ван Цзянфэну и сказал:

- Скажите мне свой пароль мобильного телефона и пароль от банковской карточки.

Ван Цзянфэн ответил.

- Пароль от телефона 6666, и пароль от банковской карточки 666888.

Цинь Хаодун записал эти цифры на бумаги формата А-4, махнул рукой, чтобы освободить разум, а затем предоставил бумагу в своей руке шефу полиции.

Ван Цзянфэн на мгновение почувствовал головокружение. Он не знал, что только что сделал и что имел в виду молодой человек, давая ему листок бумаги. Но взглянув на него, он был потрясен. Уставившись в него, он спросил:

- Откуда ты знаешь мой пароль от телефона и банковской карты?

- Вы же сами мне сказали? Я же не бог. Иначе, как бы я узнал? – сказал Цинь Хаодун с легкой улыбкой.

- Теперь, вы должны поверить в мой гипноз, верно?

- Это удивительно! – Ван Цзянфэн был в шоке от способности Цинь Хаодуна. Он никогда не думал, что кто-то в мгновение ока околдует его разум. Он даже покорно сообщил пароль от банковской карты.

Не теряя времени, он быстро подошел к Цинь Хаодун схватил его за руку и сказал:

- Доктор Цинь я ошибался, пожалуйста помогите нам. Это дело действительно важное. Согласно имеющейся информации, количество наркотиков, которыми торгуют сегодня, может достигать сотен килограммов, что нанесет большой вред нашей стране, если такое количество наркотиков действительно распространится.

- Не волнуйтесь Ван Цзянфэн. Отведите меня туда. Я обещаю добыть всю информацию.

- Спасибо доктор Цинь, большое спасибо! – отношение Ван Цзянфэна резко изменилось, что резко контрастировало с его прежним безразличием.

После этого, он и Налань Уся взяли Цинь Хаодуна и отвели в соседнюю комнату для допросов. На железном табурете сидел желтоволосый мужчина лет двадцати.

С кольцами в носу и серьгами в ушах, этот человек был похож на хулигана. Несмотря на наручники, он поднял голову с вызывающе ироничным взглядом.

Войдя в комнату, Ван Цзянфэн сказал этому блондинчику:

- Это последний шанс для тебя получить поблажку и смягчить наказание. Признаешься ты или нет?

Желтоволосый взглянул на него, а затем на Налань Уся, стоявшую позади, непристойным взглядом. Он засмеялся и сказал:

- Вы пытаетесь соблазнить меня, приведя такую красивую полицейскую? Если она согласится провести со мной ночь, я бы подумал бы над тем сказать тебе или нет

- Смерти захотел? – подняв руку Налань Уся попыталась ударить блондина по лицу, но Ван Цзянфэн быстро схватил ее.

Блондин очень нагло поинтересовался.

- Что с тобой? Ты пыталась меня ударить? Я знаю, у вас нет никаких доказательств. Вы выпустите меня через 24 часа. Я убью тебя, если ты меня действительно ударишь меня.

Не успел он договорить, как получил пощечину. У него закружилась голова, и он выплюнул кровь, смешанную с зубами.

Блондин повернул голову и увидел очень красивого молодого человека, улыбающегося ему. Он не носил форму и не был похож на полицейского.

Ван Цзянфэн не ожидал что Цинь Хаодун будет настолько вспыльчивым, что применит насилие без предупреждения. Он поспешил сказать.

- Цинь Хаодун не будьте импульсивным!

Услышав, что Цинь Хаодун врач, блондин немедленно выругался.

- Какого хрена этот доктор осмелился ударить меня; когда я выберусь я прикончу тебя…

Не успел он до конца выругаться как Цинь Хаодун сильно ударил его по другой стороне лица.

- Парень, я хоть и не полицейский, но я могу отправить тебя в тюрьму, веришь, нет?

Блондин уставился на Цинь Хаодуна и хотел что-то сказать, как внезапно в его глазах промелькнуло оцепенение, которое поглотило его слова.

- Ну давай уже, куда ты поедешь сегодня вечером? Сколько человек? – Цинь Хаодун задал вопросы, заранее сказанные Ван Цзянфэном.

Налань Уся и Ван Цзянфэн нервно смотрели на блондина и задались вопросом, сработает ли гипноз.

- Сделка пройдет на заброшенном химическом заводе в западном пригороде города Цзяньнань. На нашей стороне 12 человек, а на другой…

Желтоволосый без колебаний выложил, все что знал. Затем Цинь Хаодун задал несколько вопросов, связанных с делом, на которые он с готовностью на них ответил.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 25 - Спектакль**

Ван Цзяньфэн был вне себя от радости. Он был удивлен, что вопрос, который он задавал днем, был разрешен молодым человеком всего в тремя предложениями.

Он снова сказал Цинь Хаодуну.

- Доктор Цинь, осталось меньше двух часов до начала торговли, и нам потребуется больше времени, чтобы найти химический завод. Ты можешь сделать так, чтобы он показал нам дорогу?

- Без проблем!

Цинь Хаодун без колебаний согласился. Хоть и взятие под контроль разума человека могло повредить мозг жертве, ущерб может быть незначительным если он был наркоторговцем.

Все подразделение уголовной полиции быстро выехало по направлению, по информации данным блондином. 20 полностью вооруженных полицейских сели в два автобуса, Цинь Хаодун и желтоволосый сидели в спереди. Они быстро доехали до западных пригородов Цзяньнаня.

Под руководством, блондина много времени, прежде чем Цинь Хаодун и другие выехали из городского района города Цзяньнань, и добрались до отдаленного химического завода.

Это был изолированный завод без каких-либо зданий или жителей вокруг. Здесь почти не было пешеходов или машин, даже в полдень, что делало его идеальным местом для торговли наркотиками.

В случае, чего они должны предупредить других людей, Ван Цзяньфэн приказал двум автобусам остановить у небольшого леса. Затем он сказал Цинь Хаодуну.

- Доктор Цинь, мы ценим вашу помощь, но дальнейшие действия будут рискованными. Вы должны оставаться в машине, здесь безопасно.

Закончив, он поручил двум молодым полицейским следить за блондином. Цинь Хаодун был четвертым человеком в автобусе.

Налань Уся кинула ключ от Ламборджини Цинь Хаодуну и сказала.

- Спасибо тебе. Можешь уехать позже, но не забудь приехать завтра, чтобы я помогла тебя зарегистрировать его.

Цинь Хаодун взглянул на Налань Уся, и увидел красный свет, вспыхнувший в ее офрионе.

[офрион - точка на срединной линии лба]

Другие люди не смогут никогда узнать, что происходит с ней, но не Цинь Хаодун, обладающий могучим духом Императора Зеленого Леса. Он был настолько силен в предсказании, что сразу понял: красный свет – плохой знак и признак крайней невезения или проще говоря кровопролития.

- Что-нибудь случилось? – с ней было все в порядке, когда она была в полицейском участке, и как могло такое случиться что она нарвалась на такой плохой знак? Это из-за этого дела, с которым они столкнулись, сегодня?

Цинь Хаодун подсчитывал в уме. Он согнул пальцы, чтобы предугадать и нахмурился. Он был прав, вспыльчивую девушку подстерегало кровопролитие, и вполне возможно, что она погибнет.

- Одну секунду – Цинь Хаодун остановил Налань Усю, которая уже выходила из автобуса и сказал

- Что-то не так с этим делом. Большинство сделок совершается в ночное время. Почему они решили сделать это сегодня в полдень?

Ван Цзяньфэн ответил прежде чем Налань Уся смогла заговорить.

- Это уже не в вашей компетенции доктор Цинь. В сегодняшнее время наркоторговцы слишком хитры и изобретательны. У них нет определенного расписания, поэтому неудивительно, что сегодня они выбрали именно это время.

Лидера этой наркосделки кличут «Грустным Псом» и он является одним из самых известных наркоторговцев. В прошлом году во время осады его пятый брат был застрелен офицером Налань, но Грустный Пес сбежал.

Этот парень хитрый и жестокий. Ему много раз удавалось избежать правосудия и вполне возможно, что на этот раз он решил поиграть в обратную психологию.

Цинь Хаодун на мгновение задумался и сказал

- Ван Цзяньфэн вы можете взять меня с собой? Я хочу посмотреть, как вы задержите этих наркоторговцев.

Налань Уся сказала.

- Ты думаешь, что это какое-то телешоу, в котором ты можешь пойти туда и наслаждаться зрелищем? Это жестокие наркоторговцы с оружием в руках! Просто сиди в машине как тебе и сказано!

Она была свидетелем удивительных трюков со стороны Цинь Хаодуна в комнате допроса, но она все еще не верила, что он сможет справиться с наркоторговцами, вооруженными оружием, потому что независимо от того, насколько силен человек, он никогда не сможет справится с пулей.

Ван Цзяньфэн добавил.

- Так и есть, Доктор Цинь. В автобусе тебе будет безопаснее, просто подожди, пока мы вернемся.

После этого он и Налань Уся вывели своих людей из автобуса и прокрались на химический завод.

Цинь Хаодун нахмурился, провожая взглядом уходящих людей. Налань Цзе посвятил свою жизнь Хуася и он был героем страны. Налань Уся, возможно и доставила ему сегодня немало хлопот, но она была хорошей полицейской. Цинь Хаодун не мог наблюдать, как ее убивают.

Поскольку она встретила Цинь Хаодуна, это могло означать, что это был не последний ее день. Он должен помочь ей.

Когда эта мысль пришла ему в голову, он сказал двум полицейским что сходит по-маленькому, а сам прокрался на химический завод. Однако он не встретил там Налань Усю и других людей. Он скрылся тени.

Налань Уся и Ван Цзяньфэн пробрались на химический завод со своими товарищами. Вскоре они нашли множество машин, припаркованных на заводе. Они убедились, что это место действие сделки, что означало, что желтоволосый не лгал.

Они пробрались на завод. Это было уединенное и убогое место. В центре завода находился широкий внутренний дворик. А на втором этаже было кольцо извилистого коридора.

Во внутреннем дворике, две группы людей смотрят друг на друга. Одного из них вел «Одноглазый Дракон» еще десять человек стояли позади. Несколько человек с топорами держали в руках громоздкие ящики, и казалось, что в них было много чего.

На противоположной стороне стояли пять здоровяков в черных костюмах. Головы их были лысыми, а за спиной несколько выпуклых мешков.

Налань Уся и Ван Цзяньфэн смотрели друг на друга. Похоже это действительно была местом сделки, но они не могли найти здесь Грустного Пса.

Налань Уся прошептала Ван Цзяньфэню.

- Шеф, у Одноглазого Дракона 12 ребят, как и сообщал желтоволосый, но мы не знаем, где Грустный Пес.

Ван Цзяньфэн нахмурился и сказал.

- пусть все прячутся, мы будем наблюдать, и потом действовать.

После этого он сделал несколько жестов окружающим, чтобы они спрятались. Все полицейские терпеливо засели.

На другом конце зала Одноглазый Дракон обратился к лысому.

- Третий брат, ты как раз вовремя.

Лысый почесал в затылке, улыбнулся и сказал.

- Конечно, я так же честен, как и всегда. Но где же Грустный Пес, почему его нет с нами?

- У него были срочные дела, поэтому он позволил мне принести тебе весь этот товар.

Одноглазый Дракон махнул рукой и вперед вышел парень с чемоданом, достал пакет с белым порошком. Затем он отправил его лысому.

Лысый поднял пакет и принялся расковыривать его пальцем. Он нюхнул немного, затем на его лице появилось крайне довольное выражение. Он чихнул и сказал.

- Отличный товар!

На что Одноглазый ответил

- А как иначе! Грустный Пес всегда готов обеспечить хорошим товаром, до тех пор, пока у вас есть на это деньги!

- Нет оплаты, нет товара. Это мое правило, я никогда не даю в долг.

Затем лысый махнул рукой. Человек с топором открыл плетеный мешок, наполненный розовыми деньгами.

Налань Уся сказала Ван Цзяньфэну.

- Они проворачивают сделку, стоит ли нам вмешаться?

Ван Цзяньфэн стиснул зубы и сказал.

- Забудь об этом. Там слишком много наркоты. Просто арестуйте их. И когда всех арестуют, Грустный Пес никогда не сможет уйти.

После этого он жестом послал полицию вокруг него. Увидев сигнал, все они бросились вон и окружили торговцев наркотиками, которые совершали сделку.

- Стоять! Полиция!

- Не двигаться, поднять руки на головой!

Люди кричали и вопили. Вскоре товарищи Ван Цзяньфэня взяли ситуацию под контроль и надели наручники на всех этих людей, включая Одноглазого и Лысого человека.

Когда ситуация разрешилась, Налань Уся открыла плетеный мешок. Но выражение ее лица изменилось, когда она взяла пачку денег. Первая и последняя банкноты были настоящими, но все остальные были фальшивыми.

Она высыпала все пачки в сумку. Все они были фальшивыми.

С другой стороны, полицейский в очках изучал наркотики. Вскоре он доложил Ван Цзяньфэну

- Шеф, это все мука, а не наркотики.

Что происходит?

Ван Цзяньфэн и Налань Уся посмотрели друг другу в глаза. Все чувствовали, что происходит что-то странное.

Налань Уся шагнула вперед и пнула лысого в живот, после чего строго спросила.

- Говори, что тут вообще происходит?

Ее удар был настолько сильным, что лысый тут же присел на корточки, положив руки на живот.

Он громко запротестовал.

- Почему? За что ты меня ударила? Мы просто устраивали шоу! За что ты меня так сильно ударила?

- Это все не по сценарию. Почему ты не действуешь по сценарию? Ты не профессионалка!

- Шоу? А вы с кем играете?

Налань Уся удивленно уставилась на лысого.

- Ладно, хватит играть так жестко. Вам не стоит так жестко переигрывать ради дневной зарплаты в 200 юаней в день. Теперь освободите! С меня этого хватит.

Одноглазый Дракон и другие люди тоже закричали после того, как лысый закончил.

- Да! Мы тоже сваливаем! Освободите нас!

Все они пытались встать, но полицейские, стоявшие рядом, давили на них еще сильнее.

- Что вы делаете? Вы не можете так. Я увольняюсь!

Одноглазый Дракон с возмущением заорал на Налань Усю.

- Веди себя прилично! Мы настоящая полиция, и нам нужна ваша поддержка в нашей работе – грозно крикнул Ван Цзяньфэн.

- Что с вами не так? Мы все здесь ради 200 юаней. Прекрати строить из себя королеву драмы! А теперь отпустите меня, или я выбью тебе зубы! – никак не мог успокоиться Одноглазый Дракон.

Налань Уся и Ван Цзяньфэн уже поняли, что что-то не так. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, Ван Цзяньфэн вытащил с пояса пистолет. Он поднял руку и нажал на спусковой курок, разбив вдребезги оконное стекло.

Увидев выстрел, Одноглазый Дракон и лысый были поражены. По-видимому, это не была сценическая собственность, а настоящий 100% пистолет.

- Так вы настоящая полиция? - растерянно спросил Одноглазый Дракон.

Ван Цзяньфэн убрал пистолет, и достал удостоверение офицера и показал ему.

- Смотри сюда, я из полиции, уголовной полиции города Цзяньнань. Кто-то сообщил, что вы проводите сделку по сбыту наркотиков. Теперь мы обязаны провести расследование!

Увидев удостоверение, Одноглазый Дракон сразу же запаниковал и немедленно объяснил

- Господин полицейский, это полное недоразумение. Мы все здесь актеры! Режисер сказал нам, что это сцена наркоторговли.

- Это полное недоразумение! Мы актеры, которым платят 200 юаней в день, а не наркоторговцы! Наркотики убивают людей! – лысый и другие арестованные начали кричать.

Именно тогда Ван Цзяньфэн понял, что все идет совсем не так и со злостью крикнул.

- Тишину поймали! Говорите по одному! – он посмотрел на Одноглазого Дракона рядом с собой и спросил.

- Что, черт возьми, здесь происходит?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 26 - Попадание в ловушку**

Одноглазый Дракон запаниковал

- Мы все просто актеры, работающие в студии, и обычно нам платят 100 юаней в день, но вчера щедрый работодатель сказал, что заплатит нам 200 юаней за день. Нас попросили здесь снять сцену с наркоторговлей и это реквизит, который он нам предоставил.

Налань Уся закричала.

- Это бред какой-то! Здесь нет вообще никаких камер, какие тут могут быть съемки?

- Я тоже об этом спрашивал. Но тот человек сказал мне, что они будут использовать самое современное кинооборудование, так что оператора не будет видно. И мы, не ожидая никаких подвохов, доверились ему. В конце концов, мы зарабатывали по 100 юаней в день, а тут нам бы заплатили 200 юаней всего за два часа. Мы не ожидали этого.

- Кто вас послал сюда? – спросил Ван Цзяньфэн.

- Это был я.

Голос над их головами заставил Ван Цзяньфэна и Налань Уся поднять головы чтобы увидеть его. Еще десять человек в черном появились в извилистом коридоре второго этажа. У них были пистолеты в руках, нацеленные на Ван Цзяньфэна и Налань Уся. Их главой был печально известный наркоторговец Грустный Пес.

- Черт, мы в ловушке!

Ван Цзяньфэн понял, в чем дело, не успел он потянуться к поясу за пистолетом, как раздалось несколько выстрелов, булыжник перед ними взорвался осколками.

Стрелял Грустный Пес. Он дунул в дуло пистолета и яростно завопил – Но-но, ведите себя хорошо! Или я отправлю тебя в ад!

Налань Уся и Ван Цзяньфэн побледнели. Хотя все их люди имели оружие, у них не было никаких шансов вытащить его при таких обстоятельствах.

Ван Цзяньфэн запаниковал. Это была ловушка, расставленная для них Грустным Псом, большая ловушка, расставленная этими актерами.

- Что ты творишь Пес? Не смей устраивать тут беспорядок! Это Хуася!

- Я знаю, что это Хуася! Не будет мне покоя, до тех пор, пока я не убью эту женщину. Я могу отпустить вас всех, кроме этой женщины!

Выражение лица Грустного Пса изменилось. Его лицо стало пугающим, а глаза были полны негодования. Затем он сказал.

- Она убила моего брата пятого брата, и я должен принести ее голову на могилу брата, чтобы почтить его память.

Его слова изменили выражение лиц всех остальных людей. Оказалось, что целью Грустного Пса сегодня была Налань Уся.

- Исключено – сказал Ван Цзяньфэн в то время как другие полицейские окружили Налань Уся прикрывая ее.

- Ты не веришь, что я осмелюсь что-то делать с тобой, не так ли? Это не проблема! Я просто уеду за границу и никогда не вернусь в Хуася! – сказал Грустный Пес своими красными глазами. Я считаю до трех. Или ты уйдешь с дороги, или я выстрелю в тебя.

После этого он, держа пистолет в руке начал отсчитывать время.

- Три, два….

- Прекрати! Я та, кто тебе нужна!

Налань Уся обошла Ван Цзяньфэна и вышла из окружения. Она была храброй женщиной и никогда не позволит своим товарищам умереть из-за нее.

Она бы попыталась убить себя, если бы была здесь одна. Теперь, когда многие люди будут ранены или убиты, если она вытащит пистолет и будет сопротивляться, она решила пожертвовать собой.

Грустный Пес неистово заорал, увидев Налань Усю.

- Ты тварь. Ты убила моего единственного брата! Теперь я отомщу, размозжив твою голову!

Когда он собирался нажать на спусковой курок, Налань Уся невольно закрыла глаза. Она мечтала быть полицейской, но сегодня ее убьет наркоторговец.

- Иди ты к черту со своей местью!

Не успел Грустный Пес выстрелить как его сильно ударили по затылку, с такой силы, что он свалился с петляющего коридора на втором этаже.

Тяжелая пощечина заставила выбить все искры из глаз. Однако Грустный Пес не был так прост, он занимался Кунг-Фу в течении многих лет. При падении на землю, он обернулся, чтобы посмотреть кто напал на него, но прежде чем понял кто это, здоровая нога появилась перед ним и ударила ему в лицо.

Грустного Пса отшвырнула на 7-8 метров. Он поднялся с земли с окровавленным лицом и большим отпечатком от ноги. Наконец, он смог ясно разглядеть, кто осмелился на него напасть. Это был молодой человек лет двадцати, улыбающийся и наблюдающий.

- Ты ублюдок! Как ты посмел меня ударить? Огонь! Стреляйте в него, сделайте из него ёбаное решето! – приказал он своим подчиненным идя с недовольным видом по извилистому коридору.

Ван Цзяньфэн и Налань Уся были в безмолвном шоке. Он не ожидал что Цинь Хаодун появиться и более того не ожидали, что он сможет выбить дурь из этого Пса.

Налань Уся тут же вытащила пистолет, когда Пес приказал стрелять. Теперь ей не о чем было заботиться, кроме как бороться с этими наркоторговцами за свою жизнь.

Ван Цзяньфэн и другие полицейские также быстро вытащили свои пушки. Но вскоре они с удивлением обнаружили, что вместо того, чтобы расстрелять, эти наркоторговцы в коридоре стояли неподвижно, как статуи, словно замороженные.

- Прекрати орать! – Цинь Хаодун замахнулся и ударил Грустного Пса по лицу. Он шлепнулся на землю. Затем Цинь Хаодун встал ему на спину, улыбнулся Налань Уси и сказал.

- Прошу прощения, я задержался, когда разбирался с теми людьми в коридоре. Надеюсь ты не напугана?

- Ну…

Налань Уся и Ван Цзяньфэншироко открыли широко глаза от удивления. Они даже представить себе не могли, что только что произошло, они понятия не имели как Цинь Хаодун заставил всех этих людей стоять на месте в извилистом коридоре.

- Не стойте столбом. Скорее оденьте на них наручники! Я не могу вечно стоять на нем. И те люди наверху, пошлите несколько людей со мной для помощи.

Затем он пнул своего пленника под ногами в сторону Налань Уся.

Когда Налань Уся отошла от шока, она пнула ногой Грустного Пса и достала наручники чтобы заковать его в них.

Поникший Грустный Пес поднял подбородок и посмотрел на Цинь Хаодуна и сквозь обиду сказал.

- Ты кто такой!? Ты влез в мои дела! Ты заплатишь за это!

Подошва ботинка снова поднялась, и прежде чем он начал кричать, она знатно отпечаталась по его лицу.

Ван Цзяньфэн повел своих подчинённых на второй этаж к коридору. Они с удивлением обнаружили, что у каждого подельника была серебряная игла, воткнутая в затылок.

Цинь Хаодун шел впереди. Каждый раз, когда он вытаскивал иглу, полицейский надевал на них наручники. Вскоре больше десяти наркоторговцев были обезоружена и закованы в наручники. Их вывели во внутренний дворик.

Поскольку угроза была устранена, Ван Цзяньфэн приказал свои подчинённым отпустить этих актеров. Затем главаря и его приспешников посадили в автобус, припаркованный снаружи.

Когда они вернулись в полицейский участок, Ван Цзяньфэн начал допрашивать наркоторговцев. Налань Уся вернула Цинь Хаодуну его ключи от Ламборджини.

- Спасибо, что спас меня!

Впервые в жизни Налань Уся была так близка к смерти. Это чувство все еще не оставляло ее в покое. Она уже знала, что Сатана уже встречал бы ее в аду, если бы не помощь этого улыбающегося молодого человека перед ним.

- Как бы ты отблагодарила меня, за мою помощь? Тебя, мне было бы достаточно – сказал Цинь Хаодун улыбаясь.

- Ты… Налань Уся извинялась и благодарила его со всей искренностью, но он разрушил весь ее настрой.

- Забудь, я просто пошутил. Как у меня может хватить смелости, жениться на Тиранозавре в юбке? Не принимай это всерьез!

Сказал Цинь Хаодун сев в машину. Не успела Налань Уся наброситься на него как он завел двигатель и покинул полицейский участок.

- Засранец! – воскликнула она, тяжело топнув ногой глядя вслед исчезающему Ламбрджини. Он был первым мужчиной, которого она встретила за последние годы и которого едва понимала.

Как только Цинь Хаодун выехал из полицейского участка его телефон зазвонил. Он проверил, это была Линь Момо.

- Где ты? – раздался голос Линь Момо по ту сторону телефона.

- Я за рулем, катаюсь по городу!

- С этой девчонкой? – даже сама Линь Момо удивилась тому что задала такой вопрос.

- Нет, сам по себе. Что-то не так? – поинтересовался Цинь Хаодун.

- А, да? – у меня прямо сейчас будет встреча, так что я не могу опоздать, чтобы забрать Тан-Тан. Выручишь меня?

- Конечно, без проблем. Тан-Тан же наша дочь, и это и моя забота забирать ее из садика – озорно улыбнулся Цинь Хаодун.

- Ну…

Она потеряла дар речи от этих слов.

«Что ты имеешь ввиду под «нашей “дочерью”. Будто ты ее отец»

Но с другой стороны, учитывая, что Тан-Тан приняла его как крестного отца, он мог быть отчасти прав, и у нее не было причин спорить с этим.

После разговора, он поехал в назначенное время в сторону школы «Золотой Ветви» и детского сада «Нефритовый Лист»

Цинь Хаодун припарковался у школьных ворот. Затем он пошел в детский сад и нашел класс Тан-Тан.

- Сэр, кого вы ищите? – его спросила молодая воспитательница лет двадцати.

Девушка была очень хорошенькой. Она была высокой, с волосами до плеч. Ее одежда подчеркивала ее аппетитные формы.

Увидев такую красивую девушку, работающую здесь воспитателем детского сада Цинь Хаодун был слегка удивлен. Он представился.

- Здравствуйте, я отец Тан-Тан. Я здесь чтобы забрать ее.

- Отец Тан-Тан? – удивленно спросила воспитательница, посмотрев на Цинь Хаодуна, затем она представилась.

- Здравствуйте, я воспитатель Тан-Тан, Ван ЦзяНи. Мы никогда раньше не встречались, поэтому я обязана была проверить, позвонив матери Тан-Тан.

Она достала из кармана свой телефон и собралась позвонить Линь Момо.

- Мисс Ван, в этом нет необходимости, потому что она не ответит – сказал Цинь Хаодун – у нее в этот момент важная встреча. Она послала меня сюда забрать Тан-Тан.

Цинь Хаодун достал свой телефон отыскивая звонок. Затем он показал его ей.

- Папа! Ты пришел забрать меня! – малышка радостно выбежала из класса, когда увидела Цинь Хаодуна. Она прыгнула ему на руки.

Видя, как Тан-Тан и Цинь Хаодун близки и запись в телефоне Ван Цзяни извинилась.

- Извините, но я обязана была спросить так как ни разу вас не встречала.

- Все нормально. Вы просто делаете свою работу. Я Цинь Хаодун и мы будем чаще встречаться в будущем.

Цинь Хаодуну понравилась эта ответственная и красивая воспитательница. После приветствий он вывел Тан-Тан из ворот детского сада.

Когда он только вышел из ворот, группа людей бросилась к нему и полностью его окружила.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 27 - Рогоносец**

Он посмотрел на людей вокруг, и обнаружил что это была Сяо Лили, та которая утром намочила свои штаны, не без его участия. Рядом с ней стоял мужчина лет тридцати. Выглядел он солидно благодаря роскошному костюму, в котором он был.

Десять здоровых мужчин среднего возраста, стоявших рядом с Сяо Лили, и тот мужик в костюме выглядели злыми, готовые в любой момент начать драку.

Малышка понятия не имела, что происходит, она узнала в Сяо Лили мать Чжао Леле. И привычно, вежливо поздоровалась

- Здравствуйте тетя!

Сяо Лили проигнорировала ее и взяла молодого человека за руку. Она подняла руку и требуя, указала ей на Цинь Хаодуна – Милый! Это он издевался надо мной тем утром, ты ради меня должен преподать ему урок!

Малышка никак не ожидала, такого поведения от Сяо Лили. Она испугалась и отвернулась, обхватив Цинь Хаодуна за шею и сказала с широко открытыми глазами.

- Мне так страшно; тетя такая злая!

Цинь Хаодун похлопал свою дочку по спине и сказал.

- Тан-Тан. Помнишь, что я тебе говорил? Пока папа здесь, бояться нечего

- О, я помню это. Папа классный! Мне бояться нечего! – малышка повторила это своим тихим голосом.

Цинь Хаодун удовлетворенно кивнул. Никто не смеет пугать дочь Императора Зеленого Леса, только не в этом мире!

В этот момент молодой человек с противоположной стороны посмотрел на беспечного Цинь Хаодуна и спросил с холодом в голосе.

- Юноша? Это ты обидел мою жену?

- Твою жену? – Цинь Хаодун перевел взгляд со своей дочки на молодого человека. Он обвел взглядом его и Сяо Лили, затем он перевёл взгляд на коротко стриженого мужчину справа от молодого человека.

Вскоре в уголках его рта появилась интригующая улыбка. От Сяо Лили несло запахом как от молодого человека держащего ее за руку, так и от коротко стриженого мужчины, что означало, что у нее есть роман на стороне.

Более того он мог видеть, что Чжао Леле не была связана кровным родством с молодым человеком, вместо этого она была связана кровными узами с коротко стриженым мужчиной.

Внезапно он увидел поднимающий зеленый свет, поднимающий от головы молодого человека в небо. Это был человек с зеленой «головой»

[Заметка переводчика: На китайском «зеленоголовый» это супруг, которому изменяют]

Глаза Цинь Хаодуна пробежались по всем троим. Сяо Лили изрядно нервничала. Но все еще была убеждена что Цинь Хаодун никак не мог знать о ее личных делах.

- Милый, но слишком заносчив и высокомерен! Просто преподай ему урок!

Цинь Хаодун с интересом посмотрел на молодого человека. Он улыбнулся и сказал.

- Ты действительно ее муж?

Рогоносец с гордостью ответил.

- Конечно. Я Чжао Хунмао. Ты обидел мою жену, и ты заплатишь за это!

- Чжао Хунмао? – удивился Цинь Хаодун потому что парня в «зеленой шапке» звали «Красная шапка»

[Заметка переводчика: ХунМао по-китайски означает «Красная Шапка»]

- А что? Ты слышал обо мне? – конечно Чжао Хунмао понятия не имел, о чем думал Цинь Хаодун, но он приосанился и почувствовал гордость.

- Нет, просто я думаю у тебя хорошее имя, правда оно тебе не подходит, но оно хорошее – засмеялся Цинь Хаодун.

До Чжао Хунмао медленно доходило. Похоже он что-то не то сказал. Он повернулся к Сяо Лили и сказал.

- Дорогая, как ты хочешь, чтобы я наказал этого парня?

Видя такое красивое лицо Цинь Хаодуна глаза Сяо Лили вспыхнули от зависти. Почему такой красавчик не ее? Раз уж она не может получить его, то она его уничтожит.

Она жалобно захныкала.

- Милый, я хочу, чтобы ты надрал ему задницу и выбил из него всю дурь!

- Как пожелаешь, дорогая – сказал Чжао Хунмао – затем он посмотрел на коротко стриженого мужчину и сказал – Чжан Дабяо ты слышал, что она сказала? Проучи его!

- Не беспокойтесь, босс. Он обидел вашу жену, я определенно задам ему жару, кто бы он ни был! – ответил Чжан Дабяо смотря на Цинь Хаодуна – слышь паренек, не вини меня в жестокости. Вини себя в глупости за то, что ты связался с женой моего старшего брата!

Малышка посмотрела на злого Чжан Дабяо и спросила.

- Папа, мы будем драться? Учитель нам говорила, что хорошие дети не дерутся с друг другом.

На что Цинь Хаодун улыбнулся и сказал.

- Нет, они здесь чтобы поиграть с тобой. Ты любишь футбол? Они будут мячами, а я буду их пинать, хорошо?

- Да, да! Я обожаю смотреть футбол – весело хлопая в ладоши сказала она.

Чжао Хунмао рассердился видя, что Цинь Хаодун даже не потрудился взглянуть на него.

- Ты играешь со смертью!

Затем он ударил кулаком, который был с размером почти со сковородку, в лицо Цинь Хаодуна. Он раньше служил в спецназе, но был уволен из армии за свои проступки. Так что он был хорошо подготовлен, и его удар был достаточно силен и быстр, чтобы заставить воздух просвистеть.

Чжао Хунмао обратился к Сяо Лили.

- Не волнуйся дорогая. Я никого не пощажу, кто свяжется с моей женой и дочерью.

Не успел он договорить как, Цинь Хаодун поднял правую ногу и ударил Чжан Дабяо в живот.

Удар был такой силы, что Чжан Дабяо согнулся пополам отлетел, как мячик, и с грохотом упал в мусорный бак на обочине дороги, лишь ноги и голова выглядывали из него.

- Классно, классно! Папа играет в футбол! – малышка сразу же повеселела.

Люди вокруг настолько были удивлены, что широко раскрыли рот, особенно Чжао Хунмао потому как он, четко сознавал на что способен Чжан Дабяо. В обычной ситуации четверо из пяти человек не могли даже подойти к нему, поэтому то его и назначили руководителем охраны. Никто не ожидал, что Цинь Хаодун, державший на руках ребенка, ударит его, словно по мячу.

Чжан Дабяо выбрался из мусорного бака, снял с головы банановую кожуру и сказал свои подчиненным.

- Вы что идиоты? Не стойте столбом, избейте его!

Как только он приказал, десяток людей бросились к Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун уворачивался и уклонялся, время от времени нанося удары, все еще держа Тан-Тан на руках. Здоровые лбы отлетали один за другим и катались по земле у ворот детского сада.

- Это так смешно! Папа! Ты такой классный! – остатки страха Тан-Тан мгновенно улетучились, смотря как папа пинал тех не хороших людей, словно мячей.

Некоторые из этих людей познали на что был способен Цинь Хаодун и они в страхе отползли и спрятались; остальные же лежали притворяясь бессознательными телами. Никто из них больше не хотел иметь дело с ним.

- Чжан Дабяо, командир этих неудачников, получил пинок под зад и был повешен на дерево, после второго раза, когда он бросился на Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун легко справился с этими муравьями. Он повернулся к Чжао Хунмао и Сяо Лили и спросил.

- Как вам такое? Все еще хотите играть?

- Ты… - Чжао Хунмао был совершенно потрясен боевым мастерством Цинь Хаодуна и едва мог говорить.

Сяо Лили все еще держалась самоуверенно и заносчиво. Она шагнула вперед и высокомерно указала пальцем на его нос и закричала.

- Эй альфонс! Ты должно быть гордишься своим «искусным» мастерством, но мой муж вице-президент компании Линь-Групп! Ты ему не ровня, тебе не тягаться с ним.

- Линь-Групп? – Цинь Хаодун остановился на секунду, потому что, насколько он знал, в городе Цзяньнань была только одна такая компания. Этот парень подчиняется Линь Момо?

Цинь Хаодун молчал и Сяо Лили приняла это за страх. Она продолжила еще более надменно.

- О, теперь ты испугался? Так склони же колени и извинись передо мной! Вместе со своей маленькой внебрачной засранкой!

До этого момента Цинь Хаодун был в хорошем настроении и с юмором относился к этой нелепой ситуации, но сейчас его лицо приобрело суровый вид.

Легенда гласила что Драконы не подпускали и запрещали притрагиваться к чешуям, они убивали всех, кто смел притрагиваться к ним. Малышка была его «запретной чешуйкой»

Его не сильно беспокоило то что она подошла к ним и даже снисходительно отнесся к тому что она указала на него пальцем, но, когда он оскорбил его дочку назвав ее внебрачной засранкой, он не мог этого стерпеть.

- На колени!

После гневного выкрика Сяо Лили ее обуял мощный холод. Она задрожала и опустилась на колени, тело ее вышло из-под контроля.

- С лицом подобным цветку, но с сердцем змеи. Такая коварная женщина, как ты, должны быть наказана!

Цинь Хаодун протянул руку и щелкнул перед лицом Сяо Лили. Никто не мог видеть, что он сделал, но позже они увидели, что все лицо Сяо Лили было изменено. Ее рот исказился, глаза перекошены, нос сломан. Стать еще уродливее было не выполнимой задачей.

- Эта так безобразно и некрасиво, Тан-Тан, не смотри сюда!

Малышка закрыла глаза своими пухлыми ручками, и перестала смотреть на нее.

- Что ты сделал со мной?

- Сяо Лили закричала на Цинь Хаодуна, потому что она заметила изменения в лицах окружающих.

Цинь Хаодун холодно заметил

- Теперь твоя уродливость под стать твоему коварству.

Он уничтожил красоту Сяо Лили. Если бы не Тан-Тан то она купалась бы в своей крови.

- Что? Что ты сделал со мной? – Сяо Лили была в полной панике. Она достала из сумки косметичку и заглянула в нее.

-Ох…

Увидев в зеркале настолько уродливое лицо, она жалобно вскрикнула. Ее прекрасное лицо боло тем чем она гордилась и жила. Она забавлялась с мужчинами, вертела ими как хотела. И теперь она, красота была уничтожена, все было кончено.

- Милый! Отомсти за меня! Убей его для меня! Убей его!

Чжао Хунмао взглянул на это отвратительное лицо и ничем не мог помочь, чувствуя лишь холод. Он лишь сказал Цинь Хаодуну.

- Что ты сделал с моей женой? Просто верни все как было! Или компания Линь тебе не простит! Независимо от того, каким бы то ни было возможностями ты не обладал, тебе не совладать Линь Групп!

Цинь Хаодун презрительно посмотрел на него и сказал.

- А ты не слишком ли болтлив? Ты представитель компании Линь?

- А я тебе, о чем говорю? Я вице-президент компании Линь. Я представитель.

Чжао Хунмао пытался оказать давление на Цинь Хаодуна рассказав о своем положении в компании и вынуждал Цинь Хаодуна вернуть Сяо Лили ее красоту. В этот момент у ворот детского сада остановился лимузин Бентли.

- С каких это пор ты начал представлять компанию Линь? – когда дверь открылась, из нее, словно королева вышла Линь Момо.

Чжао Хунмао не ожидал что столкнется здесь с Линь Момо, его сердце екнуло на секунду. В нем зародились дурные чувства.

- Мамочка! Мамочка! Обнимашки! Обнимашки! Я так соскучилась по тебе! – закричала малышка и прыгнула на руки к Линь Момо.

- Президент, Президент Линь…

Теперь Чжао Хунмао был в полном шоке, в таком же состоянии были и Чжанг Дабяо, который только что слез с дерева, и все остальные.

Все они относились к отделу безопасности компании Линь, а Чжан Дабяо был руководителем отдела.

Чжао Хунмао был в хороших отношениях с Чжан Дабяо. Поэтому Чжан Дабяо не раздумывая, решил помочь, когда его попросили разобраться с щуплым мальчиком и преподать несколько уроков. Он схватил костюм и вышел.

Ему и в голову прийти не могло что парень, за которым они охотились, был из семьи Линь Момо, президента Линь-Групп. Теперь он хотел просто умереть.

Линь Момо держала малышку на руках и холодно глядя на Чжао Хунмао и Чжан Дабяо спросила.

- Что здесь происходит? Может мне кто-нибудь объяснить?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 28 - Быть у кого-то на содержании?**

Ну… - теперь Чжао Хунмао был полностью потрясен. Он собирался незаметно взять охранников, чтобы отомстить за жену, но не ожидал, что столкнется с Линь Момо. Он не знал, как все это объяснить.

Чжан Дабяо и остальным было еще сложнее объяснить ситуацию. Им хотелось спрятать голову в своих руках, и что хуже всего, это то что они могли потерять работу.

- Мамочка, я знаю – малышка начала говорить в то время как другие молчали – мама Чжао Леле позволила этим людям бить папу, а папа распинал их как будто бы они мячики. А еще мама Чжао Леле назвала меня внебрачной засранкой, поэтому папа использовал магию и превратил ее в уродину.

Она оглянулась, чтобы посмотреть на Сяо Лили, когда она говорила. Затем она закрыла глаза руками. Это выглядело так умилительно, что все вокруг засмеялись.

Линь Момо слегка удивилась, услышав, краткий рассказ от малышки. Уродина, стоящая перед ней, оказалась Сяо Лили, ту которую она встретила утром. Теперь она поняла в чем дело. Женщина должно быть повздорила с Цинь Хаодуном, но они не ожидали что Цинь Хаодун может преподать им настолько «ценный» урок.

- Мне очень жаль, Президент Линь, я не знал, что они ваши муж и дочка!

Единственное что мог делать Чжао Хунмао в этой ситуации — это кланяться и извиняться. В то же время ему было любопытно, ведь всем было известно, что Линь Момо славилась своей холодностью и неприступностью. Она никогда не выходила замуж, так откуда же у нее взялись дочь и муж?

С его точки зрения эти трое были семьей, так как эта маленькая девочка называла ее мамой, а того молодого парня, папой.

Для Линь Момо это было бы сложно объяснить, но она не собиралась этого делать для Чжао Хунмао.

- Ты назвала мою дочку внебрачной засранкой? – ее безразличное лицо, выражало весь холод и молчаливую угрозу. Ей больше всего было ненавистно, то что ее драгоценную девочку обзывали «брошенкой», «внебрачной засранкой»

- Простите, Президент Линь, мы не знали, что она ваша дочь!

Чжао Хунмао не знал происхождения этой девочки, но он должен был извиниться, потому что сегодня была его вина.

Вице-президент, отдел безопасности принадлежит компании. Они не ваша личная собственность. Тебе не дозволяется использовать их по своей прихоти, в частности использовать их для драки чтобы отмстить за свою жену – холодно сказала Линь Момо – Ты злоупотребил своими должностными полномочиями и нанес большой ущерб компании, поэтому с этого момента ты отстранен с этой должности.

После этого она повернулась к Чжан Дабяо и другим.

- Вы больше не сотрудники Линь-Групп, теперь можете собрать свои вещички и проваливать!

Линь Момо выглядела суровой и сердитой, но внутри она была довольной. Отец Чжао Хунмао, Чжао Чжунчэнь был одним из руководителей Линь-Групп, а также крупным акционером.

Полагаясь на своего отца, Чжао Хунмао долго соперничал с Линь Момо за власть. Он постоянно доставлял ей неприятности, но сегодня у нее наконец-то появился шанс преподать ему урок.

В то же время департамент безопасности финансировался Чжао Хунмао, так что Чжан Дабяо и другие люди все были из его группировки. Сегодня была хорошая возможность уничтожить их всех. Другими словами, Цинь Хаодун помог ей осуществить, то что она хотела сделать уже давно.

Чжан Дабяо и другие охранники знали, что с этим уже ничего не поделаешь, поэтому они приняли это и с сожалением ушли.

Чжао Хунмао воздохнул и сказал.

- Президент Линь, я признаю ошибку, которую совершил сегодня, но пожалуйста, скажите вашему мужу проявить свое милосердие. Пожалуйста, простите мою жену.

Сяо Лили поняла, что сегодня натворила больших проблем, и ей нечего было терять. Она жалобно умоляла Цинь Хаодуна.

- Пожалуйста, я знаю, я была не права. Прошу прости меня хотя бы раз! Верни мне мое прежнее лицо!

Цинь Хаодун лишь фыркнул, проигнорировав ее. Она обозвала его дочь, дочь Императора Зеленого Леса, внебрачной засранкой. Ей сегодня так повезло, потому что за это, он мог бы и убить ее.

Видя, что Цинь Хаодун игнорирует ее мольбу, Чжао Хунмао изменился в лице.

- Калечить внешность людей — это преступление. Я вызову полицию!

Цинь Хаодун улыбнувшись сказал.

- Вызывай если хочешь, но для начала я предлагаю тебе отвезти свою дочь в больнице и сделать ДНК-тест.

- Что ты имеешь ввиду?

- Ты не понимаешь, о чем я? Я говорю тебе, ты будешь выглядеть жалким, как только узнаешь результаты теста-ДНК.

Чжао Хунмао тут же повернулся к Сяо Лили. Он всегда был озадачен, тем что его дочь совсем не походила на него. Теперь он стал еще более подозрителен, как только услышал, что сказал Цинь Хаодун.

- Милый, не слушай его. Леле – твоя дочь, и тебе не нужно делать тест.

- Сначала поедем домой, дрянь! – Чжао Хунмао развернулся и ушел после этого. Он поехал взять дочь для анализа ДНК.

У Сяо Лили не было времени умолять Цинь Хаодуна. Она поспешила догнать его, потому что точно знала, кто был отцом ребенка, и все будет кончено, как только появятся результаты.

Толпа разошлась после их ухода.

- Папа ты такой классный! Люблю тебя! – малышка расцеловала Цинь Хаодуна.

- Хаодун, тебе следует быть осторожней. Ты изуродовал женщину. У тебя будут проблемы если она заявит в полицию – обеспокоенно сказала Линь Момо.

- Все в порядке. Все больницы куда они обратятся, будут квалифицировать это как врожденный дефект. Им нет смысла звонить в полицию.

Цинь Хаодун совсем не беспокоился на этот счет. Он посмотрел на Линь Момо, и озорно ухмыльнулся.

- У меня сегодня появилась новая машина, как насчет того, чтобы прокатить тебя и Тан-Тан?

- Круто! Круто! Я хочу увидеть папину машину! – сразу повеселела малышка.

- Где твоя новая машина? – спросила Линь Момо.

Цинь Хаодун указал на Ламборджини Сентенарио припаркованный у обочины.

- Вот он.

В данный момент, автомобиль был окружен шестью или семью автолюбителями, которые бурно обсуждали внешний вид, характеристики машины и.т.д

- Папа! У тебя такая красивая машина! Я хочу покататься на ней – малышке тоже понравился этот автомобиль.

Линь Момо нахмурившись спросила Цинь Хаодуна.

- Это подарок от той женщины?

- Ну… можно и так сказать.

Линь Момо прервала его, Цинь Хаодуна уже собравшегося все объяснить.

- Как ты мог так поступить? Ты мог сказать мне, если тебе не хватало денег. Как ты можешь так поступать?

- Что я сделал? – спросил Цинь Хаодун увидев сердитое лицо Линь Момо. Похоже, что мать малышки, считала, что какая-то женщина содержала его в качестве жиголо.

- Ты думаешь я у кого-то на содержании?

- Разве не так? Кто еще будет дарить такую дорогую машину? Не пытайся меня одурачить? Этот Ламборджини Сентенарио стоит более 40 миллионов. Со стороны выглядит так что нувориша\* готова потратить на тебя такие деньги.

[Нувориш - быстро разбогатевший человек из низкого сословия. Имеет пренебрежительную коннотацию, характеризует людей как выскочек сорящими деньгами направо и налево. В английском переводе изначально написано Nabob - европеец, разбогатевший в Индии (во время колонизации)]

Линь Момо почему-то сильно разозлилась, но даже сама не сознавала, насколько сильно была зла.

- Ты меня неправильно поняла. Эта машина была оплачена в качестве лечения, и я заслужил это – сказал Цинь Хаодун и с ухмылкой продолжил – Никто не может себе позволить содержать меня, но я могу дать тебе 20% скидку, если хочешь! =)

Линь Момо облегченно вздохнула, словно камень с души сняли. Семья Линь дарила дорогие подарки, и конечно же другие семьи тоже дарили их.

Выражение ее лица смягчилось. Она закатила глаза и ответила Цинь Хаодуну.

- Хватит выпендриваться; никто не хочет тебя содержать!

- Я хочу, я хочу содержать папу! – начала восклицать малышка, а затем спросила – Папа, а что значит «содержать»

Цинь Хаодун обнял Тан-Тан, и его руки коснулись пышной груди матери. Линь Момо покрылась румянцем.

Цинь Хаодун воспользовался его неожиданным преимуществом, поэтому он чувствовал себя счастливым внутри, но снаружи он выглядел серьезным, он начал объяснять малышке.

- «Содержание» означает что ты кормишь кого-то, давая ему одежду и деньги!

- О, значит мама содержит меня!

- Мама и папа растят и воспитывают тебя, так что это не совсем «содержание» - пытался объяснить Цинь Хаодун. Он понял, что сложно будет ей объяснить это, поэтому быстро сменил тему.

- Тан-Тан, как насчет того, чтобы прокатиться с тобой и мамой?

- Хорошо – сказала Линь Момо - мы и так уже потеряли слишком много времени, а сейчас почти время ужина. Тан-Тан, наверное, уже проголодалась; поехали домой для начала.

С этими словами она не стала возвращаться в свой Роллс Ройс. Вместо этого она обняла малышку и села на переднее место. Цинь Хаодун отвез семью на виллу семьи Линь.

К их возвращению обед был уже подан. Линь Чжиюань ждал их возвращения.

После ужина, он время от времени поглядывал на Цинь Хаодун, видимо хотел что-то сказать, но никак не решался.

Цинь Хаодуну нравился тесть, поэтому он спросил.

- Президент Линь, вы хотите мне что-то сказать?

- Ну… так сразу и не скажешь! – сказал Линь Чжиюань явно чего-то смущаясь.

- Президент Линь, мы теперь семья, если что-то хотите сказать, просто скажите.

Малышка тут же закричала

- Да дедушка, мы теперь семья, семья!

- Ну раз так – Линь Чжиюань пересилил себя и все же сказал – у меня есть хороший друг, который узнал, что, благодаря твоему мастерству была вылечена Тан-Тан, поэтому он попросил меня об одолжении.

- В этом нет ничего такого, я же ведь доктор, мой долг лечить пациентов, не говоря уже о том, что он ваш друг. Это не составит труда.

Цинь Хаодун согласился без колебания. В то же время он задавался вопросом, почему Линь Чжиюань до этого, ходил вокруг да около, вместо того чтобы сразу сказать об этом.

- Ну… понимаешь… - Линь Чжиюань покраснел и сказал – это не совсем пациент, это собака!

Когда он закончил Линь Момо возмущенно сказала, не успев и рта раскрыть Цинь Хаодуну.

- Папа! О чем ты говоришь? Цинь Хаодун доктор, а не ветеринар! Как он может лечить животных?

После этого она тайком взглянула на него. Другие люди с такими блестящими навыками в медицине наверняка были бы раздражены, а то и вовсе рассержены, если бы их попросили вылечить собаку.

Цинь Хаодун не сердился. Ему стало смешно. Неудивительно, что Линь Чжиюань был в сомнениях и никак не решался сказать. Оказалось, что он хотел, чтобы Цинь Хаодун вылечил собаку.

Малышка воскликнула.

- Песик! Песик! Тан-Тан любит их.

Линь Чжиюань сказал.

- Доктор Цинь, я буду откровенен. Я бы не попросил бы тебя, будь это обычная собака

Услышав, это Цинь Хаодун посмотрел на него с большим интересом и спросил.

- Что такого особенного в этой собаке?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 29 - Ринг для собачьих боев**

Линь Чжиюань сказал

- Мой старый друг его зовут Бай Цзыпин. Он управляет большой ареной собачьих боев и хорошо известен как Король собак в городе Цзяньнань. Не так давно он приобрел двух чистокровных белоснежных Мастифов из Тибета, что обошлось ему более чем в 30 миллионов юаней.

- Так дорого – глаза Линь Момо были широко открыты в удивлении. Хотя она и отвечала за миллиардные активы Линь-Групп, она себе и представить не могла, что две собаки могут быть проданы по такой высокой цене.

- Это породистые мастифы. Цена на них естественно высокая, так как мать белоснежного мастифа в то время была беременной. Когда она родит маленького щенка мастифа, за него можно выручить много денег.

Бай Цзыпин очень все хорошо рассчитал, но он не ожидал, что два снежных мастифа вскоре после приезда в Цзяньнань, заболеют. Они все время болели – вздохнул и сказал Линь Чжиюань.

Хотя наконец эти два щенка, родились уже два дня назад, они также больны и не могут самостоятельно есть. Несмотря на то что было приглашено множество ветеринаров для их лечения, все это оказалось бесполезным. Если это все продолжится в том же ключе, я боюсь, что не только приплод погибнет, но и взрослые собаки.

- Вчера, во время посиделок, я как раз говорил о твоих великолепных медицинских навыках, поэтому он хотел попросить вас попробовать вылечить его белоснежных мастифов.

Говоря это, он немного он смутился и добавил – Доктор Цинь пожалуйста, не думай слишком много об этом. Если это удобно для тебя, пожалуйста посмотрите, что там да как, а если нет, просто забудь об этом.

Малышка обвила своими руками шею Цинь Хаодуна и заканючила.

- Папа, я хочу увидеть щеночков.

- Ну что ж пошли посмотрим! – согласился Цинь Хаодун.

Будучи в мире Культивации, ему приходилось лечить животных. Он не отказывался лечить ни людей, ни животных. Более того, малышка уже выпрашивала, что хочет идти и посмотреть на них.

- Отлично. Пойдемте туда и посмотрим. Я понятия не имею, как долго смогут они смогут продержаться – счастливо сказал Линь Чжиюань.

Цинь Хаодун кивнул, держа малышку на руках и следуя за Линь Чжиюанем. Линь Момо нужно было с кое с чем разобраться, поэтому она не пошла за ними на ринг собачьих боев.

Выйдя из дома, все трое сели во внедорожник Линь Чжиюань и направились за пределы города Цзяньнань.

Через полчаса внедорожник выехал из города и прибыл на перекресток в 50 километрах к северу от города Цзяньнань. Они были уже весьма отдалены от города.

Выехав за узкую дорогу, они столкнулись с двумя постами охраны, прежде чем смогли далеко уехать. Один из них проверил номер машины, другой багажник.

Линь Чжиюань боялся, что Цинь Хаодун будет недоволен и быстро объяснил – Бай Цзыпину потребовалось пять лет и 100 миллионов юаней, чтобы создать этот Ринг Собачьих Боев. Естественно, необходимо было сделать некоторые ограничения для людей, которые сюда приезжают. Если действительно появились неприятности, то это не ограничилось бы просто деньгами.

К счастью, те, кто проверял их, были знакомы с Линь Чжиюанем. После недолгой проверки их пропустили.

Проехав еще десять минут, они наконец добрались до ринга собачьих боев. Снаружи он выглядел как дом отдыха с пышной растительностью и зеленью. Несколько европейских вилл окружали большое купольное здание, вокруг которого виднелись роскошные автомобили.

Выйдя из машины, все трое вышли на арену собачьих боев, и к ним тут же подошла домоправительница.

- Мистер Линь, вы пришли! – Линь Чжиюань был частым гостем этого места, и домоправительница была очень хорошо с ним знакома.

- Где Бай Цзыпин? Отведи меня к нему.

- Мой хозяин за ареной. Состояние Снежных Мастифов ухудшается. Два щенка умирают. Он только что пригласил известного ветеринара из столицы, чтобы вылечить их – сказала домоправительница, ведя Цинь Хаодуна, Тан-Тан, и Линь Чжиюаня.

Здание под куполом было ареной собачьих боев, а за ним находилась большая площадка для разведения собак. Питомник был построен в очень уникальном стиле и повсюду можно было увидеть множество разнообразных дорогих собак.

Тан-Тан была в радостном возбуждении, увидев этих собак – Собачки! Собачки! Так здорово! Папа, я хочу щеночка.

- Хорошо, будь паинькой и не шуми и позже, я дам тебе одну из самых красивых и милых собак.

Лицо малышки сияло от волнения и предвкушения.

Арена собачьих боев была очень большой и шли они больше десяти минут, прежде чем оказались перед большим питомником. Если другие псарни были обычными «домами», то эта была роскошной «виллой»

Эта псарня не только была более ста квадратных метров, но и полностью была закрытым зданием из армированных волокон пластмассы, с отличным освещением и кондиционером. Хотя в Цзяньнани стояла середина лета, температура в питомнике была очень низкой где-то около 3-12 градусов.

Температура снаружи и внутри сильно отличалась, так что войдя в него, Линь Чжиюань не мог не простудиться. Цинь Хаодун имел подлинную Ци, чтобы защитить свое тело также и тело Тан-Тан было значительно улучшено после принятия таблетки очищения костного мозга и сутры Сюаньтянь что циркулировала внутри нее. Она быстро адаптировалась к нынешним условиям и не чувствовала дискомфорта.

Войдя в питомник, они увидели, что вторая дверь сделана из стальных прутьев толщиной с большой палец человека. Там стоял импозантный мужчина средних лет и разговаривал с двумя людьми в белых халатах.

За забором стояли два больших и два маленьких снежных мастифа. Два больших мастифа были огромны, а их головы и лапы были соразмерны головам и лапам львов.

Два других маленьких снежных мастифа которые родились не так давно, выглядели как два маленьких пушистых снежка и им не хватало жизненной силы. Если бы они не дрожали при дыхании, другие бы подумали бы, что они мертвы.

Хоть и состояние двух взрослых мастифов было лучше, но и они были не в идеальной форме, мать мастифов лежала на земле неподвижно едва дыша, животом вниз закрыв глаза. Кобель выглядел поживее и время от времени поглядывал на дверь настороженными глазами.

Мужчину средних лет звали Бай Цзыпин, он был владельцем арены собачьих боев. В это время он выглядел мрачнее тучи. Увидев Линь Чжиюаня, он просто кивнул ему в качестве приветствия, не обратив внимания на Цинь Хаодуна.

Он уже много лет управлял своей ареной, которая приносила ему ежедневный доход. Поэтому вся его семья была очень богата и 30 миллионов юаней, которые он потратил на мастифов, были для них мелочью.

Просто эти два породистых мастифа были очень редки, а он любил собак, поэтому он беспокоился за них.

Что качается двух других людей, которые были одеты в белые плащи, один из них был лысым мужчиной 50 лет. Он был известным ветеринаром Цюй Ваньцаем и был приглашен, Бай Цзыпином, сюда из столицы. Человек, стоявший позади него, был учеником Лю Хайбинем.

Под белым халатом Цюй Ваньцая был дорогой костюм, а на запястьях часы стоимостью в сотни тысяч юаней. Он держал мощный стетоскоп, наблюдая за снежными мастифами.

Лю Хайбинь стоял рядом с ним и осторожно ждал, держа в руке веер. Хотя температура в питомнике была уже очень низкой, она все же поднималась время от времени и Лю Хайбинь с подобострастием махал ею.

Цинь Хаодун счел это забавным.

«Он же просто ветеринар. И почему он ведет себя как напыщенный препод?»

Линь Чжиюань видел, что Цюй Ваньцай занят щенятами, потому из вежливости не стал говорить, а просто стоял и смотрел.

- Папа, щеночки такие белые! – малышка была очень взволнована и указала на двух маленьких белых комочка и сказала – Папа, почему два щеночка не двигаются? Я хочу поиграть с ними.

- Потому что они больны, и смогут играть с тобой только тогда, когда будут вылечены.

Цинь Хаодун стоял позади них и успокаивал Лю Хайбинь. Он говорил спокойно и не громко.

Однако в это время Лю Хайбинь, стоявший рядом с Цюй Ваньцаем с льстивым выражением лица, не был рад их слышать. Он обернулся и вскрикнул – Замолчите! Не видите мой учитель лечит собак?

Малышка с азартным волнением смотрела на щенков и была испугана голосом Лю Хайбина. Она поспешно отвернулась, чтобы обнять Цинь Хаодун за шею.

- Папа, он такой страшный – малышка сказала с некоторым напряжением.

- Не бойся. Разве я не говорил тебе, что пока я с тобой, тебе нечего бояться? – сказал Цинь Хаодун глядя на Лю Хайбина – Помнишь, когда мы пришли сюда в это место, я предупреждал тебя что в питомнике неизбежно будут лаять собаки?

- Ты… - Лю Хайбинь был так зол, что его лицо сразу покраснело, он готов был к драке. В этот момент Цюй Ваньцай положил стетоскоп и обернувшись сказал – не шумите.

Затем он повернулся к Бай Цзыпину.

- Мистер Бай, вы же знаете, что меня нельзя беспокоить во время лечения, потому, пожалуйста, скажите этим людям выйти!

Видя, что и мастер, и ученик так напыщенны, Цинь Хаодун не мог, не нахмуриться.

- Он просто ветеринар, но требует других, заткнуться и уйти. Как можно быть таким надменным и напыщенным?

До этого момента не замечавший их, Бай Цзыпин наконец-то обратил внимание на Цинь Хаодуна и Тан-Тан и понял, что их привел сюда Линь Чжиюань. Он и Линь Чжиюань были друзьями много лет. Даже если эти два снежны мастифа, которые стоят 30 миллионов юаней, умрут от болезни, это никак не повлияет на их дружбу. Естественно, что он не стал их прогонять.

- Мистер Цюй Ваньцай, это мой старый друг и его семья. Какая разница если они останутся и посмотрят, в этом же нет ничего страшного?

Не успел Цюй Ваньцай ответить, как Лю Хайбинь окликнул.

- Нет! Разница есть! Мой учитель – лучший ветеринар Провинции Цзяньнань. Что если другие втайне выведают его врачебные техники?

- Мистер Бай, если вы не хотите выполнять мои условия, я прекращу лечение – с высокомерием и гордостью сказал Цюй Ваньцай – Вы должны знать, что есть много людей, которые выстраиваются в очередь, чтобы получить лечение от меня.

Бай Цзыпин слегка нахмурился, ему не хотелось вступать в перепалку с этими двумя и поэтому он сказал – я заплачу вам на пятьдесят тысяч юаней больше, проблема решена?

- О, уже нет проблем. Думаю, я смогу превозмочь эту сложность! – Цюй Ваньцай немедленно изменил свой подход к делу и согласился на новые условия.

- В таком случае, прошу обратить внимание на лечении моих собак, Доктор Цюй! – тихим голосом сказал Бай Цзыпин.

Как деловой человек, он был знаком со многими людьми, такими как Цюй Ваньцай и Лю Хайбинь, которые думали ни о чем, кроме как извлечение прибыли, поэтому он не был удивлен, увидев такую разительную перемену в подходах и отношениях. Более того Цюй Ваньцай был действительно известным человеком в ветеринарной сфере. Говорят, он излечил многих домашних животных.

Цюй Ваньцай снова заговорил.

- Я уже выяснил, что у этих двух снежных мастифов слишком много «тепла» внутри их тел, поэтому они и заболевают. Как мы все знаем, Тибет относится к горному региону, а там очень холодно. Однако здесь в Цзяньнани очень жарко. Человек иногда заболевает климатическими болезнями, что уж говорить о собаках.

- Вы можете их вылечить? – спросил Бай Цзыпин.

За эти дни он успел пригласить уже много ветеринаров, и в основном все они говорили, что мастифы получили климатическую болезнь из-за жаркой погоды, но никто не знал, как их вылечить.

Цюй Ваньцай с гордостью сказал.

- Конечно, я могу вылечить их; я лучший ветеринар в Цзяньнани. Два взрослых снежных мастифа будут в порядке после приема моего лекарства, но два новорождённых щенка слишком слабы, чтобы принять лекарство. Боюсь, мы можем только отказаться от них.

Услышав, что двух взрослых мастифов можно спасти, Бай Цзыпин немного успокоился. Появятся и другие щенки, главное, чтобы взрослые мастифы выжили.

- Тогда, пожалуйста, помогите им мистер Цюй.

Цюй Ваньцай повернулся чтобы взять два шприца от Лю Хайбина и вручил их Бай Цзыпину.

- Пусть ваши дрессировщики вводят это лекарство вашим мастифам и в скором времени вы увидите эффект.

Бай Цзыпин нахмурился.

- Боюсь это будет не так просто. С тех пор, как сука ощенилась, кобель стал очень агрессивным. Даже дрессировщики не осмеливаются входить. Будет трудно делать им уколы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 30 - Невиданная сцена**

- Это легко, потому что у меня есть пистолет с транквилизатором!

Как профессиональный ветеринар, Цюй Ваньцай был хорошо подготовлен. Он достал из ящика с инструментами Лю Хайбиня пистолет с транквилизатором. Загрузив в него лекарство, он был готов стрелять в двух взрослых снежных мастифов в клетке.

- Папа, почему они хотят стрелять в собачек? – нервно закричала малышка.

Цинь Хаодун ответил

- Потому что они ни на что не годны и не могут вылечить болезнь этих псов, поэтому они и хотят убить их!

- Парнишка, о чем ты говоришь? – Цюй Ваньцай опустил пистолет и злобно посмотрел на Цинь Хаодуна. Тогда он сказал Бай Цзыпину.

- Мистер Бай, вы видите? Здесь каждый может нести чушь, я не могу работать в таких условиях, я отказываюсь от лечения.

Бай Цзыпин посмотрел на Линь Чжиюаня. Он не знал, кто такой Цинь Хаодун, но чувствовал, что Цинь Хаодун уж слишком погорячился с таким заявлением.

Затем слово сказал Линь Чжиюань.

- Бай, дружище, это Цинь Хаодун, Доктор Цинь о котором я рассказывал.

Бай Цзыпин считал, что врач, вылечивший Линь Момо, должен быть пожилым человеком, и не ожидал, что это будет такой молодой парень как тот, стоящий перед ним, что изрядно удивило его. Тем не менее он все-таки подошел к нему и дружелюбно сказал.

- Приятно познакомиться Доктор Цинь.

Цинь Хаодун слегка кивнул и сказал.

- Мистер Бай, если вы позволите и дальше этим двум идиотам мучить ваших собак, то они определенно убьют их.

- Эй ты мудак, кого ты там идиотом назвал?

- Мой учитель – известный ветеринар. А ты кто такой? Какое право ты имеешь утверждать, что мой учитель их мучает? – Цюй Ваньцай и Лю Хайбинь завизжали как кошки, которым наступили на хвост.

Цинь Хаодун даже не посмотрел на них и сказал Бай Цзыпину.

- Эти два мастифа слишком слабы сейчас. И если им ввести транквилизатор, то кобель может и выживет, а вот сука может умереть из-за этого.

- Это… - услышав слова Цинь Хаодун, Бай Цзыпин тут же напрягся.

- Кто ты такой? Почему я раньше не слышал о тебе как о ветеринаре в Цзаньнане? – холодно спросил Цюй Ваньцай.

- Это естественно, что вы никогда не слышали обо мне, ведь я Врач, а не ветеринар!

- Врач? – Цюй Ваньцай вдруг рассердился и закричал – врачи и ветеринары совершенно разные профессии. Немного ли ты о себе возомнил? Хватит выделываться передо мной. Даже если ты известный врач, ты все равно не знаешь, как лечить собак.

- Не рассматривай других, сквозь призму своей никчемности – презрительно сказал Цинь Хаодун – есть много взаимодействующих вещей, для лечения людей и собак. Просто ты об этом не знаешь.

Узнав, что этот молодой человек не ветеринар, Цюй Ваньцай сразу приободрился и крикнул Бай Цзыпину.

- Мистер Бай, я перестаю лечить ваших собак.

Цинь Хаодун прекрасно понимал, что этот старик просто угрожает Бай Цзыпину, поэтому он с усмешкой сказал.

- Это было бы даже лучше, иначе эти снежные мастифы были бы убиты тобою.

Лю Хайбинь поддержал своего учителя.

- Не пори ерунду. Мой учитель – лучший ветеринар в Провинции Цзяньнань.

Цинь Хаодун брезгливо посмотрел на них и сказал Бай Цзыпину.

- Мистер Бай, эти два мастифа заболели из-за холода, а не тепла внутри их тел. Если вы позволите этим двум идиотам ввести какое-либо лекарство мастифам, чтобы очистить тепло внутри их тело, мастифы будут убиты.

- Глупость! Что за нелепость! – кричал Цюй Ваньцай – Этот, парень ничего не знает. Мастифы живут в Тибете, в высокогорном регионе. Они могут выжить при температуре от шестидесяти до семидесяти градусов ниже нуля. Как они вообще могут заболеть от холода? Прежде чем нести чушь, ты должен знать элементарные вещи, ясно?

Бай Цзыпин тоже слегка нахмурился. Многие люди знали, что тибетские мастифы привычны к холоду и не терпят жары. Именно по этой причине он специально построил этот питомник и хотел помочь тибетским мастифам пережить это лето с кондиционерами.

- Это правда, что тибетские мастифы живут в высокогорных районах и не боятся холода, но холодный воздух, производимый кондиционерами, не естественен, он синтетический и идет вразрез законам природы. Такой вид холодного воздуха может заставить даже человека серьёзно заболеть разными болезнями, что уж говорить о мастифах которые близки к природе.

Затем он повернул голову, чтобы взглянуть на Бай Цзыпина и сказал.

- Мистер Бай, подумайте об этом. После того, как эти два снежных мастифа вошли в эту кондиционированную комнату, их состояние ухудшалось день ото дня? Более того, ветеринары, которых вы приглашали, все они использовали лекарство, для изгнания тепла внутри их тел. Ну и как, пошло ли это на пользу?

- Если я не ошибаюсь, то мастифы с каждым приемом лекарств слабели и теперь они в нынешнем плачевном состоянии.

Взгляд Бай Цзыпина изменился. Как и сказал Цинь Хаодун эти два снежных мастифа не были приспособлены к условиям. Ко времени прибытия в город Цзяньнань они все еще были здоровыми. С тех пор как они вошли в эту комнату с кондиционером, они становились все слабее и слабее.

Затем он также нашел ветеринаров, чтобы вылечить их, но лечение только усугубляла их положение. Все эти люди думали, что мастифы страдают от жары и использовали лекарства, чтобы извлечь этот жар из их тел. Теперь, похоже, что эти методы лечения лишь ухудшали состояние мастифов. Неудивительно что мать мастифов умирает.

- Вам, доктору, который лечит людей, видимо очень забавно приходить сюда лечить собак и упрекать меня в том, что я поставил неверный диагноз.

Тогда Цюй Ваньцай снова обратился к Бай Цзыпину.

- У каждого человека своя специализация, так что, пожалуйста, не слушайте чепуху от этого врача. Я профессиональный врач. И говорю вам что эти два снежных мастифа заболели из-за летней жары. Причина, по которой предыдущие ветеринары не вылечили их, заключается в том, что навыки этих людей недостаточны хороши, и они не выбрали правильное лекарство. Как только я введу это лекарство мастифам, это определенно сработает, и немедленно!

Цинь Хаодун молчал, он уже сказал то, что хотел. Какой выбор сделать, решал Бай Цзыпин. Если он выберет, поверить Цюй Ваньцаю, то такова судьба снежных мастифов.

Бай, друг, послушай меня. Доктор Цинь обладает уникальными навыками, правильно будет поверить ему – Линь Чжиюань чрезвычайно верил в Цинь Хаодуна, он был его большим поклонником.

- Папа крутой. Он точно вылечит собачек – сказала малышка своим детским голосом.

Бай Цзыпин чуть было замешкался на мгновение, но быстро принял решение. Он выбрал довериться Цинь Хаодуну. Потому что рецепты, которые ветеринары прописывали раньше, действительно использовались, чтобы очистить тепло внутри мастифов, что почти не убило их. Они не произвели никакого эффекта, кроме отрицательного.

- Доктор Цинь, пожалуйста помогите этим двум снежным мастифам.

Видя, что Бай Цзыпин не поверил ему, Цюй Ваньцай тут же изменился в лице.

- Мистер Бай, если вы не хотите, чтобы я лечил их сейчас, то в следующий раз, если вы будете нуждаться в моих услугах, то, вам придется заплатить мне в десять раз больше.

По его мнению, Цинь Хаодун, обычный врач, который лечил людей, и он несомненно потерпит неудачу в лечении этих двух мастифов, поэтому позже Бай Цзыпин обязательно попросит его продолжить лечение.

Поэтому он не ушел сразу, а остался стоять, ожидая, когда Цинь Хаодун ударит в грязь лицом. Он ждал, момента как Бай Цзыпин приползет к нему на коленях и будет умолять его продолжить лечение.

- Мистер Бай – обратился к нему Цинь Хаодун – я могу вылечить их, но давайте сначала поговорим о плате за лечение. Я не хочу, чтобы вы мне давали деньги, вместо этого я хочу двух щенков мастифа. Если вы согласны, я сразу примусь за лечение.

Он уже выяснил что родословная этих мастифов чистейшая, к тому же Тан-Тан любит щенков, так что было бы здорово, если бы он мог забрать этих двух щенков домой.

- Конечно, я согласен – Бай Цзыпин сразу же согласился – Так как он уже смирился с потерей, он считал, что этих щенков уже невозможно спасти, он не возражал против того чтобы отдать этих двух щенков в качестве оплаты за лечение.

- Отлично, я начинаю лечение прямо сейчас – Цинь Хаодун передал Тан-Тан в руки Линь Чжиюаня и достал из кармана мешочек с иглами.

Бай Цзыпин с удивлением спросил.

-Доктор Цинь, что вы собираетесь делать?

- Я собираюсь сделать иглоукалывание. Я традиционный китайский врач я их использую для лечения.

- Ха-ха-аха-х-аха… я сейчас умру со смеху. Я впервые вижу, чтобы кто-то хотел использовать иглы для лечения собаки… Смешно, это так смешно… - После слов Цинь Хаодуна, Цюй Ваньцай и его ученик Лю Хайбинь буквально задрожали от смеха, а их глаза были полны презрения.

- Доктор Цинь, это сработает? – без особой уверенности спросил Бай Цзыпин.

- Конечно, сработает. Через десять минут вы получите двух здоровых и активных мастифов – уверенно ответил Цинь Хаодун.

По его мнению, не было особой разницы между лечением людей и собак, серебряные иглы были лишь ширмой для обмана людей. Чтобы скрыть работу подлинной Ци Зеленного Леса.

- Парнишка, не ты ли мне говорил, что нельзя использовать пистолет с транквилизатором? Теперь я хочу посмотреть, как вы справитесь с этим – с усмешкой сказал Лю Хайбинь.

- Я посмотрю, как ты будешь иглоукалывать их без помощи транквилизаторов – выражение лица Цюй Ваньцая показывало предвкушение, он готов был насладиться полным провалом Цинь Хаодуна. Он внимательно наблюдал, обхватив себя руками.

Все знали, что мастифы свирепы и агрессивны. Их мощная сила укуса настолько сильна что они могут прокусить толстую палку словно мягкую булочку. Они были также свирепы, как львы и тигры.

Хоть два снежных мастифа были больны и немощны как сейчас, обычные люди не смели приближаться к ним. Особенно был грозен, самец мастифа, несмотря на его болезни и красные глаза способные отпугивать многих людей, даже дрессировщики побаивались к нему приближаться.

Цинь Хаодун даже не взглянул на Цюй Ваньцая и Лю Хайбиня и просто подошел к железным воротам.

Бай Цзыпин схватив Цинь Хаодун за руку остановил его и обеспокоенно спросил.

- Доктор Цинь, действительно ли стоит входить сейчас? Снежные мастифы сами по себе свирепые и агрессивные, а сейчас, с рождением детей все усугубилось…

Цинь Хаодун слегка улыбнувшись ответил.

- Не волнуйтесь, они меня не покусают!

- Да ты шутишь! С какой стати они не будут кусать тебя? Потому что ты такой красивый? Да они закусают тебя до смерти. Если они не укусят тебя даже после того, как ты проткнешь их иглами, тогда я буду звать тебя папочкой!

Цюй Ваньцай сказал это с насмешливым и злорадным выражением. Он столько лет был ветеринаром и никогда не слышал, чтобы тибетские мастифы не кусали других, кроме своих хозяев.

Цинь Хаодун обернулся и сказал ему.

- Запомни то что ты сказал и позже, не отступай от своих слов.

- Отступить от своих слов? – давай поговорим об этом позже, когда ты выйдешь из клетки живым – равнодушно сказал Цюй Ваньцай.

Хотя Цинь Хаодун был полон уверенности, Бай Цзыпин все еще чувствовал себя не в своей тарелке. Он поспешно подозвал двух дрессировщиков, для подстраховки, чтобы они были настороже. Как только мастифы выйдут из-под контроля, они могли немедленно спасти Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун не заботился об этих вещах, он просто открыл железные ворота и вошел внутрь. Видя, что он действительно вошел в псарню без всяких предосторожностей и подготовки, все занервничали.

Дрессировщики сжали в руках деревянные палки. Они не понимали, чего хочет молодой человек. Он что, хотел умереть?

Малышка на руках Линь Чжиюаня крикнула в догонуку.

- Папа, будь осторожен. Собачки кусаются! – почувствовав, что кто-то вошел, самка-мастиф открыла глаза, открыв пару кровавых глаз.

Что касается самца, он посмотрел на Цинь Хаодуна с широко открытыми глазами, и зашагал к нему.

Когти лап, самца были такими огромным, что люди за пределами клетки нервничали с каждым шагом. Бай Цзыпин не мог, не закричать.

- Доктор Цинь, быстрее выходите. Там слишком опасно!

- Он сказал, что он врач, а я думаю, что он просто псих – Цюй Ваньцай и Лю Хайбинь, оба, засмеялись. Они ждали, когда же тибетский мастиф его покусает.

Когда все были взволнованы, произошла неожиданная сцена.

Огромный самец-мастиф подошел к Цинь Хаодуну. Сначала он повилял хвостом, затем присел на корточки перед Цинь Хаодуном, а потом прижал свою большую голову к земле. Его толстый язык продолжал лизать обувь Цинь Хаодуна, почтительным и подобострастным выражением, словно преданная собачка, которая не видела своего хозяина много лет.

Такое действие настолько не укладывалось в голове, что вызывало некий диссонанс. Видеть мастифа, который известен своей свирепостью, ластящегося у ног незнакомого человека. Это просто обжигало глаза зрителей.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 31 - Позволь мне тоже пошутить**

Глазные яблоки Цюй Ваньцая и Лю Хайбиня чуть не повыскакивали из их орбит. Они не могли поверить, своим глазам.

- Что за фигня только что произошла? Ты же тибетский мастиф? Разве ты главный среди псов? Разве ты не свиреп и не жесток? Ты же не бесхарактерный щенок? Почему ты вдруг начал лизать обувь этого человека?

А в твои глаза полны уважения и почитания, сам ты склонился так низко, словно хочешь лизнуть другую обувь. Ты хоть можешь проявить немного гордости и достоинства.

Бай Цзыпин и двое других дрессировщика были просто обалдели. Они как никто знали истинную сущность этих двух снежных мастифов, они могли наравне по соперничать с тиграми и леопардами по жестокости и свирепости. Они и представить себе не могли, что такое может быть.

Они потерли глаза, чтобы убедиться, что это происходит на самом деле.

Внутри клетки Цинь Хаодун нетерпеливо оттолкнул кобеля и закричал:

- Лежать, ты обслюнявил мои ботинки!

Кобель сразу же лег с превеликим желанием подчиняться этому человеку.

Цинь Хаодун обладал могучим духом Императора Зеленого Леса. Два снежных мастифа инстинктивно почувствовали его силу, и даже не собирались сопротивляться.

Цинь Хаодун выразил свое намерение вылечить их, как только войдет. Так что все, чего хотели эти два снежных мастифа это угодить ему, а мысль о нападении для них была на последнем месте.

Он вынул серебряные иглы из своего мешочка и в мгновении ока воткнул более дюжины серебряных игл в тело снежного мастифа, а затем освободил закупоренные кровеносные сосуды, в теле снежного мастифа, Подлинной Ци Зеленного Леса.

Пять минут спустя Цинь Хаодун вынул серебряные иглы из кобеля. Сейчас мастиф был совершенно не похож прошлого себя, изможденного и падшего духом пса. Словно полностью заряженный, мастиф взвыл как лев, заставив клетку задрожать.

Люди, стоящие снаружи, в изумлении разинули рты. Было совершенно неожиданно, что кобель вылечился так быстро.

Цюй Ваньцай облизнул свои пересохшие губы, потому что он, как ветеринар, никогда не видел таких удивительных медицинских способностей. Этот молодой человек точно человек?

- Будь паинькой, и прекрати выть! – пнул Цинь Хаодун кобеля и затем пошел к самке.

В общем и в целом настроение суки было более нестабильным, но реакция и поведение на Цинь Хаодуна была аналогичной. С угодливым и почтительным выражением лица она продолжала вилять своим хвостом, несмотря на свое изможденное состояние.

Как и прежде Цинь Хаодун использовал серебряные иглы для ее лечения. По причине того, что ее состояние было хуже состояния кобеля, ее лечение заняло немножко больше времени. Серебряные иглы были извлечены только через семь-восемь минут.

Как только серебряные иглы были извлечены, самка немедленно поднялась с земли, и потерлась о его ногу с благодарностью, а затем потянула за штанины по направлению своих двух щенят.

Очевидно, что она хотела, чтобы Цинь Хаодун вылечил ее умирающих детенышей.

Новорожденные снежные мастифы были в наихудшем состоянии и были очень слабы, потому что ни разу не ели с момента рождения, что затрудняло их лечение. Цинь Хаодун достал очищающую костный мозг пилюлю, разломил ее на две половинки и скормил двум маленьким щенкам.

Пилюля была драгоценной вещью, но так как два щенка должны были стать телохранителями и товарищами по игре для Тан-Тан, то стоило немножко и вложиться.

После того, как пилюля была скормлена, Цинь Хаодун использовал подлинную Ци Зеленного Леса, чтобы помочь двум щенкам расширить им меридианы и ускорить им поглощение лекарства.

Вскоре два щенка, которые были в предсмертном состоянии, поднялись с земли и открыли глаза.

Стоящий снаружи Бай Цзыпин в замешательстве глазел на все это. Он не мог понять, почему. Вообще-то говоря, щенкам требовалась еще неделя, чтобы открыть глаза. А этим щенкам было всего два дня.

- Ну что ж, я спас твоих детей, но я собираюсь забрать их с собой.

Цинь Хаодун погладил по голове двух взрослых мастифов, затем взял щенков и вышел из клетки.

Хотя два снежных мастифа, неохотой и жалостью смотрели, на то как он забирает их детей, но они терлись головами об его ноги, как будто зная, что лучший выбор – это позволить ему забрать их маленьких щенков.

- Папочка, собака, я хочу поиграть с собакой! – взволнованно вскрикнула малышка.

Поскольку дочь его была довольной и радостной, Цинь Хаодун не стал закрывать железную дверь питомника и сразу же вывел двух взрослых снежных мастифов.

Увидев, как эти два больших пса выходят из клетки, все остальные в панике отступили, включая двух дрессировщиков. Общеизвестно, что даже 10 человек не могли утихомирить в случае если один взрослый мастиф разъярится.

Цинь Хаодун положил двух щенков на землю, а затем взял малышку из рук Линь Чжиюаня.

Оглянувшись на двух похожих белоснежных как львов мастифов, он сказал.

- Вы двое, у вас нет имен, непорядок. С этого дня вы будете называться Снежком и Снежинкой соответственно.

Он протянул руку и погладил самца

- Ты снежок.

Затем он погладил самку.

- А ты Снежинка!

Оба мастифа, похоже, поняли его, виляя хвостами в знак согласия.

- Это моя дочь. Вы двое должны играть с ней. Вы слышите меня?

Снежок и Снежинка тут же подошли к малышке и лизнули ее ноги. Малышка сразу же расплылась в улыбке, страх мгновенно улетучился.

Цинь Хаодун посадил малышку на спину Снежка. Малышка ухватилась за длинную шерсть на большой шее и захихикала.

- Беги собака, беги!

Малышка в предвкушении похлопала Снежка по спине, а остальные были в ужасе. Тибетский мастиф, которого боялись люди, теперь скакал как конь.

Снежок ни разу не выказывал недовольства. Он гулял с малышкой. Снежинка следовала за ним по пятам, словно боясь, что малышка упадет.

- Цинь Хаодун, не опасно ли это?

Линь Чжиюаню было не по себе, когда видел, как малышка играет с двумя снежными мастифами, потому как Снежок и Снежинка могли бы с легкостью проглотить малышку, если бы того захотели.

- Все нормально. Эти два мастифа очень умные – не беспокоился Цинь Хаодун. Эти собаки были очень умными и не могли навредить ребенку.

Затем он поднял глаза и увидел, что Цюй Ваньцай и Лю Хайбинь медленно идут к воротам питомника.

- Куда вы идете, сэр? – довольно спросил он.

Увидев, что Цинь Хаодун спас четырех мастифов, Цюй Ваньцай понял, что если он задержится, то это будет иметь последствия. Он хотел втихаря улизнуть, но был неожиданно пойман Цинь Хаодуном.

- Раз уж все в порядке, то нам лучше вернуться – робко произнес Цюй Ваньцай.

- Как это так «все в порядке»? – игриво посмотрел на него Цинь Хаодун – Ты недавно говорил мне, что если меня не укусит Тибеский мастиф, то ты меня будешь называть папочкой? Я не думаю, что ты за это время, мог об этом позабыть.

- Эм… - кровь прилила к лицу Цюй Ваньцая – да, он говорил об этом, но не мог раскрыть и рта, чтобы назвать 20-летнего парня, по сути еще молокососа, своим папочкой.

- Это же все шутки, доктор Цинь. Мы же не можем воспринимать все это всерьез, не так ли? – смущенно сказал он.

- О, так вы любите шутить доктор Цюй? – усмехнулся Цинь Хаодун.

- Да, да! Мне нравиться шутить – Цюй Ваньцай быстро согласился, не подозревая Цинь Хаодуна в под ковёрных действиях.

- Хорошо. В таком случае, позвольте и мне тоже пошутить над вами – Цинь Хаодун помахал Снежинке рядом с собой и указал на Цюй Ваньцая.

- Что-то стало слишком жарко, сними с него штаны.

Выслушав приказ, Снежинка сразу же зарычала и бросилась к Цюй Ваньцаю.

Хоть Цюй Ваньцай был опытным ветеринаром с внушительным стажем, это не означало, что он не боялся Тибетских мастифов. Он повернул голову и побежал, но Снежинка была намного быстрее. Она сбила Цюй Ваньцая с ног, придавив его к земле, а затем разинув свою широкую пасть начала рвать его штаны.

- Помогите, помогите кто-нибудь – взревел Цюй Ваньцай пронзительным голосом. Он боялся, что Снежинка помочится прямо на него.

Лю Хайбинь стоял рядом, но не смел сделать ни шагу, боясь, что Снежинка бросится и на него.

Зубы Тибеского мастиф были остры как нож, поэтому джинсы Цюй Ваньцай были разорваны на мелкие кусочки.

К счастью, Снежинка придерживалась приказа и разорвала только штаны. Она просто избавила Цюй Ваньцая от штанов. Его красное нижнее белье осталось целости и сохранности, хотя и были мокрыми. И причиной этой мокроты была явно не Снежинка.

Малышка сидела на спине Снежка, наблюдая за происходящим. Она громко крикнула.

- Голая задница, позор! Позор!

Цинь Хаодун подошел, присел на корточки и со смехом посмотрел на мертвенно-бледного Цюй Ваньцая.

- Доктор Цюй, как тебе моя шутка?

На данный момент Цюй Ваньцай не мог смеяться. Несмотря на то что Снежинка закончила с ним, его тело все еще продолжало дрожать.

- Похоже, доктору Цюй все еще не весело! – он снова приказал Снежинке – избавь его от трусов.

- Нет, пожалуйста, не надо! Папа, дорогой мой, отпусти меня…

Цюй Ваньцай полностью сдался. Он посмотрел на грозную пасть Снежинки, думая, что, если его «маленького дружка» укусят, ему придется устроиться евнухом в императорский дворец. В конце концов, зверям доверия у него нет.

- Почему ты больше не шутишь, доктор Цюй? – весело спросил Цинь Хаодун.

- Нет, нет, я больше не буду шутить! – сказал Цюй Ваньцай полностью сдавший на милость Цинь Хаодуну.

- Тогда проваливай отсюда. Я не хочу, чтобы ты осквернял это место своим присутствием! – Цюй Ваньцай вздохнул с облегчением, словно ему даровали помилование. Он поднялся с земли и был готов бежать, но его ноги стали ватными после того, пережитого опыта со Снежинкой. Он несколько раз пытался встать, но не смог. Лю Хайбинь бросился к нему, чтобы поддержать своего учителя. Они оба с позором убежали.

После того как они ушли, Бай Цзыпин подошел к Цинь Хаодуну и сказал.

- Доктор Цинь ваши медицинские способности просто удивительны. Вы меня просто поразили!

Затем он достал из кармана банковскую карту и сказал.

- На ней 200 тысяч юаней. Пожалуйста, примите!

- Мистер Бай, мы же уже договорились, что эти два маленьких щенка будут в качестве оплаты за лечение. Я не могу принять эти деньги!

- Это неважно. Берите и этих щенков, и деньги. Давайте станем друзьями! – Бай Цзыпин был очень проницательным бизнесменом. Он видел потенциальную ценность Цинь Хаодуна, человека, обладающего такими превосходными медицинскими навыками и не менее удивительными способностями в дрессуре животных. Это определенно экономически выгодно иметь такого друга, и будет лучше искренне установить с ним хороший контакт.

- Уговорили! – Цинь Хаодун принял эту карту. Он действительно нуждался в деньгах. Позже он возьмет малышку с собой, повеселиться и ему определенно понадобятся деньги. Он не мог вечно носить в кармане одну монету в один юань.

- Цинь, это лучшая ВИП-карта нашей арены собачьих боев. Вы можете приходить сюда в любое время – сказал Бай Цзыпин и вручил ему золотую карту. Цинь Хаодун без лишних слов положил его в карман.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 32 - Тебе нельзя**

- Доктор Цинь, как ты думаешь стоит ли мне что-нибудь пересмотреть в своем питомнике? – спросил Бай Цзыпин. Несмотря на то что питомник обошелся ему почти в миллион долларов, он без колебаний уничтожил бы его, если бы в этом была нужда.

- Нет, болезнь Снежка и Снежинки полностью излечена. Для них почти невозможно заболеть в будущем. Так что все нормально.

- Спасибо. Спасибо тебе большое, доктор Цинь – Бай Цзыпин был вне себя от радости и неустанно благодарил Цинь Хаодуна.

После того, как проблемы была решена, Цинь Хаодун с малышкой и Линь Чжиюанем покинули питомник, забрав с собой двух щенков.

После того, как они ушли, дрессировщик собак сказал Бай Цзыпину.

- Босс, эти два щенка стоят более 5 миллионов каждый. Не слишком ли много мы теряем, позволяя им забрать их?

- Да что ты знаешь? Если бы не доктор Цинь, два щенка были бы сейчас мертвы, и они не стояли бы и пяти долларов. А сейчас мы имеем двух здоровых взрослых мастифа, и мы сможем иметь столько щенков сколько захотим. К тому же Цинь одаренный человек. И мы не должны портить с ним отношения. И запомни, при виде его, ты должен также вежливо обходиться, как если бы встретил меня. Если кто-то посмеет проявить к нему неуважение, ему не место здесь.

- Да! Мы поняли, Босс! – два дрессировщика торопливо согласились с ним.

Бай Цзыпин был дальнозорким человеком и видел все на перспективу. Он мог рассчитывать на помощь Цинь Хаодуна в будущем, будь то в плане собачьих боев или его самого.

Цинь Хаодун с малышкой сели в машину и помчались домой. С появлением двух щенков мастифа, атмосфера в машине стала намного веселее.

Они родились только позавчера, поэтому они были недостаточно большими. Одной пилюли на двоих было достаточно для того чтобы завершить очистку костного мозга. Не только их сила и выносливость их тела были значительно улучшены, но в значительной части интеллект был увеличен. Они были полны решимости и сообразительности, поэтому им было очень весело играть с Тан-Тан.

Когда они вернулись домой, малышка подняла маленького снежного мастифа и бросилась в комнату с криком.

- Мама, мама, иди и посмотри на собачку!

Услышав голос дочери, Линь Момо вышла из комнаты и сразу же была покорена двумя маленькими пушистыми комочками, когда она увидела их прекрасную внешность.

Женщины естественно обожают крохотных животных. Два маленьких мастифа были белыми и пушистыми. Их очаровательный и умилительный вид не мог не понравиться Линь Момо.

- Какая красивая собачка! – конечно, Линь Момо не стала забирать щенка из рук дочери, вместо этого она подошла к Цинь Хаодуну и нежно взяла у него щенка.

- Что это за порода, пекинес?

- Пекинес? – разинул рот Цинь Хаодун – это Тибетский мастиф, а не пекинес!

Линь Момо очарованно посмотрела на него и сказала.

- Я видела раньше Тибетских мастифов и они были похожи на львов. Как такие милахи могут быть ими?

- Мисс, этим снежным мастифам всего два дня. Как ты думаешь какими они должны быть?

- Не может быть. Ты можешь быть немножечко серьезным? Двух дневные щенки не умеют даже ползать. Как они могут так резво бегать? – Не желая объяснять повторно Цинь Хаодун сказал.

- Как бы то ни было, если ты любишь пекинесов, то можешь считать их таковыми и воспитывать их как пекинесов.

Тем временем малышка воскликнула.

-Папа, а собачки не голодны?

Два маленьких щенка ничего не ели с самого рождения. Пилюля очистки костного мозга могла только укрепить их тела, но не наполнить их желудки. Два маленьких мастифа как раз облизывались, как голодные призраки.

- Да, они хотят есть. Найди им что-нибудь поесть – сказал Цинь Хаодун.

Тан-Тан сразу же пошла искать молоко, закуски и скормила их маленьким щенкам.

Увидев, что малышка скормила кусочек вяленной говядины щенкам, Линь Момо поспешно воскликнула.

- Тан-Тан, щенков не стоит кормить чем попало, от этого у них заболит живот и будет понос.

- Это не важно. Они могут есть все что угодно. Не волнуйся на этот счет – сказал Цинь Хаодун.

Хоть эти щенки и были двух дней от роду, но были очень сильными. Теперь их желудок и кишечник был сравним сталью, поэтому с любой едой не должно быть никаких проблем.

С папиного позволения малышка стала более увереннее и энергичнее кормить двух щенков, у них действительно был зверский аппетит. Они не только выпили два кувшина молока, но и съели много закусок, которые им дала малышка.

Линь Момо удивленно посмотрела на него и подумала, куда же девается вся еда в таких маленьких телах.

Видя, что два маленьких снежных мастифа были глубоко любимы двумя красавицами, большой и маленькой – Цинь Хаодун сказал – Поскольку эти два мастифа пришли в наш дом, мы должны дать им имена.

- Ты прав – ответила Линь Момо – эти щенки белые, давай назовем их Снежок и Снежинка.

Тан-Тан потрясла маму за руку.

- Нет, нет, Снежок и Снежинка так зовут их родителей.

- Оу, ну… - Линь Момо подумала немножко и сказала – а как насчет, того, чтобы назвать их Тан-Бин\* и Тан-Грейн!

[\*Bean – Фасолька; Grain - Зернышко]

Цинь Хаодун лишился дара речи. Какими бы ни были милыми эти щенки, но они не должны были носить человеческую фамилию. Так можно было бы запутаться. Он тут же воспротивился.

- Нет, Тан-Бин и Тан-Грейн эти имена оставь для наших детей.

- Да! Да! Я хочу братика и сестренку – тут же подхватила малышка.

- Вот еще! Размечтался! – покраснев, Линь Момо перевела взгляд на Цинь Хаодуна и сердито сказала – ты с каждым моим предложением споришь. Так скажи, как нам их назвать?

- Просто назовем их Дамао и Эрмао – сказал Цинь Хаодун.

- Здорово! Здорово! – малышка тут же подняла руку в знак согласия. Затем она погладила по головам двух щенков и сказала.

- Теперь вас зовут Дамао и Эрмао.

Казалось, они поняли ее слова и сразу начали вилять своими хвостами.

После ужина Линь Момо и Тан-Тан искупали Дамао и Эрмао, после чего они стали намного чище.

Поиграв немного, малышка взяла Цинь Хаодун за руку и сказала.

- Папа завтра выходные, вы с мамой сводите меня куда-нибудь поиграть!

- Я согласен, тебе нужно спросить маму, будет ли она свободна завтра – сказал Цинь Хаодун.

- Мама, ты можешь мне пообещать? Другие дети по выходным всегда играют с папой и мамой – малышка с нетерпением посмотрела на маму.

Линь Момо на мгновение заколебалась, но нетерпеливый и такой умоляющий взгляд дочери заставил ее пообещать ей. Поскольку она не могла найти биологического отца Тан-Тан, было неплохо исполнить желание дочери с помощью крестного отца.

- Ура! Я пойду гулять с мамой и папой! – Тан-Тан радостно прыгала по полу. Дамао и Эрмао видимо заразившись ее позитивом тоже начали радостно подпрыгивать.

Время пролетело быстро. Вечером, когда стемнело, Тан-Тан начала укладывать Цинь Хаодуна и Линь Момо в постель. В отличие от прошлой ночи, на кровати лежали еще два щенка, спавшие слева и справа от Тан-Тан.

Вскоре Тан-Тан, Дамао и Эрмао заснули. Цинь Хаодун притворился что спит, но Линь Момо дергала его.

- Порядок, теперь тебе стоит вернуться!

- Уже так поздно, а кровать такая большая. Позволь мне тут заночевать!

- Нет, ты взрослый мужчина. Ты не можешь спать с нами!

- Но он тоже мужчина – сказал Цинь Хаодун указывая на Дамао, который спал, растянувшись на спине.

- Он может, а ты нет – парировала Линь Момо.

- Жаль! – вздохнул Цинь Хаодун

Линь Момо настояла на том, чтобы он ушел, ему оставалось только встать и пойти домой спать.

«Повезло же щенку» – подумал он.

На следующее утро Цинь Хаодун вернулся в дом Линь и приготовил обильный завтрак с шеф-поваром Чжан Дафу. Малышка, Дамао и Эрмао учуяв аромат тут же вместе прибежали в столовую.

Глядя на Дамао и Эрмао поглощающие свою еду, Линь Момо с удивлением спросила.

- Как они могут так сильно вырастить за одну ночь?

- Ты про щенков которые мы привезли вчера? Они станут намного больше – ответил Линь Чжиюань.

Тибетские мастифы они изначально славились большим темпом роста, но в сочетании с пилюлей очищения костного мозга, с ним темпы роста этих двух естественно, будут намного быстрее, чем у обычных собак.

- Неудивительно что они растут так быстро, едят они и впрямь как свиньи на убой. Думаю, мы выбрали им неправильные имена. Стоило их назвать большой хрюшкой и маленькой свинкой.

Малышка не могла удержаться от смеха, услышав слова Цинь Хаодуна.

После завтрака Цинь Хаодун и Линь Момо вышли вместе с малышкой.

Ради безопасности дочери Линь Чжиюань увеличил число телохранителей, следующих за Линь Момо, с четырех до десяти, а возглавил охрану Чжан Дэшэн.

Перед выходом он снова подчеркнул Чжан Дэшэну.

- Будьте осторожны там снаружи, и обеспечьте полную безопасность Линь Момо и Тан-Тан.

Чжан Дэшэн хлопнул себя по груди сказал.

- Будьте уверены босс, пока я с ними, ничего не случится.

Цинь Хаодун слегка покачал головой, размышляя о том, что Чжан Дэшэн слишком болтлив. По факту он не был особо компетентен в своем деле. В другом случае Линь Момо не оказалась бы в больнице в тот раз.

На самом деле, с ним вообще не нужны никакие телохранители.

Он посадил малышку в удлиненный «Линкольн» вместе с Линь Момо. Вместе с тремя машинами охраны, эти четыре машины выглядели словно кортеж.

После отъезда Цинь Хаодун играл с Тан-Тан в машине. Внезапно он почувствовал, что машины снаружи прижимаются к обочине. Кортеж семьи Линь также свернул на внешнюю полосу и покинул внутреннюю.

Затем мимо них проехал роскошный кортеж с ярким «Хаммером» впереди, за которым следовал караван больших внедорожников.

Если бы не покрытые татуировками и одетые в черное телохранители, сидящие в машинах, Цинь Хаодун действительно подумал бы, что это была большая фигура Хуасии, которая прибыла в Цзяньнань.

- Чей это кортеж? Не слишком ли это вызывающе? – спросил Цинь Хаодун.

Есть только один человек, который может осмелиться так вызывающе проезжать по Цзяньнани – сказала Линь Момо – это Лун Хайшэн.

- Кто такой Лун Хайшэн – спросил Цинь Хаодун – он могущественнее чем Линь-Групп.

- Нас даже не стоит сравнивать с ними. Хоть наша компания и занимает высокие позиции в Цзяньнани, но мы учувствуем только в легальном бизнесе и никогда не суемся в подпольный, теневой бизнес.

Лун Хайшэн, известен как просто Лун, имеет силу в обоих мирах, как в легальном, так и в теневом бизнесе. Никто не смеет провоцировать его. Не будет преувеличением сказать, что он управляет все теневыми делами в городе Цзяньнань.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 33 - Хозяин подпольного мира**

Будучи обычным студентом колледжа, Цинь Хаодун, конечно, не имел никакого отношения к Лун Хайшэну и никогда даже не слышал о нем.

- Управляющий теневым миром, короче говоря он просто Большой хулиган. Что в этом особенного?

- Нельзя недооценивать Лун Хайшэна – серьезно сказа Линь Момо – не только ты, не должен провоцировать его, но и также Линь-Групп не следует с ним конфликтовать. Если ты случайно встретишь его в будущем, то держись от него подальше, насколько можешь!

Цинь Хаодун рассмеялся, потому что ему было все равно. Этот Лун, управляющий всеми подпольными делами, был пустышкой в его глазах.

Видя, что он не воспринял ее слова всерьез, Линь Момо продолжила.

- Его могущество и влияние за пределами твоего воображения. Только в прошлом году руководитель Отдела Управления Промышленности и Торговли схлестнулся с ним и начал под него копать. В результате через несколько дней местные власти задержали его, с тех пор его никто не видел и не слышал.

- Я тебе еще больше скажу, некоторое время назад одна крупная компания не поделила бизнес с Лун Хайшэном. И в ходе этой конкуренции эта компания нанесла Лун Хайшэну оскорбление.

Этого он потерпеть не мог. Одно словечко, в Департамент налогообложения промышленности и торговли, дало ход к крупной проверке в этой компании. После этого все крупные банки прекратили кредитовать ее, и никто в Цзаньнани больше не осмеливался иметь с ней дело. А это крупная компания сопоставимая с нашей Линь-Групп, взяла и обанкротилась.

Цинь Хаодун слегка кивнул. Похоже у Луна были свои способы введения бизнеса.

Вскоре после этого разговора они прибыли в Детский Рай Микки.

Так как малышка была еще слишком мала для некоторых слишком экстремальных и захватывающих аттракционов, Цинь Хаодун и Линь Момо отвели ее на другие игровые площадки, такие как: Пух, Милый Горшок, Питер Пэн…

Малышка хорошо проводила время и не переставала счастливо смеяться. Она была очень счастлива что проводила время со своими родителями.

- Папа, я хочу попробовать покататься на нем! – указала малышка на карусель неподалеку.

- Хорошо, папа отведет тебя туда – эта карусель весьма популярна и была любима многими детьми. Потребовалось около 20 минут, чтобы выстроиться в очередь.

Цинь Хаодун посадил малышку на красную деревянную лошадь и встал рядом с Линь Момо. Пока они ждали начала запуска карусели, вдруг кто-то крикнул.

- Стойте! Выходите все отсюда!

Он оглянулся и увидел группу людей, стоявших у игровой площадки. За семейной парой средних лет с мальчишкой 5-6 лет следовали 30-40 человек в черном.

Одетый в национальный китель, мужчина средних лет ничем не выделялся - ни ростом, ни телосложением, но он излучал мощный импульс.

Рядом с ним стояла прекрасно одетая женщина средних лет. Маленький мальчик в ее руках был очень худым и вялым, с болезненным, бледным лицом и с отсутствующими волосами на голове.

Тот, кто только что свирепо кричал, был толстым бритоголовым человеком с татуировкой дракона. Увидев его, люди на площадке уходили один за другим. В конце концов, эти новоприбывшие гости были не простыми людьми, и они не могли себе позволить связываться с такими людьми.

Увидев, что детская площадка расчищена, сотрудники площадки тут же бросились выяснить что там случилось.

- В чем дело сэр?

Наш юный господин хочет покататься на этой карусели. Теперь мы бронируем всю эту игровую площадку, деньгами не обидим, заплатим как полагается!

Бритоголовый вынул несколько банкнот и бросил их в руки сотруднику.

- Я не из пугливых. С какой это я стати должен уходить?

Татуированный мужчина средних лет закричал в знак неповиновения, но лысый ударил его по лицу прежде, чем он успел договорить.

- Лун забронировал здесь всю игровую площадку, тебе просто стоит заткнуться и не рыпаться!

- Лун, какой еще Лун? – спросил мужчина, закрывая лицо рукой, куда пришелся удар.

Лысый снова ударил его по лицу и закричал.

- Ты дурак, или прикидываешься? Есть ли второй человек, осмеливающийся называть себя Лун в Цзаньнани?

На этот раз мужчина не осмелился ничего ему сказать. Он притянул к себе девочку и в панике покинул это место.

Вскоре все люди на площадке разбежались, кроме них троих.

Тогда Чжан Дэшэн вместе с другими телохранителями выбежал на площадку и прошептал:

- Это Лун Хайшэн. Нужно уходить.

- Лун Хайшэн – улыбнулся Цинь Хаодун. Он не ожидал встретить того человека, о котором они говорили совсем недавно.

- Ты боишься? Если да, то можешь уходить – на лице Цинь Хаодун отразилось презрение от панического состояния Чжан Дэшэна – я с Тан-Тан покатаюсь здесь.

От такого предложения Чжан Дэшэн впал в ступор. Как телохранитель, он не мог оставить своих хозяев и уйти один. Но он действительно боялся вызвать гнев Лун Хайшэна.

- Мисс Линь… - он беспомощно повернулся к Линь Момо.

- Хаодун, давай уйдем – сказала Линь Момо – нам не стоит лишний раз провоцировать Лун Хайшэна, он доставит множество проблем Линь-Групп.

Цинь Хаодуна не заботил статус Лун Хайшэна, он был лишь пылью в его глазах, но потом он подумал, что он тут не один. Было бы неудобно доставить неприятностей компании Линь из-за пустяка.

Подумав об этом немного он все же решил.

- Тан-Тан, давай для начала поиграем во что-нибудь другое, а потом придем сюда и покатаемся на этой карусели, хорошо?

- Почему? Я так долго этого ждала! – неохотно сказала малышка.

- Видишь тот мальчик, он болен, мы должны ему уступить, пусть он покатается разок на карусели, хорошо?

Цинь Хаодун уже знал, что маленький мальчик на руках у женщины серьезно болен и что он облысел из-за химиотерапии.

- Ладно – кивнула малышка.

Цинь Хаодун взял Тан-Тан на руки и собрался выйти из площадки. К этому времени женщина средних лет стояла у входа на площадку с маленьким мальчиком на руках. Она громко крикнула в сторону игровой площадки.

- В чем дело? Почему вы все еще не ушли?

Чжан Дэшэн с широкой улыбкой бросился вперед и сказал

- Мы из Линь-Групп. Мы сейчас же уйдем. Сию же минуту.

Причина, по которой он тут же обозначил свою принадлежность к Линь-Групп заключалась в том, что он боялся, что люди Лун Хайшэна могут внезапно прибегнуть к насилию. Как бы то ни было, Группа-Линь все же не последняя компания и она была важна в Цзаньнани. Предполагалось, что Лун Хайшэн проявит к ним немного уважения.

Женщина же, услышав название компании Линь, просто крикнула.

- Убирайтесь отсюда!

Ее звали Цао Тин и она была женой Лун Хайшэна и очевидно, не воспринимала эту компанию всерьез.

Цинь Хаодун нахмурился и был готов взорваться. Линь Момо быстро его удержала. Для компании это скажется не лучшим образом если он как-то обидит Лун Хайшэна.

Мальчишка на руках этой женщины увидев Тан-Тан вдруг сказал.

- Мама, это девочка красивая. Я хочу с ней поиграть.

Цао Тин перевела вззгляд на своего мальчика. Злость и надменность на ее лице сменилось любящим выражением.

- Детка, твое тело слишком слабое. Давай поиграем вдвоем?

Затем она повернулась к Цинь Хаодуну а другие люди начали кричать.

- Ну и что вы стоите? Поторапливайтесь и уходите!

- Нет, мама, я хочу поиграть с маленькой девочкой. У нее красивые волосы – мальчик начинал плакать.

Цао Тин в ярости повернулась к Тан-Тан.

- Дафей, оторви волосы этой маленькой дряни, чтобы она не соблазняла моего сына.

Цинь Хаодун больше не мог сдерживаться. Он не потерпит никаких выходок в отношении его дочери. Никто не мог позволить так относиться к ней, он не позволит своей малышке страдать по какому-либо поводу.

Цао Тин не переставала орать, но вдруг почувствовала боль, оказалось кто-то сильно ударил ее по лицу.

В этот момент игровая площадка погрузилась в тишину, словно время остановилось.

Чжан Дэшэн открыл рот в удивлении, настолько широко что туда можно было бы засунуть сдобную булку. Ему и в голову прийти не могло, что Цинь Хаодун осмелиться ударить Цао Тина, жену Лун Хайшэна босса теневого мира города Цзяньнань.

Линь Момо также была в шоке. Она не ожидала что такой беспечный парень как Цинь Хаодун, который всегда был добродушным, веселым человеком может статься таким жестоким, без колебания применяющий насилие.

Но Цинь Хаодун, словно совершил какое незначительное и обыденное действо, склонил голову к мальчонку и сказал.

- Малыш, не учись у своей матери и не будь как она, у нее такой поганый рот.

- Ах ты сукин сын! Как ты посмел поднять руку на меня! – Цао Тин была просто потрясена, прежде чем осознала это. Она истерически закричала.

- Кто-нибудь, убейте его для меня!

Затем появился бритоголовый Дафэй, а за ним следовал разъяренный Лун Хайшэн.

Он шагнул вперед к Цинь Хаодун и с мрачным лицом сказал.

- Эй паренек, ты посмел тронуть мою женщину.

Цинь Хаодун весело ответил.

- Пустяки. Твоя женщина слишком грубая и невоспитанная. Позволь мне обучить ее хорошим манерам.

У Чжан Дэшэна подкосились ноги. Он подозревал что у Цинь Хаодун поехала крыша. Он не только ударил Цао Тина, но еще умудряется дразнить Лун Хайшэна. Он понятия не имел, может ли Лун Хайшэн в порыве гнева дать приказ убить их всех.

Он решил избежать трагедии и быстро поклонился.

- Господин Лун, это какое недоразумение; мы из Линь-Групп.

- Линь-Групп? – лицо Лун Хайшэна немножко смягчилось. Он взглянул на Линь Момо и продолжил – я бывало выпивал с Линь Чжиюанем. Вы все можете идти, кроме него.

Затем он перевел свой холодный взгляд на Цинь Хаодуна. Он был боссом всего подпольного мира и поэтому никто не смел унижать его.

Наконец Чжан Дэшэн почувствовал облегчение. Оказалось, что Лун Хайшэн не так безрассуден, как его жена, раз он отпустил их. Чжан Дэшэн нетерпеливо посмотрел на Линь Момо, надеясь, как можно скорее увести их отсюда, пока он не передумал.

Линь Момо одолевали сомнения, но она все же осталась. Она взяла Цинь Хаодуна за руку и сказала Лун Хайшэну.

- Извините, мистер Лун, мой парень бывает импульсивен, но мы готовы это компенсировать. Мы дадим вам столько денег, сколько захотите.

- Деньги? Деньги это последнее что мне нужно! – изменился в лице Лун Хайшэн – раз уж вы отклоняете мое предложение, то отсюда уже никто не уйдет.

Гнев и злость кипела в его сердце. Человек, появившийся из ниоткуда, осмелился публично побить его жену. А эта женщина пытается умять это дело деньгами. Это до глубины души его оскорбило. Похоже слова тут бесполезны.

Цинь Хаодун был тронут тем, что Линь Момо не бросила, не оставила его в критический момент, что доказывало ее верность.

Он передал Тан-Тан на руки Линь Момо, затем встал перед ними и высокомерно обратился к Лун Хайшэну.

- Кто ты такой? Чтобы решать уйти нам или нет.

Чжан Дэшэн был в плачевном состоянии, он готов был расплакаться прямо тут.

- Нам конец. Нас порубят в фарш – Он уже даже представил сцену где Лун Хайшэн дает волю своим эмоциям.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 34 - В плохом настроении**

- Ха-ха-ха-ха, кто я такой? – злобно рассмеялся Лун Хайшэн, и закричал, указывая на нос Цинь Хаодуна – в городе Цзяньнань, все решается по моей воле: захочу, чтобы человек жил - он будет жить… захочу, чтобы он умер – он умрет. Мое слово – закон.

Сердце Линь Момо замерло, от мысли что они обречены. Изначально, она хотела договориться с Лун Хайшэнем с помощью имени своей компании. Теперь же в этом не было никакого смысла, даже если бы здесь лично присутствовал Линь Чжиюань это бы никак не помогло уладить вопрос миром.

Она никак могла понять… ведь Цинь Хаодун был человеком вовсе не импульсивным. Зачем ему нужно было идти на конфронтацию с Лун Хайшэнем?

- Милый заруби его до смерти, ты должен порвать его на мелкие кусочки! – резко закричала Цао Тин.

- Дафэй, начинай; убей его! – злостно крикнул он ему.

Бритоголовый как раз ждал отмашки от своего хозяина. Услышав босса, он начал хрустеть своими пальцами, он посмотрел на Цинь Хаодуна оскаленным взглядом.

- Ты ищешь смерти, парень!

Он был горой мышц, твердых как сталь, а его двухметровый рост вселял ужас окружающим людям. Чжан Дэшэн и другим телохранителям не хватало смелости, противостоять ему.

Дафэй был лучшим бойцом Лун Хайшэна. Он смолоду практиковал боевые искусства, а также занимался боксом в течении многих лет, когда уже был по старше. В этом смысле он был искусен и усерден. За эти годы он немало внес в работу на Лун Хайшэна. Однажды в одиночку он вынес больше дюжины человек. Никто не осмеливался связываться с ним.

Он яростно сделал выпад в сторону Цинь Хаодуна. Его рука была толще, чем бедро среднестатистического человека. При ударе такой рукой в лицо, могло сразу же отправить человека в гроб или хотя бы сделать его инвалидом.

Чжан Дэшэн и другие очень боялись получить такой удар. Они невольно попятились, боясь быть задетым.

Малышка, похоже, почувствовав неладное, в страхе вцепилась в Линь Момо и заплакала:

- Мама, я боюсь!

Цинь Хаодун выглядел так, словно ничего не произошло. Он лишь обернулся назад и улыбнулся малышке.

- Тан-Тан, Папа здесь, ничего не бойся!

Даже не поворачиваясь он поднял руку и схватил летящий к нему кулак Дафэя. Словно у него были глаза на затылке, он крепко держал его кулак.

Дафэй изменился в лице. Его сила удара измерялась в сотнях килограммах силы, и была способна проломить несколько прочных досок. Но в данном случае его удар буквально поглощен, человеком, стоящим перед ним.

Он убрал свой кулак и ему показалось что он ударил по железной плите. Его пальцы дрожали и болели, он не мог оставаться спокойным.

- О, похоже ты владеешь боевыми искусствами – сразу после этого, он вытащил из-за пояса сверкающий кинжал и пронзил грудь Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун нахмурился, похоже этот мужик действительно намеревался убить его. На такие безжалостные действия он должен ответить тем же, с такой же жестокостью.

Он молниеносно ударил ногой по кисти рук Дафэя слегка коснувшись его пальцем. Кинжал тут же отлетел, а запястье Дафэя буквально разделилось надвое.

Затем он ударил в грудь Дафэя. Под недоверчивым взглядом всех окружающих людей, двухметровый шкаф Дафэй вылетел как пробка и приземлился прямо рядом с деревянной лошадкой.

- Дафэй, с тобой все в порядке? – лицо Лун Хайшэна помрачнело. Его главный боец под его началом был побит каким-то бледнолицым хлюпиком.

Дафэя не покидало ощущения, будто его только что сбил поезд. Удар был такой силы что казалось все его внутренние органы были смещены. Он выплюнул полный рот крови. Очевидно, что он был тяжело ранен и был не в состоянии больше сражаться.

- А ты хорош, способный малый! - лицевые мышцы Лун Хайшэна непроизвольно дернулись от гнева. Он, тот кто контролировал всю теневую жизнь в этом городе в течении многих лет, и никто не смел с ним связываться. В данный момент он просто хотел, чтобы этот паренек, понял с кем связался.

- Ты дерешься хорошо, но дай мне посмотреть, как ты справишься с этим! – он поднял руку и помахал, крикнув своим бойцам.

- Соберитесь и разделайтесь с ним.

После его приказа, люди в черных костюмах за его спиной вытащили стальные трубы, мачете и другое оружие. Они закричали и вместе набросились на Цинь Хаодуна.

Чжан Дэшэн и остальные были напуганы наблюдая за этой ситуацией и поэтому отошли от Цинь Хаодуна, оставив его стоять в одиночку с десятками вооруженных людей.

- Ты ищешь встречи со смертью?

Столкнувшись лицом к лицу с толпой вооруженных людей, Цинь Хаодун не стал сдерживать себя и впустил в ход и кулаки и ноги. Жертвы его ударов отходили в мир иной, но этим счастливчикам этого не светило, но он их сильно покалечил. Стальные трубы, мачете и остальное оружие даже не могло коснуться краев одежды Цинь Хаодуна.

Глядя на человека, который так отчаянно защищал ее, Линь Момо почувствовала тепло в своем сердце. Уже много лет, она хотела найти сильную поддержку для себя и своей дочери. Сегодня она почувствовала, что нашла его.

- Папа классный. Я люблю тебя! - уже без страха она захлопала в ладоши.

Вскоре драка была закончена, и площадка наполнилась стонами искалеченных людей, которые обхватив свои руки и ноги валялись на земле и жалобно выли.

Цинь Хаодун не проявлял никакого милосердия, так как был раздосадован жестокостью этих людей. Все эти люди были покалечены и некоторые из них были в отключке.

- О-он од-долел их?

Чжан Дэшэн неверяще широко раскрыл глаза будто увидел призрака. Он ни разу не видел кто бы так искусно дрался.

Линь Момо также была шокирована способностями Цинь Хаодун в боевых искусствах, поскольку она знала только о его превосходных медицинских навыках.

Справится с такой толпой вооружённых людей, да еще и в одиночку, такую ситуацию можно было увидеть только в телевизионных драмах, но сегодня она видела это своими собственными глазами.

Цинь Хаодун хлопнул в ладоши и нетерпеливо подошел к Лун Хайшэну и его жене.

- Как тебе, а? Все еще считаешь, что моя жизнь и смерть в твоих руках?

Неожиданно, все эти подготовленные подчиненные, оказались негодными соперниками для Цинь Хаодуна. Лицо Лун Хайшэна готово было посинеть. Таких людей с такими ужасающими способностями появлялись немного и то раз в десятилетие.

Но в любом случае, он был хозяином теневого мира в Цзяньнани, поэтому он не поддавался панике, хотя и был шокирован случившимся.

- Юноша, а ты действительно можешь за себя постоять, и даже драться один против десятка человек, это действительно заслуживает похвалы, но что ты можешь сделать против оружия? Знал я одного мастера, но в конце концов его пристрелили. В наше время, в современном обществе, бесполезно полагаться только на свои кулаки. Веришь или нет, но я могу посадить тебя в тюрьму одним телефонным звонком?

Он был так самонадеян и высокомерен говоря это, что казалось, что он снова взял инициативу в свои руки.

Лун Хайшэн имел влияние и доминировал в городе Цзяньнани не только из-за своих людей, которые могли сражаться за него, но из-за сил, стоящих за ним. В противном случае его давно бы отстранили от власти.

- Веришь или нет, но я могу убить тебя прямо сейчас? – с улыбкой спросил Цинь Хаодун.

Он действительно хотел его убить. Если он не избавится от этого человека, в будущем стоит ждать много неприятностей от него.

Как самый выдающийся врач традиционной китайской медицины, он имел много методов и средств, тайно умертвить Лун Хайшэна, чтобы ни единая душа не могла бы выяснить причину смерти.

Несмотря на то, что Лун Хайшэн много лет занимал высокое положение в обществе, он чувствовал угрозу со стороны этого молодого человека. Хотя Цинь Хаодун и выглядел спокойным и беззаботным, его глаза источали острый и грозный взгляд, что внушало страх.

В этот момент с игровой площадки донесся голос:

- Доктор Цинь, что вы здесь делаете?

Цинь Хаодун повернул голову и снаружи увидел входящего Бай Цзыпина.

Увидев раненых людей в черных костюмах и Лун Хайшэн с нездоровым оттенком лица, Бай Цзыпин удивленно спросил.

- Хайшэн? Что случилось?

Его собачий бойцовский клуб, являлся подпольным бизнесом, поэтому он естественно знал Лун Хайшэна, которому кстати говоря принадлежало 30% акций бойцовского клуба. И больше того, они являлись родственниками.

- Кузен, ты знаешь этого человека? – спросил Лун Хайшэн.

- Хайшэн, это доктор Цинь о котором я тебе ранее рассказывал. Его врачебные навыки просто превосходны. Он определенно сможет вылечить болезнь Сяобао.

Так вышло, что Бай Цзыпин хотел порекомендовать Цинь Хаодуна как превосходного доктора способного вылечить маленького сына Лун Хайшэна, после того как он сам был свидетелем вчерашнего чуда. И они по телефону договорились о встречи на детской площадке, но Бай Цзыпин немного припозднился.

- Ты хочешь сказать, он и есть твой чудо-врач? – недоверчиво спросил Лун Хайшэн.

- Абсолютно верно. Мастерство Цинь Хаодуна можно описать лишь одним словом – «Магия» - решительно ответил Бай Цзыпин.

Поначалу он не был уверен, когда услышал о нем от Линь Чжиюаня, но то что он сделал вчера, заставило его убедиться своими глазами. Несмотря на то что существуют различия и пробелы в лечении людей и собак, медицинское искусство того и другого все же связаны.

Лун Хайшэн изменился в лице. Три года назад у его сына обнаружили лейкемию, и он едва выжил, полагаясь на огромные финансовые ресурсы своей семьи. Но врачи сказали, что он проживет не более трех месяцев.

Чтобы вылечить его сына, они изъездили весь мир и испробовали все что только можно, но никто не мог вылечить болезнь Сяобао.

И когда он услышал об удивительных способностях Цинь Хаодуна, в его сердце забрезжила надежда. Было неожиданно, что они двое встретились именно таким образом.

- До тех пор, пока ты сможешь вылечить моего сына, то можешь считать меня другом, а сегодняшний инцидент – недоразумением.

Ради спасения сына он склонил голову.

- Если я не ошибаюсь, три года назад у вашего сына обнаружили лейкемию – усмехнулся Цинь Хаодун – он прошел пять сеансов химиотерапии, но результат был не идеален. Если он не получит надлежащего лечения, то сможет прожить только три месяца.

В этот раз не только Лун Хайшэн был шокирован, но и рядом стоящая Цао Тин. Он мог так четко определить состояние Сяобао что делало его просто невероятным человеком.

- Доктор Цинь ты сможешь вылечить эту болезнь? – спросил Бай Цзыпин.

- Лейкемия — это не проблема. Я могу вылечить его, если захочу.

Лун Хайшэн был вне себя от радости и взволнованно спросил.

- В самом деле? Когда ты сможешь вылечить моего сына?

- Я всего лишь сказал, что смогу его вылечить – сказал Цинь Хаодун - но разве я говорил, что собираюсь его лечить?

- Эм… - Лун Хайшэн переменился в лице. Он был в недоумении.

- Доктор Цинь, пожалуйста помогите ребенку. Никто в мире, кроме вас, не сможет ему помочь.

- Я в силах ему помочь, но я в плохом настроении чтобы кого-то лечить – он повернулся к Линь Момо и сказал – пойдемте, найдем другое место где сможем повеселиться.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 35 - Враги становятся друзьями**

Цинь Хаодун всегда считал своим долгом лечить больных и спасать людей, но эти люди использовали насилие против обычных людей, и оно же и вышло им боком. Особенно эта отвратительная женщина, унизительно оскорбившая его ребенка и угрожавшая вырвать ей волосы, что было непростительно в любом случае.

- Доктор Цинь, я был просто слеп, угрожая тебе и оскорбляя тебя – поторопился сказать Лун Хайшэн – пожалуйста, прости меня и спаси моего сына!

- Ты, Лун Хайшэн – босс теневого мира в Цзяньнани – сказал Цинь Хаодун - ты решаешь кому жить, а кому умереть. У тебя есть бесчисленное число подчиненных. Почему ты умоляешь меня?

- Э-э… - Лун Хайшэн смутился. Он знал, что только что сделал и знал, что перегнул палку.

Он с мольбой посмотрел на Бай Цзыпина. Он хотел, чтобы кузен помог ему и сказал какие-нибудь добрые слова и убедил Цинь Хаодуна.

В это время Сяо Тин бросилась вперед, блокируя выход.

- Скажи, сколько тебе надо – крикнула она – деньги не проблема если ты не решишь вылечишь моего сына.

Цинь Хаодун посмотрел на эту неразумную женщину и с холодным голосом произнес.

- Ты богата?

- Конечно, разве тебе не нужны деньги? У меня их много! – по мнению Цао Тина, этот молодой человек просто хотел воспользоваться удобным случаем и обогатиться.

Цинь Хаодун ухмыльнулся ей.

- Раз у тебя так много денег, сожги их во имя Короля Ада, чтобы выяснить, сможешь ли ты выкупить жизнь своего сына.

- Что ты имеешь ввиду? Ты знаешь кто мы такие? Мы достаточно проявили добродушия к тебе. В Цзяньнани, все врачи будут только рады служить нам, по первому нашему зову.

- Отлично, раз уж это действительно так. Тогда, пусть те, кто желает служить вам, сделать свою работу. В любом случае, я этого делать не собираюсь.

Цинь Хаодун проигнорировал эту глупую женщину и вышел из площадки с малышкой на руках.

- Ты… - Цао Тин побледнела от гнева и закричала – молодой человек, я говорю тебе, ты не выживешь в Цзяньнани если обидишь семью Лун.

Цинь Хаодун остановился и посмотрел на нее. Он указал на валяющихся людей в черном и спросил.

- Ты до сих пор думаешь, что вправе угрожать мне?

-Э… - Лицо Цао Тина помрачнело. Обычно она была высокомерна и угрожала другим людям. Но сейчас она осознала каким свирепым был человек перед ней. Все охранники были уложены. Ей повезло что он отпустил ее.

Размышляя об этом, она невольно отступила на два шага назад.

В этот момент маленький мальчик позади нее жалобно сказал.

- Мама, мне плохо.

Потом он шлепнулся на землю и забился в конвульсиях. Его лицо было бледным, казалось он был на грани смерти.

- Сяобао, что с тобой? Сяобао, не пугай свою мать! – Цао Тин бросилась к мальчику, но как бы она ни кричала, он ей не отвечал.

Цао Тин внезапно подумала о Цинь Хаодуне, она обернулась и крикнула.

- Скажи мне, сколько тебе нужно чтобы ты спас моего сына?

Цинь Хаодун вздохнул. Похоже эта женщина безнадежна.

- Оставь свои деньги при себе. Мне нужно идти.

- Не уходи, не уходи. Я могу пообещать тебе все что угодно, если ты спасешь моего сына – Цао Тин почувствовала холодность и равнодушие Цинь Хаодуна и наконец засунула свое высокомерию куда поглубже.

Цао Тин бросилась к Цинь Хаодуну распластавшись по земле и вцепившись в его ногу. Она громко кричала и умоляла.

- Доктор Цинь, я знаю, я была не права. Пожалуйста, пожалуйста спаси моего сына. Я заслуживаю смерти, но мой сын невинен.

Умоляя его, она хлопала себя по щекам, что выглядело очень жалко.

Подошел Бай Цзыпин и сказал.

- Доктор Цинь, она извинилась. Прости ее хоть раз. Я знаю Цао Тин еще очень давно. На самом деле она мягкая и добрая женщина. Ее характер сильно изменился с тех пор как Сяобао заболел лейкемией. На самом деле она всего лишь бедная мать, которая любит своего ребенка.

- Папа, младший брат, так мучается – сказала малышка – ты должен спасти его!

Как мать Линь Момо сочувствовала ей. Она подошла и прошептала Цинь Хаодуну.

- Да, Хаодун, ты должен помочь им!

Их мольбы смягчили сердце Цинь Хаодуна. Этот ребенок и вправду был ни в чем не повинен.

Цинь Хаодун подошел к мальчику и положил его на землю. Затем он достал сумочку с иглами и быстро сделал ему иглоукалывания.

Когда в него вонзились десятки серебряных игл, судорога тут же прекратилась, и мальчик успокоился, и румянец вернулся на его лицо.

Десять минут спустя Цинь Хаодун вытащил серебряные иглы. Мальчик медленно открыл свои глаза и увидел Цинь Хаодуна перед собой.

- Дядя, я умер? – спросил он.

Глядя в такие неосведомленные глаза, Цинь Хаодун почувствовал тепло в сердце, и он сказал.

- Нет, ты не можешь умереть, пока дядя на твоей стороне.

Не понимающее лицо мальчика наполнилось радостью. Он с надеждой спросил.

- Дядя, ты действительно можешь вылечить мою болезнь?

Не успел Цинь Хаодун отреагировать, как Тан-Тан поспешила ответить за него.

- Конечно! Мой папа очень хороший доктор!

- Теперь я тоже смогу отрастить себе волосы? – глаза мальчишки блестели от возбуждения. В конце концов, это инстинкт каждого – выжить. Он пережил столько много неудач в лечении на протяжении своей короткой жизни, что был на грани отчаяния.

- Конечно, если ты поправишься, то тебя вырастут волосы – ответил Цинь Хаодун.

Увидев, что сын пришел в себя, Сяо Тин крепко обняла его.

- Сяобао ты до смерти напугал свою маму!

- Доктор Цинь, что с болезнью Сяобао? – подошел Лун Хайшэн и нервно спросил его. Сейчас он совсем не был похож на высокомерного босса подпольного мира.

Цинь Хаодун посмотрел на него и ответил.

- Лейкемия – это не более чем разновидность яда в крови, как только яд будет удален, человек будет вылечен. Я только что оказал ему первую помощь, но он был болен слишком долгое время, токсины в его теле не могут быть удалены с первого раза. Я выпишу вам рецепт, по которому он примет лекарство. Я проведу второй сеанс лечения через неделю, всего же для полного исцеления, потребуется три сеанса.

- В самом деле? Доктор Цинь, спасибо, большое спасибо! – Лун Хайшэн глубоко поклонился Цинь Хаодуну. Каким бы уважаемым и влиятельным он ни был, сейчас он был обычным отцом, который любит своего сына.

Цинь Хаодун достал ручку, бумагу и быстро выписал рецепт Лун Хайшэну.

- Я записал все на бумаге. Ему нет нужды проходить химиотерапию после приема лекарства по рецепту.

Мальчик освободился от рук Сяо Тина, встал и начал играть с Тан-Тан. У него никогда не было друзей. Родители отказывали ему в общении с другими детьми. Теперь он был вполне счастлив, что наконец-то нашел себе товарища по игре.

Увидев, что ее сын наконец-то стал нормальным ребенком, Сяо Тин не могла сдержать своих слез. Она бросилась на колени перед Цинь Хаодуном и низко поклонилась.

- Доктор Цинь, огромное спасибо что спас моего ребенка. Это была моя ошибка. Если ты пожелаешь побить или же отругать меня, я ничего не скажу.

Цинь Хаодун вздохнул в сердцах. Хоть эта женщина и глупая, но она хорошая мать.

- Ну хорошо, вставай. Пусть прошлое останется в прошлом!

- Доктор Цинь, ты величайший добродетель – сказал Лун Хайшэн – Пожалуйста, приходите по любому поводу, если вам нужна будет какая-нибудь помощь от меня. Я никогда вам не откажу.

Цинь Хаодун улыбнулся и принял благодарность Лун Хайшэна. Он не хотел создавать такого сильного врага для Линь-Групп.

Видя, что враги обратились в друзей, Бай Цзыпин указал на стонущих людей в черном и сказал.

- Доктор Цинь, как думаешь, может поможет этим людям?

Разногласия между сторонами были урегулированы. Цинь Хаодун кивнул. Он шагнул вперед к Дафэю и схватил его за травмированную руку. Несколько манипуляций и в мгновении ока сломанная кость на запястье была зафиксирована.

Дафэй никак не ожидал, что боль в запястье так быстро пройдет. Он с благодарностью сказал.

- Спасибо, доктор Цинь!

- Никаких нагрузок в течении семи дней. Через неделю все будет в порядке.

Затем Цинь Хаодун подошел к следующему человеку в черном. Менее чем за десять минут он прошелся по всем покалеченным людям.

- Божественное Мастерство! Что за Чудо! – сказал Лун Хайшэн с восхищением на лице – Доктор Цинь за всю свою жизнь, я никогда не встречал такой высочайшего мастерства. Это в самом деле восхитительно.

После этого, он достал банковскую карту из кармана и дал его Цинь Хаодуну.

- Доктор Цинь, здесь пять миллионов юаней. Пожалуйста прими мой скромный подарок.

Цинь Хаодун без ложной скромности взял карточку и положил его в карман. Затем сказал.

- У вашего сына лейкемия. На самом деле это связано с тем что ты слишком много убиваешь в последнее время и это плохо сказывается на карме. В будущем тебе следует творить больше добрых дел. В противном случае, в следующий раз будет уже не болезнь, а что-нибудь похуже.

Лун Хайшэн был потрясен этим заявлением. Он поколебался на мгновение, а затем сказал.

- Доктор Цинь, хочет, чтобы я отошел от своего дела и замкнул этот злосчастный круг?

- Нет, в этом нет нужды, в любом случае теневой мир с его темными делами как ни крути нуждается в контроле, и тут не важно кто будет управлять им. Тебе просто стоит помнить и избегать лишней крови и делать больше добрых дел в будущем.

Цинь Хаодун очень хорошо знал, что там, где есть солнечный свет, есть и тьма. Теневой мир всегда нуждается в ком-то, кто мог бы им управлять. Если Лун Хайшэн действительно ушел бы, то теневой мир в городе Цзяньнань погрузился бы в хаос, что не есть хорошо для города.

Лун Хайшэн еще раз поклонился.

- Спасибо, доктор Цинь, за совет. Я многое осознал.

После этого Лун Хайшэн позволил всем сотрудникам покинуть площадку и в тоже время снять блокаду с этого места. Как пара обычных родителей, они хорошо провели время на каруселях все вместе.

Полчаса спустя Цинь Хаодун и Линь Момо вышли с площадки вместе с малышкой и увидели Чжан Дэшэня, стоявшего в дверях вместе с десятью другими телохранителями. Все они были в смущении и переминались с ноги на ногу.

- Мисс Линь мы… - Чжан Дэшэн пытался что-то промямлить, но Линь Момо холодно сказала.

- Не надо всей этой чепухи, я не хочу ничего выслушивать. Идите в бухгалтерию и забирайте трех месячную зарплату в качестве неустойки. Вы уволены!

- Чт-то? – Чжан Дэшэн был в шоке. Он думал, что его отругают. Он не думал, что Линь Момо так сразу уволит их и выгонит из Компании Линь.

- Не делайте этого, мисс Линь. Дайте нам еще один шанс! – После того как Чжан Дэшэн закончил говорить, все остальные начали также умолять ее. Будучи телохранителями в такой компании как Линь-Групп, они получали хорошее жалование и с ними хорошо обходились, и вряд ли можно было найти такую же хорошую работу в другом месте.

Линь Момо холодно на них смотрела.

- Не заставляйте меня повторять все дважды. Оставьте нас.

Видя решительный настрой Линь Момо, Чжан Дэшэн изменился в лице.

- Должна быть причина, чтобы уволить нас.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 36 - Автомобильная авария**

- Как тебе не стыдно спрашивать меня о причине – рассердилась Линь Момо – вы телохранители, а не наблюдатели. Где вы были, когда я и моя дочь были в опасности? Ты видел, как твои хозяева столкнулись с опасностью, но ты ничего не сделал, а просто отступил. Так скажи мне зачем мне держать таких телохранителей как ты?

- Это все не наша вина! Это все его вина! – Чжан Дэшэн заранее придумал себе оправдание. Он указал на Цинь Хаодуна и сказал.

- Мы бы не попали в такую неприятную ситуацию, если бы он не ввязался в перепалку с Лун Хайшэнем.

Цинь Хаодун посмотрел на Чжан Дэшэня, что напомнило ему, каким безжалостным мог быть Цинь Хаодун. Поэтому, он отступил на пару шагов назад.

- Вы телохранители семьи Линь, как вы могли испугаться, столкнувшись с гангстером? Стыдно перекладывать вину на других! Вам хорошо платят, а вы даже не смогли защитить мою дочь, когда она была в парке развлечений!

И даже если опустить этот момент, но мою дочь оскорбили, и угрожали оторвать ей волосы. Где вы были тогда? Таких людей как вы, не то что в охранников, даже мужчин сложно назвать. А теперь проваливайте отсюда, пока я совсем не разозлилась!

- Да! Трусы! Трусы! Убирайтесь! Быстрее! – кричала малышка.

Чжан Дэшэн почувствовал, как горит его лицо. Он знал, что он был неправ, поэтому он с мольбой посмотрел на Линь Момо.

- Мисс Линь, я был предан вашей семье в течении многих лет. Пожалуйста, простите меня, ради всего-то что я сделал для семьи Линь на протяжении стольких лет!

- Я уже достаточно позаботилась о тебе, не став жаловаться в Ассоциацию Телохранителей, тогда бы тебя точно никуда бы не приняли в будущем.

- Э…

Лоб Чжан Дэшэна покрылся холодным потом. Социальный круг высшего класса в Цзяньнани был невелик, и они полностью потеряют свою карьеру, если Линь Момо обнародует то, что произошло сегодня, потому что никто не пожелает нанять столь трусливых телохранителей.

- Выметайтесь отсюда, пока я не передумала – повторила Линь Момо.

- Выметайтесь, выметайтесь – кричала малышка.

Видя, что уже ничего не поменять, Чжан Дэшэн злобно и с обидой посмотрел на Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодуна было плевать. Он был для него всего лишь муравьем и, если он посмеет его укусить, он его раздавит.

Позже Линь Момо и Цинь Хаодун повели Тан-Тан в другие парки развлечений. Все трое прекрасно провели время, как семья.

Малышка так наслаждалась всем этим. Она с неохотой покинула Детский Парк Микки, с заходом солнца. Все трое вышли на стоянку и сели на заднее сидение машины.

Водителя звали Дядюшка Чжан, ему было за пятьдесят, у он уже давно служил семье Линь. Он завел мотор и поехал домой.

- Папа! В парке было так весело. Когда мы еще сюда вернемся? – радостно спросила малышка.

- В любое время. Папа, отвезет тебя, когда ты захочешь – разговаривая с малышкой, Цинь Хаодун нахмурился, он почувствовал, что что-то не так.

Линь Момо заметила это и спросила его.

- Хаодун, что-то случилось?

Малышка ответила за него.

- Папа, доктор, а доктора никогда не болеют.

Цинь Хаодун ущипнул дочку за гладкую щечку. Он с улыбкой сказал.

- Тан-Тан права, я никогда не заболею.

Конечно, он никогда не заболеет, ведь он культивировал Долголетие Императора Зеленого Леса.

Детский Парк Микки располагался в пригороде, поэтому часть их пути домой была труднодоступной горной дорогой.

Как только они поехали этой дорогой, плохое предчувствие Цинь Хаодуна только усиливалось. Он согнул палец и начал считать, а затем его выражение его лица резко изменилось – рассчитанная гексаграмма показывала чрезвычайно опасный знак.

В этот момент на их пути появился большой грузовик. Дядюшка Чжан вырулил «Роллс-Ройс» как можно дальше в сторону, но большой грузовик направился прямо к машине.

- Вашу мать! Да, кто так водит? – Дядюшка Чжан был в шоке, он завернул на обочину так сильно, как только мог.

Однако, казалось, водителю грузовика было все равно. Он не стал меня направление, а лишь добавил газу.

- Черт возьми! – Наконец Цинь Хаодун понял откуда взялось его дурное предчувствие. Он, держа малышку на руках, пнул дверцу «Роллс-Ройса». Он схватил Линь Момо другой рукой и выпрыгнул из машины.

Как только все трое приземлились на землю. Две машины с оглушительным грохотом врезались друг в друга.

Хотя «Роллс-Ройс» имел качественную сборку и отличную безопасность, он все же был уязвим перед большим грузовиком. Хуже того, грузовик ехал очень быстро, а водитель и не думал тормозить. Грузовик врезался в «Роллс-Ройс» и переехал его, что свидетельствовало о том, что это непросто несчастный случай, а преднамеренное убийство.

Когда большой грузовик остановился, «Роллс-Ройс» был полностью под ним и прижат к земле. Вряд ли там был хоть какой-то шанс что Дядюшка Чжан был жив.

Все трое поднялись с земли. Линь Момо была безмолвна и совершенно растеряна, не понимая, что произошло. Лицо малышки побледнело от страха. Она крепко обняла Линь Момо за шею.

Цинь Хаодун был возмущен, увидев ужасающую сцену. Он мог бы выжить благодаря своей культивации, но малышка и Линь Момо определенно погибли бы, если бы он не предчувствовал беду.

Семь-восемь человек в черном спрыгнули с грузовика. Все они были в черных капюшонах, из-под которых выглядывали только глаза. У них в руках было оружие и через некоторое время они начали стрелять.

Серийное убийство шло вразрез с ожиданиями Цинь Хаодуна, и он мог избежать эту неприятность своими навыками быстрого уклонения, если бы был один. Но теперь у него есть Линь Момо и дочка, чьей жизнью он дорожил больше собственной.

Времени на раздумья было слишком мало. Он вскочил и стянул Линь Момо и малышку на землю. Затем он спрятал их за большим камнем.

Он был настолько быстр, насколько мог, все это заняло меньше секунды. Его тело вибрировало, потому что левое плечо, правая грудь и нога были ранены.

«Черт, мой уровень культивации слишком низок» - молча выругался Цинь Хаодун. Его бы даже не волновали эти пули, если бы его уровень развития был как в предыдущей жизни.

Но сейчас не время жаловаться. Теперь его главная задача – разобраться с этими людьми. Его культивации едва хватало, чтобы защитить дочку и Линь Момо, не говоря уже об убийстве тех людей в одиночку.

Возможно, пришло время попросить о помощи. Он достал из кармана телефон и быстро набрал номер Налань Уси.

Налань Уся сегодня была на дежурстве. Она сразу же ответила на звонок, когда увидела номер Цинь Хаодуна.

Собираясь заговорить, она услышала низкий голос Цинь Хаодун.

- Кто-то охотится на меня, приезжай скорее и помоги мне!

Налань Уся знала каким шутником был Цинь Хаодун, поэтому она не поверила ему. Она смеясь, сказала.

- Завязывай! Кто станет охотиться на такого молодого доктора как ты? Меня не проведешь. Сегодня не первое апреля.

Он не ожидал такой реакции от нее. Цинь Хаодун кое-как сдержался от ругательства и быстро произнес.

- Почему твои сиськи такие большие, а твой мозг нет? У меня нет времени на шутки! Поторопись, иначе позднее тебе придется забирать мое бездыханное тело.

Налань Уся изменилась в лице, когда поняла, что Цинь Хаодун говорит серьезно.

- Ты же не шутишь?

- У меня три огнестрельных ранения. А ты как думаешь? Я считаю, что это прихвостни Грустного Пса.

На самом деле Цинь Хаодун понятия не имел, откуда взялись эти люди. Он предполагал, что они пришли за Линь Момо. Он выдумал историю о Грустном Псе, потому что хотел, чтобы Налань Уся как можно скорее ему поверила.

После сказанного, Налань Уся быстро вскочила.

- Быстро скажи мне, где ты!

- На обратном пути в Цзяньнань из Детского Парка Микки, ты сразу увидишь двух столкнувшихся машин, и вот там, мы и в ловушке.

- Держитесь, я буду в течение десяти минут – Налань Уся тут же повесила трубку.

Линь Момо поняла, что это заказное убийство. Камень был не таким уж и большим, поэтому ей пришлось обнять дочку и прижаться щекой к спине Цинь Хаодуна.

Взяв себя в руки, Линь Момо почувствовала, что ее лицо мокрое и липкое. Она дотронулась до него и обнаружила, что он был весь в крови.

- Ты ранен?

- Пустяки, небольшое рана.

После того как он попросил о помощи, он немного успокоился. Он положил телефон обратно себе в карман и начал нажимать на отверстия чтобы остановить кровотечение.

Металлический запах крови ударил в нос Линь Момо, у нее потекли слезы. Она знала, что Цинь Хаодун был ранень потому что хотел защитить ее и Тан-Тан.

- Папа! Мне страшно! – малышка инстинктивно испугалась, хотя она понятия не имела что происходит.

- Не бойся, Тан-Тан. Разве я тебе не говорил, что пока я с тобой, тебе нечего бояться?

Цинь Хаодун прикрыл ее рот рукой, потому что его слух был достаточно острым, чтобы услышать приближающиеся шаги. Люди в черных капюшонах не сдавались, они брали их в круг.

- Ничего не говори. Они приближаются!

После этого Цинь Хаодун передал малышку Линь Момо и достал из кармана мешочек с иглами. Затем он успокоился, затаив дыхание, чтобы по звуку определить расстояние между собой и людьми в черном.

С его текущим уровнем культивации серебряная игла была эффективна в радиусе 20 метров и точность будет зависеть от расстояния. Иглы были не так точны, как пистолеты, так что ему пришлось ждать, пока эти люди подойдут достаточно близко.

Люди в черном казалось не заметили его, двое из них, впереди довольно скоро подошли к большому камню.

Цинь Хаодун не показывался, потому что знал, что у них в руках оружие. Он поднял руки и бросил десять игл в сторону откуда слышал голоса.

Его серебряная иглы определенно потеряют в точности так как он не мог их видеть и опирался лишь на слух, но, если хоть одна из десяти игл попадет во врага, он будет убит.

Двое мужчин в черном рухнули на землю без единого звука.

Остальные не предполагали, что произошло. Поэтому они стреляя начали отступать, прячась за машиной.

Видя, что эти люди отступают, Цинь Хаодун испытал огромное облегчение. Эта глыба камня не могла вечно их защищать от этих людей. Когда они поймут, что произошло и окружат троицу со всех сторон, большой камень не сможет защитить их от интенсивной стрельбы.

Он наклонился и обнаружил неподалеку заброшенный ветхий дом. Он был маленьким, но достаточно большим, чтобы защитить их от пуль.

Цинь Хаодун снова взяла малышку на руки и сказал Линь Момо.

- Я считаю до трех, и мы сразу бежим в тот домик, как можно побыстрее.

- Хорошо – кивнула Линь Момо. Был ясно, что молодой человек перед ним ее единственная надежда на выживание

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 37 - Возраст - не проблема**

- Три… два… один – Цинь Хаодун схватил Линь Момо и как сумасшедший бросился вперед. Сначала Линь Момо бежала за ним, но вскоре ее потащили, а ее ноги оторвались от земли из-за высокой скорости. Они летели вперед, как на крыльях.

Люди в черном среагировали только тогда, когда эта троица преодолела половину пути и начала в них стрелять.

Точность оставляла желать лучшего, так как их застали врасплох. Не успели они моргнуть глазом, как Цинь Хаодун уже достиг маленького домика. Он пнул обшарпанную деревянную дверь и все трое ввалились во внутрь.

Когда они вошли в дом, он оттащил Линь Момо за стену. Позади них свистели пули, брызгая грязью. К счастью никто не был ранен.

Эта хижина была убогой и обветшалой. Наверное, это было убежище горных смотрителей, но оно было заброшено.

Здесь было безопаснее прятаться, так как не нужно было беспокоиться о том, что тебя будут окружать люди в черном.

Но раны Цинь Хаодун были снова открыты из-за резкого движения, и кровоточили так словно они и не прекращали кровоточить.

- Ты в порядке – нервничая спросила Линь Момо.

- Не бойся, я в порядке! – сказал Цинь Хаодун повторяя процедуру, для остановки крови.

Эти люди в черном собирались окружить этот маленький домик, но они не рисковали подходить ближе так как знали, что оружие в руках Цинь Хаодун было смертельным. Они окружили дом издалека и некоторые из них спрятались за деревьями.

Один человек в черном с хриплым голосом крикнул.

- Эй друг! Мы не хотим досаждать тебе! Просто отдай нам эту женщину, и мы немедленно уйдем!

Он получил приказ убить Линь Момо, поэтому не хотел рисковать жизнью борясь с Цинь Хаодуном.

Услышав, предложение, Цинь Хаодун подтвердил свою догадку. Эти люди преследовали Линь Момо и возможно они были сообщниками тех убийц в прошлый раз.

Линь Момо конечно повезло, что она была в компании Цинь Хаодуна, когда столкнулась с этими двумя инцидентами, иначе она давно была бы уже мертва.

Линь Момо молчала некоторое время, а затем сказала.

- Они тут из-за меня. Почему бы тебе не позаботиться о Тан-Тан и не отдать меня им?

- Что ты такое говоришь? – голос Цинь Хаодун был не громким, но звучал он строго – Я же сказал, что никто не сможет причинить вам вреда, пока я здесь!

- Но у них есть оружие, а ты ранен. Это все бессмысленно, если мы будем тут укрываться! Лучше пожертвовать мной…

- Замолчи! Я же сказал, что пока я жив, никто не сможет причинить вам боль! – Цинь Хаодун мог показаться строгим или даже немного грубым, но Линь Момо почувствовала тепло внутри себя, когда услышала это. Слезы непроизвольно потекли по ее щекам.

- Не бойтесь. Я уже вызвал полицию, и они скоро будут здесь, нам лишь нужно продержаться еще какое-то время – сказал Цинь Хаодун пытаясь успокоить их двоих.

- Друг мой, ты слышишь меня – снова раздался хриплый голос – даже не вздумай идти против нас только потому, что ты хорошо владеешь боевыми искусствами. Тебе все равно не сравниться с оружием – это бессмысленно.

Цинь Хаодун похлопал Линь Момо по плечу и крикнул наружу.

- Хорошо, я согласен на твою просьбу, а теперь отправь сюда своих людей, чтоб забрать ее!

- Папа, ты не можешь отдать им маму! – закричала малышка.

- Тихо… помолчи Тан-Тан. Папа врет им – очевидно Линь Момо поняла, чего хотел Цинь Хаодун.

- Но наши учителя, говорили мне, что хорошие дети не лгут.

- Лгать плохим людям можно Тан-Тан! Перестать болтать! – угомонила она свою дочь.

Цинь Хаодун обманом хотел устранить двух людей. Он подсчитал, что снаружи шесть человек в черном, и чем меньше их будет, тем меньше опасности будет им грозить.

Однако, владелец хриплого голоса, явно прочел его мысли.

- Живая она нам ни к чему! Просто вытолкни ее к нам, и мы ее прикончим.

Цинь Хаодун вздохнул, поняв, что тот не клюнул на приманку. У него было другого выбора кроме как ждать приезда Налань Уси.

Очевидно, владелец хриплого голоса, знал, что Цинь Хаодун всего лишь тянет время поэтому крикнул.

- Ты же не думаешь, что, спрятавшись там, я не смогу добраться до тебя? Я даю тебе минуту, отдай мне эту женщину или умри вместе с ней!

Цинь Хаодун пренебрег угрозой, потому как мог убить любого, кто посмел бы к ним приблизиться к ним, с помощью своей серебряной иглы.

Минуту спустя снаружи послышался рев двигателей.

- Упс – резко изменилось лицо Цинь Хаодуна. Он знал, что человек в черном с хриплым голосом пытался грузовиком протаранить их маленькую хижину.

Этот маленький домик был старым и обшарпанным. Он едва мог укрыть их от пуль, что уж говорить о таране грузовика.

Как и ожидалось, рев мотора приближался, грузовик подъехал к их маленькой хижине.

Линь Момо поняла, что к чему. Она толкнула свою дочь в руки Цинь Хаодуна, а затем быстро выбежала из дома.

- Вернись! – Цинь Хаодун схватил Линь Момо и прижал ее к стене – позаботься о Тан-Тан. Оставь это мне, я об этом позабочусь.

- Нет, они все вооружены, и они определенно ждут не дождутся, пока ты не появишься – с тревогой сказала она.

- Успокойся, такой везунчик как я, не может умереть здесь – сказал Цинь Хаодун – он вернул малышку обратно в объятья Линь Момо. Затем он поцеловал обоих в щеки и сказал.

- Если я умру, позаботься о нашей дочери!

Линь Момо была в недоумении, потому как не могла понять, почему Цинь Хаодун был готов идти на такую большую жертву ради нее и Тан-Тан.

Не успела она опомниться как Цинь Хаодун отскочил назад, вылетев из окна, как пушечное ядро.

По-видимому, люди в черном были готовы к этому. Как только Цинь Хаодун появился перед их глазами они начали стрелять, но Цинь Хаодун двигался так быстро что пули не могли попасть в цель. Цинь Хаодуну же напротив удалось устранить трех человек человек.

Трое человек в черном были еще живы; один в грузовике; двое других были вне досягаемости поражения его серебряной иглы.

В этот момент большой грузовик взревел и быстро помчался к маленькой обшарпанной хижине.

Цинь Хаодун четко понимал, что домик рухнет, если в него врежется грузовик, и тогда у Линь Момо и малышки не будет ни малейшего шанса выжить.

В такой критической ситуации, некогда было думать. Он остановился и резко бросился к большому грузовику. Он разбил лобовое стекло грузовика и схватил за шею водителя, глаза которых были полны страха. Он просто вышвырнул его из кабины.

Хотя противники были устранены, большой грузовик все же на полной скорости, мчался к обветшалой хижине.

Цинь Хаодун наклонился, подпрыгнул и сел на водительское сидение. Он изменил маршрут грузовика направив его к двум дальним людям стоявшим, с другой стороны.

Эти люди стреляли и никак не попадали в него, потому что он двигался с неимоверной скоростью, однако теперь он был неподвижной мишенью в большом грузовике, поэтому двое выживших подняли оружие и усиленно стреляли в Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодуну некуда было деваться, но он мог противостоять пулям благодаря Подлинной-Ци. Он был под непрерывным огнем.

Позднее у них закончились патроны, а тем временем Цинь Хаодун мчался к ним. Он отнимет у них возможность сменить магазины.

В страхе и в панике они бросились бежать, но со скоростью грузовика это было бесполезно, вскоре их жалобный крик донесся из-под колес.

В этот момент, послышалась сирена, подъехали два патрульных фургона. Цинь Хаодун почувствовал облегчение, что наконец-то прибыла Налань Уся и потерял сознание.

В себя он пришел уже в больнице. Восходящее солнце озаряло все в золотисто-коричневый цвет.

С печалью на лице Линь Момо дежурила у кровати. Судя по усталости на лице, она не спала всю ночь.

Видя, что Цинь Хаодун открыл свои глаза, она взволнованно сказала.

- Ты наконец очнулся! Ты меня так напугал!

Цинь Хаодун с улыбкой сказал.

- Я же говорил, что я не так прост!

- Прекращай улыбаться – пристально посмотрела на него она – ты меня вчера сильно напугал, понимаешь? Доктора вытащили из тебя 13 пуль.

- О, а это много! К счастью мое лицо не пострадало – Цинь Хаодун нарочито поднял руку и проверил лицо – моя будущая безбедная жизнь не пострадала.

- Тебе обязательно быть таким пижонистым, при таких обстоятельствах? Но, да доктор сказал, что тебе крупно повезло что пули, обошли смертельные места и твои жизненно важные органы не пострадали, иначе все могло обернуться куда страшнее.

Цинь Хаодун про себя подумал, что ему повезло что оружие, которое использовали те наемники были не такими мощными для того чтобы нанести достаточный вред, телу который был защищен Подлинной-Ци.

Более того, он намеренно сделал так, чтобы пули не попали в критически важные места, иначе он был бы уже мертв.

- Где Тан-Тан? Она сильно испугалась? – спросил Цинь Хаодун.

- Тан-Тан в порядке. Я уже отвезла ее домой – Линь Момо была тронута тем что Цинь Хаодун не переставал волноваться о Тан-Тан, несмотря на то что, он только что очнулся. Ее слезы снова покатились по щекам, когда она с чувством спросила.

- Почему ты такой безрассудный? Неужели стоило рисковать своей жизнью?

- Безусловно. Я же сказал, что никто не сможет навредить тебе и Тан-Тан, пока я с тобой Цинь Хаодун поднял руку, вытирая слезы с лица Линь Момо. Она схватила его руку, всхлипывая и приговаривая – Спасибо, Хаодун.

- И это все? Просто словами? Может быть ты посвятишь себя мне?

- Не говори ерунды – Линь Момо покраснела, вспомнив вчерашний поцелуй поэтому она отвела от него свой взгляд.

- Какую ерунду? Я серьезно – искренне сказал Цинь Хаодун – позволь мне быть отцом для Тан-Тан.

- Разве ты уже не являешься названным отцом? – Линь Момо немного нервничала и не решалась смотреть в пылкие, наполненные энтузиазмом, глаза Цинь Хаодуна.

- Ты знаешь, что я имею в виду. Будь моей девушкой, и я позабочусь о тебе и Тан-Тан!

- Нет, нет! – Линь Момо была ошеломлена и ужасно нервничала, потому что никак не ожидала такой просьбы от Цинь Хаодуна.

- Почему нет? Ты боишься, что я буду плохо относится с Тан-Тан.

- Нет, нет, я знаю ты будешь хорошим с ней! – Линь Момо знала, что Цинь Хаодун будет лучше обращаться с ней чем даже биологический ее отец.

- Тогда почему нет? Это потому что я беден?

- Нет… конечно нет… - Линь Момо была в панике, нервничала и совсем не походила на ту властную женщину-президента, какой была раньше.

Она, покусывая свои сексуальные губы прошептала.

- Я гораздо старше тебя, и к тому же мать с ребенком. Ты заслуживаешь лучшего.

Цинь Хаодун замялся на мгновение. Все встало на свои места. Оказалось, что Линь Момо комплексовала поэтому поводу и чувствовала униженной перед ним. Он знал, что она его настоящая жена и он настоящий отец малышки, но он не мог рассказать об этом секрете.

Когда речь заходит о возрасте, как может 500-летний монстр вроде него не любить Линь Момо, которой было всего за двадцать?

- Момо, возраст не проблема, и ты всего лишь на пять лет старше меня.

- Пять лет, уже достаточно… - прежде чем она успела закончить, Цинь Хаодун поцеловал ее, и она больше не могла ничего сказать.

- О… - после короткого головокружения, она спешно оттолкнула Цинь Хаодуна – Не двигайся, твои раны еще заживают – упрекнула она его.

- Я просто хочу, чтобы ты поняла, что возраст не проблема – сказал он с нахальной улыбкой – Легенды гласят, что Мадам Белая Змея была на 1000 лет старше своего мужа Сюй Сяня, что не помешало им создать счастливый брак.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 38 - Ты меня не поняла**

Линь Момо покраснела.

- Чепуха это все – выдумки.

Мне все равно, в любом случае, возраст это не такая уж проблема. У тебя есть «проблемы» и по крупнее – после этого Цинь Хаодун перевел взгляд на грудь Линь Момо, с трудом сдерживая благопристойный вид.

Надменная холодность Линь Момо исчезла в момент. На ее место пришла застенчивая девчушка.

- Не смей смотреть! – крикнула она.

- Хорошо, не буду – покладисто сказал он.

Однако, такой опытный человек, как Цинь Хаодун, никогда бы не упустил такой удобной возможности. Он протянул руки и обнял Линь Момо.

- Ты… - эта ситуация не могла не вогнать ее в краску, но она также боялась оказать некое сопротивление, считая, что может повредить раны Цинь Хаодуна.

- Как тебе так? Я держу слово. Ты не хотела, чтобы я смотрел на них? Хорошо, я сделаю это моими руками!

- Нет, отпусти меня! Ох!

На просьбу Линь Момо, Цинь Хаодун ответил вторым поцелуем. При первом поцелуе Линь Момо пыталась оттолкнуть его сохраняя приличия, но сейчас она отдалась, вся растворившись в поцелуе.

\*Чмок… чмок…чмок…\*

Прекрасное времяпрепровождение Цинь Хаодуна было прервано громким стуком в дверь.

Линь Момо внезапно очнулась из сладострастного сна, словно ее ударили током. Она сразу же оттолкнула Цинь Хаодуна в сторону.

Цинь Хаодун протер свои губы и с гневом посмотрел на дверь.

«Что за отвратительный человек, может так вламываться в такой не подходящий момент? Мне и без того сложно возбудить жену!»

Налань Уся стояла на пороге палаты, глядя на Цинь Хаодуна и Линь Момо непонятным взглядом.

- Офицер Налань, вы здесь – Линь Момо была знакома с офицером, так как она спасла прошлой ночью Цинь Хаодуна. Но ее лицо было таким красным, так как ее впервые застали за этим делом с мужчиной.

- - Офицер Налань, я оставлю вас двоих, мне нужно приготовить завтрак – после этого она опустила голову и выбежала из палаты.

Цинь Хаодун взглянул на настенные часы. Семь утра. Он поднял голову и сказал.

- Вы так предана своей работе, офицер Налань. Вы пришли в столь ранний час.

- Не так предан, как ты. Как ты можешь быть таким «Казановой» после получений таких ранений? Знаешь ли ты что потворствовать своей похоти – значит добровольно занести Дамоклав меч над своей головой.

Цинь Хаодун проверил бинты, которыми его обмотали, но это не соответствовало его состоянию, в котором он находился. Обретение-Вечной-Жизни Зеленого Леса было лучшим целительским умением. Его раны почти зажили после ночного перерыва, так что он чувствовал себя гораздо лучше, чем выглядел.

Налань Уся присела на поставленный стул перед Цинь Хаодуном.

- Ты винишь меня что я не вовремя вошла?

Цинь Хаодун с хитрой улыбкой ответил.

- Ты же уже знаешь. Зачем ты меня спрашиваешь? Не могла зайти немного позже?

- Мой чудесный доктор! Прошлой ночью ты так сражался чтобы спасти свою красавицу. Ты специально это сделал?

- Ты подловила меня – с улыбкой сказал Цинь Хаодун – у тебя острые глаза!

Налань Уся сердито на него посмотрела.

- Насколько я знаю это Снежная Королева Линь Момо, она в разводе и у нее есть дочь. Не боишься, что объявится отец как черт из табакерки и наедет на тебя?

- Здесь не о чем беспокоиться. Это стоит того чтобы умереть за красавицу.

Цинь Хаодун посчитал это забавным, так как сам был отцом, иначе зачем бы ему вообще стараться.

- Ты… - Налань Уся была раздражена Цинь Хаодуном. Она прикусила губу и сказала.

- Я не знаю, что у тебя на уме. Но ты определенно сможешь найти идеальную пару для себя, учитывая, что ты хорош собой и имеешь удивительные способности в области медицины. И конечно, ты сможешь найти себе молодую леди из богатой семьи, почему ты не сделаешь этого?

Цинь Хаодуну показалось это забавным. Оказалась, девушка думала, что он хочет жить за счет женщины.

- О! Я только что вспомнил, что офицер Налань очень красивая и богатая девушка. Ты хочешь сказать, что хочешь удержать меня для себя? Назови мне цену, и подумаю, справедливо ли предложение.

- Тьфу! Маме плевать на тебя! – сплюнула Налань Уся – я не хочу, чтобы ты делал это по дружбе!

Цинь Хаодуну трудно было объяснить, он улыбнулся и сказал.

- Ты меня неправильно поняла. Это не то, о чем я думаю.

- Неправильно поняла? Держу пари, у тебя Эдипов комплекс, фу!

- Ну… - теперь пришла очередь Цинь Хаодуна чувствовать себя неловко. Он думал, что они с Линь Момо идеальная пара и у них нет таково большого разрыва между ними.

- Да? Это правда? Я изучала психологию – сказала Налань Уся с гордой улыбкой, появляющуюся в уголках ее рта.

- Черта с два что это может быть правдой! – Цинь Хаодун уставился на Налань Усю – у меня не такой притязательный вкус как у тебя. Мне лишь нравятся красивые женщины… таким как ты например – сказал Цинь Хаодун проверяя изгиб тела Налань Уси. Затем он нарочитым движением смахнул слюну с уголка рта.

- Ты… озабоченный придурок – Налань Уся почувствовала, что сойдет с ума если продолжит слушать эту чушь.

- Иди и люби кого хочешь – строго сказала Налань Уся – а я тут по важному делу.

- Ты насчет вчерашнего? Ты провела расследование? – спросил Цинь Хаодун.

- Не совсем. Но одно я знаю точно: эти люди не имею к вам никакого отношения, и они не подельники Грустного Пса. Они охотились за Президентом Линь!

Лицо Цинь Хаодун не выказало никакого удивления, когда он услышал о расследовании. Он сказал.

- Ты на удивлении эффективна.

- Что ты имеешь в виду? Ты уже знал результаты? – спросила Налань Уся уставившись на Цинь Хаодуна.

- Конечно, знал. Как только они сделали первый шаг, я сразу понял, что они пришли за Линь Момо.

- А ты мне сказал, что это были приспешники Грустного Пса. Ты дал нам неправильную наводку, и мы копали не в том направлении, что привело к пустой трате времени и сил. Ты думаешь это смешно?

При этих словах Налань Уся разозлилась еще больше и было похоже, что она готова была драться.

У нее были причины злиться на него, потому что она взялась за дело основываясь на свидетельстве Цинь Хаодуна. Она была занята всю ночь, но наркодилеры молчали.

И ей потребовалось много времени, чтобы понять, что эти люди пришли за Линь Момо, а Цинь Хаодун был ранен только потому что, что хотел быть героем, спасающим красотку. Это была не месть наркоторговцев.

- Офицер не должен драться с пациентом. Просто скажи, чего ты хочешь, и не бей меня! – сказал Цинь Хаодуну моляя ее о прощении разгневанную Налань Усю – Да, я виноват, но у меня не было выбора, потому что тогда, ты бы мне не поверила.

- Так это теперь я виновата? Ты же из тех, кто постоянно хитрит и лжет, я подумала, что ты шутишь! – рассердилась Налань Уся, но увидев Цинь Хаодуна, всего завернутого в бинты, тут же отогнала свою ярость и села.

- Это потому что ты меня плохо знаешь! Да я красавчик, да я часто юморю, но никогда не смеюсь над серьезными вещами.

- Пха! Ох уж эти твои нарциссические фантазии – сказала Налань Уся закатив свои глаза.

- Как насчет расследования? Кто инициатор? – спросил Цинь Хаодун снова войдя в серьезное русло. Яростный огонь вспыхнул в его глазах. Он был готов убить, потому что злой закулисный манипулятор уже несколько раз пытался убить Линь Момо.

Он убьет зачинщика, кем бы тот ни был, если только Налань Уся сможет узнать кто он.

- Пока не было никаких зацепок, потому что все стрелки в Черном были мертвы и нам просто некого было допрашивать – Налань Уся взглянула на Цинь Хаодуна – почему ты так жесток? Не мог хоть одного оставить в живых?

- Это не моя вина – смущенно сказал Цинь Хаодун – при таких обстоятельствах мало кто смог бы действовать по-другому.

Он не пощадил никого из тех людей, кто прошлой ночью, с оружием в руках угрожал Линь Момо и Тан-Тан.

- Ладно, я не виню тебя. Я уже все рассказала. Просто береги себя. Я ухожу - сказала она, выходя из палаты. На самом деле она приехала сюда навестить Цинь Хаодуна и доложить о случившимся. Теперь, когда она покончила со всем этим, она уехала из больницы на работу.

- До свидания Офицер. В следующий раз пожалуйста стучитесь в дверь иначе мне придется взять с вас плату за лицезрение неподобающей сцены.

Налань Уся споткнулась и чуть не сломала каблуки. Она гневно посмотрела на Цинь Хаодуна, а потом ушла не оглядываясь.

Как только она ушла, вошла Линь Момо с завтраком в руках. Ее лицо все еще выглядело розовым, что было довольно соблазнительным.

- Вставай и ешь свой завтрак – сказала она Цинь Хаодун садясь на койку.

- Я ранен и не могу встать.

- В смысле? Я же видела, что ты вставал недавно! – Линь Момо снова покраснела, когда ей на ум вспомнилась сцена недавнего поцелуя с Цинь Хаодуном.

- И это вскрыло мои раны, так что я не могу снова встать.

- И что ты хочешь? – спросила Линь Момо покусывая свои губы.

- Я хочу, чтобы ты покормила меня! – озорно сказал Цинь Хаодун.

- Ты… - Линь Момо хотела отказать ему, но ее сердцу смягчилось, когда она подумала о сцене, когда Цинь Хаодун был покрыть кровью, стараясь защитить ее и дочь. Она взяла миску с яичной кашей и ложкой за ложкой начала кормить Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун наслаждался обслуживанием красивой женщины, а также ее красивым видом.

Линь Момо стеснялась, когда на нее так смотрели. Она посмотрела не него своими соблазнительными глазами и спросила.

- На что ты смотришь? Что-то особенное на моем лице?

- Нет ничего прекраснее тебя – с нахальной улыбкой сказал Цинь Хаодун.

- Прекращай, подхалимничать – Линь Момо схватила маленькую пареную булочку и сунула ее в рот Цинь Хаодуну.

Полчаса спустя завтрак был закончен. Линь Момо сказала.

- Оставайся здесь и поправляйся. Я пошла на работу.

- Может останешься здесь, со мной? Мне тут так одиноко – Цинь Хаодун пытался разыграть карту «бедняжки»

- Нет, есть много вещей, которыми я должна заняться в компании – она взглянула на него и сказала – Я уволила начальника охраны и всех его сотрудников. Мне нужно разобраться с этим бардаком.

Цинь Хаодун внезапно вспомнил.

- Нет охраны? Ты в безопасности? Может мне тебя проводить до работы.

- Не надо. Если ты пойдешь со мной на работу, это мне придется защищать тебя – сказала она - мой отец выделил мне половину своей охраны. И не волнуйся о моей безопасности, это все-таки центр города.

- Ладно, тогда. Береги себя!

- И ты тоже. Я пошла! – сказала Линь Момо, выходя из палаты, потом повернулась и закрыла дверь.

Цинь Хаодун был сыт, и он начал практиковать Обретение-Вечной-Жизни Зеленого Леса, пытаясь исцелить внутренние повреждения как можно скорее.

Все пули в его теле уже были извлечены, так что закончив три подхода, он чувствовал себя как новеньким.

В этот момент на кровати зазвонил мобильный телефон.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 39 - Божественные наемники**

Во дворе санатория Цзяньнаньского военного округа пожилой мужчина в тренировочной форме делал утреннюю зарядку. Он упражнялся в боксе, вздымая воздушную массу. Никто не мог сказать, что ему больше семидесяти.

После этого Налань Цзе встал в завершающую позу. Он взял холодный чай, который принесла Налань Ушуан и выпил его до дна.

- Дедушка, ты очень быстро поправляешься – сказала Налань Ушуан.

- Я должен поблагодарить Цинь Хаодуна. Я не просто выздоравливаю, я чувствую себя лет на двадцать моложе!

- Да, у этого жулика хорошие врачебные способности – кивнула Налань Ушуан.

После лечения Цинь Хаодуна, она чувствовала себя гораздо лучше, чем раньше. Ее менструации стали регулярными, и теперь она чувствовала тепло внутри, а не холод как раньше.

Пока они разговаривали, охранник привел похрамывающего человека.

Хромому было за тридцать, и выглядел он крепко. Но его правая рука больше не могла поддерживать ходьбу и даже была искривлена. С тростью в руке, он хромал всю дорогу до Налань Цзе.

- Акс, зачем ты пришел?

- Наш старший брат, Сабля, умирает – сказал хромой с печалью на лице.

Выражение лица Налань Цзе резко изменилось.

- Как? Он же был в порядке несколько дней назад.

- Прошлой ночью его состояние ухудшилось, и теперь он в коме. Ты не сможешь с ним попрощаться, если не поторопишься!

- Тогда поторопимся, вперед! – сказал он, вернув чашку Налань Ушуану. Затем он поспешил наружу.

- Дедушка, ты куда? – спросила она.

- Повидаться с Саблей в последний раз.

- Дедушка, как ты мог забыть о прошедших изменениях? Доктор Цинь мог бы спасти жизнь Сабли!

- Точно! Как я мог забыть о волшебном докторе? – сказал он ей – возможно, это не конец жизни Сабли. Позвони ему и уговори его прийти любой ценой.

- Я позвоню ему прямо сейчас – сказала Налань Ушуан. Затем она достала свой телефон и набрала номер Цинь Хаодуна.

Как только Цинь Хаодун поднял трубку, с другой стороны раздался встревоженный голос Налань Ушуана.

- У нас есть пациент и нам очень нужна твоя помощь!

Цинь Хаодун уловил нервозность Налань Ушуана.

- Приезжай и забери меня, я сейчас в больнице Цзяньнаня.

- Жди меня у ворот. Я буду там через десять минут.

После этого Налань Ушуан сразу повесила трубку.

Цинь Хаодун освободился от бинтов и сложил одежду, приготовленную для него Линь Момо и затем вышел из палаты.

Красный «Мазерати» подъехал к нему, когда он только подходил к воротам.

- Залезай – нетерпеливо крикнула Налань Ушуан.

Цинь Хаодун открыл дверцу и сел в машину. Налань Цзе резко вдавила газ в пол и «Мазерати» стрелой рванулась вперед.

- Что ты делал в больнице? Диагностировал кого-то? – спросила Налань Ушуан.

- Никаких диагнозов, я сам был в роли пациента, на этот раз – Цинь Хаодун рассказал о событиях прошлой ночью.

Налань Ушуан с удивлением спросила.

- Ты не выглядишь тяжело раненным.

- Я восстанавливаюсь обычных людей, я же все-таки врач – с улыбкой сказал Цинь Хаодун.

- Не знаю где ты овладел своим медицинским мастерством, но это удивительно.

Налань Ушуан ехала все быстрее и быстрее пока она разговаривала. Она была хорошим водителем, ехала 80 км\ч в центре города.

- Отлично водишь!

- Конечно, я же «шумахер» в юбке Цзяньнаньского разлива! – с гордой полуулыбкой сказала Налань.

- Да что ты говоришь! – иронично ответил ей Цинь Хаодун

- Поверь.

Похоже Налань Ушуан собиралась доказать свою правоту. Она ехала все быстрее и быстрее, достигнув 200 км\ч вскоре после того, как они покинули город.

- К чему такая спешка? Кто пациент? – спросил Цинь Хаодун.

- Слышал что-нибудь о Божественных Наемниках – спросила она.

- Нет – покачал головой Цинь Хаодун. Он был всего лишь выпускником колледжа. Он ничего не знал о наемниках.

Налань Ушуан начала рассказывать.

- Божественные наемники когда-то были третьей могущественной группировкой наемников в мире, и у них были все возможности стать самым могущественным, но они решили скрыть часть своей силы и остаться в тени.

Цинь Хаодун молча слушал. Он знал, что Налань Ушуан знала больше, чем рассказывала.

Налань Ушуан продолжила.

- И тот, кого ты сегодня будешь лечить – один из Божественных наемников.

- Как он мог пострадать, учитывая, что Божественные Наемники столь могущественны? – спросил Цинь Хаодун – и я так полагаю он будет не один, я прав?

- Держи в секрете все то что я сейчас скажу – попросила она – на самом деле Божественные Наемники отличаются от других группировок тем что опирается на закулисную поддержку страны Хуася.

- Что это значит? – спросил Цинь Хаодун.

- В настоящее время идет теневая конкуренция между странами, и она становится все ожесточённее, и Хуася также является вовлеченной в нее. Иногда правительствам было сложно решать некоторые задачи, и вот почему они решили сформировать Божественных наемников.

После создания Божественных Наемников, они принимали небольшие миссии как предлог, а на самом деле выполняли специальные миссии, назначенные правительством. Они посвятили свою жизнь стране и внесли большой вклад в укреплении Хуася.

- Но год назад, принадлежность и история происхождения Божественных Наемников были слиты, и все секреты были выставлены на всеобщее обозрение враждебным силам Хуася.

- Божественные Наемники понятия не имели об утечки. Они, как обычно, взяли на себя миссию, ничем не примечательную, но на деле оказавшуюся ловушкой японцев. Двое из восьми членов были убиты, а остальные шесть получили ранения. Они выжили, но остались инвалидами.

- Самым печальным было то, что правительство сочло удобным помочь им из-за их особой специфики, поэтому мой отец ушел в отставку и принял их лично как представитель семьи Налань.

- И это было сделано в частном порядке. Мой дед построил дом за санаторием и шестеро выживших членов Божественных Наемников были исцелены здесь и реабилитированы.

- Командир Божественных Наемников был ранен больше всех. Он пролежал на койке целый год, а прошлой ночью его состояние ухудшилось, теперь он умирает.

Цинь Хаодун был тронут. Никто не знал, что делали Божественные Наемники, но они были национальными героями. Больше всего он восхищался Налань Цзе, потому что он был готов уйти с высокого поста ради Божественных Наемников.

- Не принимай все близко к сердцу. До тех пор, пока они дышат, я смогу их вылечить.

- Спасибо тебе от лица Божественных Наемников – сказала Налань Ушуан.

Через двадцать минут «Мазерати» миновал военный санаторий и оказался в небольшой долине за ним.

На склоне холма стоял большой дом, покрытый черепицей. Там была припаркована «Ауди А6» Налань Цзе с военным номером.

Они вышли из машины. Цинь Хаодун последовал за ней. Она толкнула дверь и вошла.

Когда они вошли в дом, Цинь Хаодун увидел Налань Цзе и хромого человека, опирающего на трость. На противоположной стороне стояли пятеро мужчин с кахексией\*: двое сидели в инвалидных колясках и трое лежали в постели.

[Кахексия - это крайнее истощение организма]

Эти люди выглядели больными, но в них ощущалась убийственная жесткость, потому что, то, через что они прошли - это горы трупов и море крови, что не могло не оставить на них особый отпечаток.

На кровати посреди комнаты лежал худой мужчина. Глаза его были закрыты, на лице застыла паника. Он должно быть, Сабля, командир Божественных Наемников, о нем говорила Налань Ушуан.

Цинь Хаодун чувствовал, что жизнь Сабли иссякает. Он бы не протянул так долго, если бы не получил своевременную помощь.

Хромой посмотрел на вошедшего Цинь Хаодуна, как голодный волк на свою добычу.

Налань Цзе был полон радости увидев Цинь Хаодуна. Он поспешил сказать.

- О, волшебный доктор, Сабля является национальным героем Хуася, ты должен ему помочь.

- Я знаю! – сказал Цинь Хаодун подходя к кровати командира. Затем он потянулся, чтобы прощупать его пульс.

Хромой расслабился, когда узнал, что Цинь Хаодун это тот самый доктор, о котором упоминал Налань Цзе. Но вскоре он снова заподозрил неладное, потому что не мог поверить, что молодой человек может вылечить Саблю.

Он сохранял молчания, так как доверял Налань Цзе. Продолжая стоять и наблюдать.

Тем временем Цинь Хаодун закончил прощупывать пульс и стал проверять раны Сабли.

- Волшебный доктор, как он? Есть ли шанс?

Хоть и Налань Цзе знал, насколько удивительными могут быть медицинские навыки Цинь Хаодун, он думал, что Сабля болен настолько, что его уже не спасти. Его дыхание становилось все слабее и слабее, и теперь он был на последнем издыхании.

Цинь Хаодун встал и сказал.

- Я могу ему помочь, но это может занять много времени.

Хромой отбросил свою трость и опустился на колени перед Цинь Хаодуном, услышав его вывод. Он с волнением пообещал.

- Наша жизнь, шестерых Божественных Наемников, будет принадлежать тебе если ты вылечишь Сабли.

Цинь Хаодун поднял Хромого с пола и сказал.

- Я здесь из уважения к вам, мне не нужно ничего другого.

После этого он достал из кармана иглы и начал лечение.

Рана Сабли была сложной. Вены на его органах имели повреждения разной степени, а также имелся неизвестный токсин, который наполнял его тело. Более того, в его даньтяне была скрыта жилка Меча-Ци.

Цинь Хаодун мог сказать, что мастер меча был умен, потому как, он мог убить Саблю, но вместо этого, он решил медленно пытать Саблю таким вот мучительным способом.

Сабля, вероятно, был воином, но не мог использовать Подлинную Ци, чтобы вылечить себя, так как Ци-Меча подавляла его. Единственное, что он мог сделать это ждать своей смерти.

- Настолько зловеще! – Цинь Хаодун молча выругался и вонзил серебряную иглу в даньтянь Сабли.

На этот раз он использовал иглы особым образом. Он пронзил круг вокруг даньтяня и начал выталкивать Ци-Меча в сторону серебряных игл с помощью Ци-Зеленого Леса.

Пять минут спустя серебряные иглы начали вибрировать. Затем они вылетели, ударились о потолок и рассыпались в пыль.

- Ци-Меча так сильна! – Цинь Хаодун был удивлен, потому что эти серебряные были в самом деле взорваны Мечом Ци. Уровень культивации мастера меча был слишком высок. Даже Цинь Хаодуну пришлось бы обходить стороной этого человека.

Он вытер пот со лба. Самую трудную часть он преодолел, осталось дело за малым.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 40 - Воинская классификация**

После того, как Ци-Меча было очищено, Цинь Хаодун приступил ко второму шагу, чтобы нейтрализовать яд внутри тела Сабли.

Цинь Хаодун попросил Хромого принести таз и кинжал. Он положил их на кровать. Затем он извлек оставшиеся серебряные иглы в точке Даньтяня и вытащил питательную таблетку Ци, для приема внутрь.

Токсичное воздействие внутри тела было низким, несмотря на принадлежность к категории хронических ядов. Но учитывая, что он циркулировал в его костном мозге в течение года, его трудно было извлечь с помощью внешней силы. Единственной надеждой Сабли была мобилизация Подлинной Ци его тела и удаление ее через центр.

В нынешнем состоянии Даньтянь был словно высушен и ему остро не хватало воды. Для восстановления Подлинной Ци, он должен полагаться на целебную силу питательной таблетки Ци.

После того, как Сабля проглотил таблетку, Цинь Хаодун впрыснул струйку Подлинной Ци Зеленного Леса в Даньтянь Сабли, чтобы помочь ему восстановить свою потерянную Подлинную Ци.

Под воздействием Подлинной Ци Зеленого Леса, целебная сила питательной таблетки медленно заработала. Подлинная Ци вздымалась как дым, раздуваемая пламенем силой воли. Наконец, она медленно превратилась в капли воды, конденсируясь в поток жидкости, устремляясь в Даньтянь.

По мере того как подлинная Ци становилась сильнее, Цинь Хаодун стимулировал Подлинную Ци, чтобы удалить внутренние токсины и изолировать их к его ногам.

Налань Цзе и другие спокойно наблюдали за ним. Они были удивлены, обнаружив, что ноги Сабли потемнели, пока в конце концов не стали чернее чернил.

Цинь Хаодун отвечал за процесс детоксикации. Увидев, что почти все завершено, он схватил кинжал в изголовье кровати и сделал два надреза на ногах Сабли.

После этого в тазу у изголовья кровати плеснула черная кровь и воздух наполнился отвратительным запахом.

Черная как смоль кожа отступила прочь и цвет лица Сабли приобрел здоровый оттенок.

Когда вместо черной крови пошла красная, Цинь Хаодун остановил кровотечение. Он использовал Метод Акупунктуры Возрождения, чтобы помочь Сабле восстановить поврежденные меридианы.

Примерно через полчаса Цинь Хаодун вытащил все серебряные иглы и рявкнул над грудью Сабли.

- Подъем!

Действительно поразительная сцена. Сабля, едва избежавший смерти, резко сел и встал с кровати.

Налань Цзе и Божественные Наемники открыли рты от удивления. Они хорошо знали тяжесть травм Сабли, но менее чем через час он был полностью вылечен этим молодым человеком.

Вставая с кровати, Сабля отсалютовал Цинь Хаодуна и решительно произнес.

- Волшебный Доктор, спасите моих братьев!

- Не волнуйся. Теперь, когда я здесь, я вылечу их всех – сказал Цинь Хаодун – кто следующий?

- Топор, подойди! – подозвал Сабля, Хромого.

Без колебаний, Топор подошел к Цинь Хаодуну с помощью своей трости.

- Волшебный Доктор, мы рассчитываем на тебя!

Цинь Хаодун взглянул на него и сказал.

- Твоя травма серьезна, и она застарела. Это может быть немного больно.

Топор улыбнулся.

- Ты можешь делать со мной все, что угодно, даже если это будет щипать мою кожу или сводить мышцы, я не скажу ни слова.

Цинь Хаодун знал, что они стойкие люди. Он позволил Хромому отбросить трость и лечь на кровать.

В его Даньтяне также присутствовал Ци Меча. По сравнению с Саблей, он не был отравлен, но его левая рука и правая нога были сломаны специальными приемами, так что осталась серьезная деформация.

Цинь Хаодун схватил правую ногу Топора и быстрым поворотам щелкнул поврежденными костями, которые переплелись и полностью отделились друг от друга.

Как и ожидалось, Топор оказался крепким орешком. Он чуть нахмурился, но не издал ни единого звука.

Цинь Хаодун восстановил сломанную кость ноги и также восстановил некротические ткани, а также меридианы, методом Акупунктуры Возрождения. После того, как он вылечил левую ногу, он восстановил его левую руку таким же образом.

После заживления раны Цинь Хаодун использовал серебряную иглу, чтобы нейтрализовать Ци Меча в его Даньтяне.

- Ну что ж, воздержись от сражений в эти дни, и ты вернешься к нормальной жизни через неделю.

Это магическое лечение поразило всех людей вокруг и запавшие глаза оставшихся четырех Наемников снова зажглись с огромной благодарностью.

Первоначально они потеряли надежду и просто спокойно ожидали своей смерти. Они никогда не верили в свое исцеление.

Цинь Хаодун не прерываясь на отдых, лично вылечил оставшихся четверых.

Наконец он произнес.

- Все ваши травмы исцелены и Даньтяни очищены, и они смогут восстановить свою Подлинную Ци, на прежний уровень, где-то через неделю.

- Цинь, с сегодняшнего дня ты великий благодетель Божественных Наемников!

Сабля упал на колени перед Цинь Хаодуном и остальные также последовали его примеру. В это время они могли выразить благодарность лишь таким образом.

- Вставайте, причина по которой я спас вас сегодня, не имеет ничего общего с другими людьми. Дело в том, что я уважаю вас как мужчин. Мы все граждане одной страны, не стоит быть столь вежливыми.

Цинь Хаодун взмахнул рукой, и огромная энергия Ци подняла шестерых мужчин.

В глазах Сабли и других людей мелькнуло удивление. Только что они ощутили боевое искусство молодого человека, которого никак не ожидали увидеть, причем такой силы. Как Наемники, танцующие на острие ножа и рискующие своей жизнью, они естественно, благоговели сильным. Поэтому они посмотрели на Цинь Хаодун новым взглядом, с почтением.

- Босс, вы спасли жизни всем шестерым из нас, и за это мы будем следовать за вами с этого момента.

Затем шестеро мужчин выстроились в ряд, молча наблюдая за Цинь Хаодуном и ожидая от него ответа.

Цинь Хаодун был тронут этим жестом. В последнее время на жизнь Линь Момо часто покушались. Закулисный манипулятор оставался в тени. Он беспокоился, что не сможет найти компетентного телохранителя, но теперь шесть бравых мужчин стояли перед ним, кланяясь в верности.

Было ясно что Налань Цзе испытывал некоторую стесненность и угнетенность, заботясь об этих людях. Это было бременем, взваленным на него правительством. Это здорово помогло бы семье Налань, если бы Цинь Хаодун взял их.

Цинь Хаодун на мгновение задумался, а затем повернулся к Налань Цзе и спросил.

- Что вы об этом думаете?

Ушуан, должно быть, рассказал тебе о них – сказал Налань Цзе – это было бы лучшим решением, взять их с собой.

Цинь Хаодун оглянулся на шестерых мужчин и сказал.

- Если хотите, то можете следовать за мной.

- Божественные Наемники, Сабля, Клинок, Топор, Кнут, Молот… клянемся следовать за доктором Цинь до самой смерти.

Все шесть Божественных Наемников заговорили в унисон.

Цинь Хаодун с удовлетворением кивнул.

- Позже, можете звать меня Боссом! – он был вне себя от радости, принимая себе в подчинение таких могущественных подчиненных.

Был уже полдень и Налань Цзе приказал своим слугам приготовить в гостиной стол с блюдами и напитками.

Он был так рад, что все так благополучно закончилось. Он радостно пошел вперед и сказал.

- Волшебный доктор, давай поговорим за едой.

Он дал Цинь Хаодун занять почетное место перед Налань Ушуанем, Божественные Наемники также сели.

После нескольких глотков Цинь Хаодун спросил.

- Масетр Налань, поскольку вы все воины. Я хотел бы спросить вас, как классифицируются воины.

Как Культиватор, он обязан знать о силе воинов в современном обществе, чтобы сравнить ее со своей собственной. Лучше знать себя, оценивая врага.

Все были удивлены его словами. По их мнению, Цинь Хаодун вышел за рамки нынешней системы культивирования. Его семейное происхождение было совершенно необычным. Как он мог не понимать нынешнего положения дел?

После некоторого удивления Сабля сказал.

- Босс, сегодняшние воины в основном делятся на три уровня:

• Явная Сила

• Скрытая Сила

• Высшая Сила

- И каждый уровень делится на 9 сфер.

- И на каком ты уровне? – снова спросил Цинь Хаодун.

- Все, шестеро из нас, если полностью восстановятся, будем находится на 7 сфере; Явной Силы.

- Что из себя представляет Скрытая Власть? – спросил Цинь Хаодун.

Налань Цзе ответил.

- Благодаря Цинь Хаодуну и его таблеткам у меня есть преимущество прорваться на 9 сферу и достичь уровня Скрытой Власти.

Что отличало Скрытую Силу от Явной, так это то, что она высвобождала Подлинную Ци и незаметно причиняла вред врагу.

- А как насчет Высшей Силы?

- Это Легенда. Люди с Высшей Силой – редкость. Хотя я никогда не встречал человека с Высшей Силой, но говорят, что как только воин достигает уровня Высшей Силы, он может поглотить силу неба и земли для своих нужд. Поднятие руки мобилизует безграничную силу, и он сможет путешествовать в любую точку мира.

Цинь Хаодун кивнул. Теперь он в общих чертах понимал нынешнее классификацию воинов. Скрытая Сила была сравнима с культиватором со Сферой Основания, а Высшая Сила была сравнима с Золотым культиватором в его мире.

- Много ли воинов в наше время?

- Очень мало – сказал Сабля – мы, будучи только на 7 сфере, были довольно востребованы в кругу наемников. Можете себе представить, как мало воинов.

- С течением времени многое наследие боевых искусств было утрачено. Огнестрельное оружие начало стремительно развиваться, тяжелая и изнурительная работа не могла сравниться с пулей, поэтому энтузиазм многих людей к боевым искусствам иссяк и количество воинов естественно стало уменьшаться.

- Хотя и говорили, что человек с Высшей Силой может противостоять пулям, но это всего лишь легенда. Никто на самом деле не видел этого.

- Даже если он и сможет противостоять огнестрельному оружию – прервал его Сабля – то как насчет артиллерии или даже ракетам? Сегодняшний упадок боевых искусств напрямую связан с развитием современного оружия.

Цинь Хаодун на мгновение задумался и спросил.

- Я обнаружил Ци Меча оставленный в Дяньтяне и он очень силен. Как насчет этого?

На лице Сабли мелькнуло выражение сильной ненависти.

- Мы попали в ловушку японцев в тот год, враг послал священников и ниндзя. Тот, кто покалечил нас, был главным ниндзя кто достиг уровня Скрытой Силы.

- У нас было восемь братьев. Из-за него погибли Арчи и Алебарда. Теперь нас осталось только шестеро.

- Ниндзя? – усмехнулся Цинь Хаодун. Он всегда недолюбливал японцев – Не волнуйся, просто следуйте за мной. Вы непременно сможете отомстить через три года.

- Но они достигли уровня Скрытой Силы, отомстить им будет слишком сложно.

На лицах шестерых мужчин появилось чувство утраты. После войны они осознали ужас воинов Скрытой Силы, который был для недостижим.

- Будьте уверены, будет так как я сказал!

Цинь Хаодун вообще не видел в его глазах воина Скрытой Силы. В его Мире Культивации, его слуги подметали, будучи Золотыми культиваторами, что эквивалентно Высшей Силы на Земле. Кого вообще волнует этот ничтожный ниндзя.

До тех пор, пока у него было достаточно времени и ресурсов, было нетрудно обучить из них новое поколение мастеров.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 41 - Вторая мама**

Шесть Божественных Наемника были взволнованы. Если бы это заявил другой человек, они бы ему не поверили. Но то, что показал Цинь Хаодун, было удивительно, возможно, он даже сможет сотворить еще одно чудо?

- Для начала вам надо время, чтобы восстановить силы – сказал Цинь Хаодун – После этого, я дам вам рецепт, который поможет вам улучшить ваше культивирование.

- Спасибо, Босс!

Они посмотрели на Цинь Хаодун со смиренной улыбкой. Чтобы отомстить за погибших братьев, они были готовы заплатить любую цену.

Топор улыбнулся и сказал.

- Босс, каковы наши планы на ближайшее будущее? Последний год мы просидели без дела, мы теряем сноровку, нам нужно чем-нибудь заняться.

Цинь Хаодун ответил.

- Я собираюсь создать охранную компанию. И вы ребята, поможете мне начать мой бизнес.

Сабля сплюнул и сказал.

- Не волнуйтесь Босс это проще простого.

- Конечно, я доверяю вам, но охранная компания не может опираться только на шестерых людей. Нам нужно нанять и других охранников, что будет немного сложнее.

Затем Цинь Хаодун упомянул телохранителей Линь Момо и затем сказал.

- В наши дни очень сложно найти компетентных лояльных охранников.

- У меня есть решение – сказала Налань Ушуан.

Налань Цзе посмотрел на Налань Ушуан.

- Что сможешь сделать, девочка? У тебя есть кого порекомендовать?

Этот метод будет бесполезен для других, но не доктору Цинь Хаодуну – сказал Налань Ушуан – Дедушка, ты помнишь, что в нашем военном районе много солдат особого назначения, которые были демобилизованы из-за травм? Все они были отличными и преданными солдатами в армии, и они были вынуждены уйти в отставку только из-за своих травм.

Если доктор Цинь залечит их травмы, эти люди будут бесконечно благодарны и несомненно в их преданности можно будет не сомневаться. Они были лучшими армейскими спецназовцами с высоким уровнем подготовки. Работа в охране не была бы для них проблемой.

Цинь Хаодун был очарован этой идеей. Было бы здорово, если бы он нанял этих бывших солдат в качестве телохранителей под собственным командованием.

Налань Цзе возлагал надежду на Цинь Хаодуна.

- Доктор Цинь, эти люди – герои нашей страны. Они ушли в отставку из-за своих травм, которые они получили в ходе выполнения своих боевых задач. Несмотря на то что государство обеспечило им субсидии, они не очень-то довольны своим положением. Если ты избавишь их от травм, ты не только им поможешь, но и поможешь государству. Это было бы верным решением.

- Все нормально Налань Цзе – сказал Цинь Хаодун – они, не жалея сил и крови отстаивали интересы нашей страны. Я конечно, же должен им помочь. Так что позвоните им завтра, я проведу бесплатное лечение, вне зависимости захотят ли они работать в моей компании или нет.

- Доктор Цинь, от имени всех солдат, спасибо! – Налань Цзе встал и отдал честь Цинь Хаодун в соответствии с воинским этикетом.

После ужина Цинь Хаодун снова сел в «Мазерати» Налань Ушуана и вместе с ней отправился в город.

- Спасибо тебе, за такую прекрасную идею – сказал Цинь Хаодун.

- Просто «спасибо»? Ты должен проявить больше искренность, чтобы по-настоящему отблагодарить меня – заявила Налань Ушуан.

- Какую искренность ты хочешь? Предложить себя, тебе? – сказал Цинь Хаодун, глядя на ее мягкую напудренную щеку.

- Ага, щаас! Это было бы скорее возмездием, нежели чем расплатой – пошутила Налань Ушуан и попросила – у меня сегодня соревнование. Одолжи мне свой «Ламборджини»

- Что за соревнование? – спросил Цинь Хаодун.

- Гонки! Что же еще? – ответила она – мне нет равных в нелегальных гонках в Цзяньнани. За последние годы я так и не встретила себе соперников. Но вчера один парень, захотел бросить мне вызов. Я слышала, что он приехал из-за границы. В таком случае мне нужно принять вызов, я должна учавствовать. Одолжи мне свою машину, на всякий случай.

- Зачем тебе понадобилась моя машина? Разве твоя, не хороша?

- Как ты можешь их сравнивать? Моя машина стоит всего 4 миллиона юаней, в 10 раз дешевле чем твоя. В соревновании двух мастеров, любая мелочь важна. Будет надежней использовать твою машину. Ты же не будешь скупердяйничать?

- Ох! – вздохнул Цинь Хаодун – машина это всего лишь средство. Нельзя ли избежать этого?

- Кстати не только машина мне нужна, но и ты. Ты пойдешь со мной.

- И что я буду там делать? – с удивлением спросил Цинь Хаодун.

- Мужчины любят участвовать в гонках с красивой женщиной, сидящей рядом с ним. Так что я тоже. Хоть ты и недостаточно хорош собой… но все же сойдешь.

- Хэй, не говори так. Лицо мой главный актив, я на нем деньги делаю – громко смеясь сказал Цинь Хаодун – Что ж, вечером я буду тебя сопровождать, бесплатно.

- Сопровождать меня? Мне не нравится, как это звучит. Вообще-то, кучу мужчин готовы соперничать, только чтобы быть со мной рядом, а мне плевать.

Пока они разговаривали, зазвонил телефон Цинь Хаодуна. Это была Линь Момо.

- Хаодун, почему ты вышел из больницы? – спросила Линь Момо.

- Мои раны зажили. Зачем мне там оставаться? Поторопись и покончи с формальностями.

Линь Момо знала, об удивительных медицинских навыках Цинь Хаодуна и не стала напрасно углубляться в эту тему поэтому перешла сразу к делу.

- Мне нужно с кое с чем разобраться, а ты иди и забери Тан-Тан!

- Хорошо, уже еду – без возражений согласился он. Так как имело место последовательные атаки на жизнь Линь Момо. Поэтому возможно, могут действовать и через малышку, так что он не будет спокоен, если сам не заберет ее из садика.

Повесив трубку, он повернулся к Налань.

- Едем в детский сад, заберем ребенка.

- Сколько тебе лет и каково быть нареченным отцом? – спросила Налань Ушуан.

В последние пару дней она тайно поинтересовалась их отношениями, Цинь Хаодуном и Линь Момо. На самом деле они знали друг друга совсем не долго, и девочка была лишь номинальной дочерью. Поэтому она выдохнула узнав об этом. Эта новость ее успокоила и расслабила.

Цинь Хаодун со смехом сказал.

- Крестным отцом быть классно. Я стал отцом, не тратя денег на брак.

- Ты слишком много остришь! – сердито посмотрела на очаровательного Цинь Хаодуна.

- Кстати мне нужна твоя помощь. У меня есть два Тибетских Мастифа. Сможешь мне достать сертификаты для них, в любое удобное для тебя время? Было бы здорово их получить.

Цинь Хаодун знал, что на больших собак, таких как Тибетские Мастифы, очень трудно получить сертификаты в городской администрации поэтому он попросил помощи у Налань Ушуана.

- Легко. Дашь мне потом фотографии этих собак – согласилась она.

Разговаривая, они подъехали к детскому саду «Золотая Ветвь» и «Нефритовый Лист». Они вместе вышли и вошли в детский сад, чтобы забрать ребенка.

- Папа! Я так скучала по тебе! – малышка выскочила из класса и увидела Налань стоящую рядом с Цинь Хаодуном.

Она проигнорировала Цинь Хаодуна, и раскрыв свои пухлые ручки кинулась в объятия Налань Ушуана.

- Тетя, обнимашки!

- Какая милая малышка! – Налань Ушуан была вне себя от радости, увидев такую маленькую куколку Тан-Тан, которая тут же протянула к ней руки и обняла ее.

Цинь Хаодуну стало неудобно, он весь покраснел от смущения, он никак не ожидал, что малышка предаст его и впервые увидев Налань кинется ей в объятия. Воспитание дочери псу под хвост.

- Тетя, какая ты красивая! – пока она это говорила она шаловливо извивалась на руках Налань Ушуана и щупала ее там и тут, что она почувствовала себя немножко неловко.

Вскоре малышка подбежала к груди Цинь Хаодуна и прошептала ему на ухо.

- Папа, у тети такая молочная кожа, тонкая талия и лифчик без всяких подкладок и подтяжек. Ее грудь настоящая, больше чем у мамы…

Из-за шума в детском саду Налань Ушуан не слышала, что сказал ребенок, но Цинь Хаодун был удивлен, что ее дочь нас самом деле шпионила для него под прикрытием.

Взволнованный этим, он горячо поцеловал малышку в щеку.

- Папа, эта тетя очень хорошая, она мне очень нравится. Она может быть моей второй матерью?

- Ну… - с сомнением выдал Цинь Хаодун. Он не ожидал что малышу придет в голову такая интересная идея, он был так рад этому что не смог даже что-то сказать некоторое время.

Когда малышка заметила, что папа молчит, она повернулась к Налань Ушуану и сказала.

- Тетя, я могу называть тебя второй мамой?

Налань быстро покраснела и сердито посмотрела на Цинь Хаодуна.

- Ты этому ее учишь? Ты не боишься ее испортить?

Но в своих мыслях и в сердце она была счастлива, казалось, что она действительно нравиться этой малышке.

Цинь Хаодун скрестил руки на груди.

- Я не учил ее этому!

- Никто тебе не поверит – Налань Ушуан обворожительно закатила глазами.

- Вторая мама, не папа меня научил этому – сказала девочка широко улыбаясь.

- Видишь? Как ты могла обо мне так подумать? – возмущенно сказал ей Цинь Хаодун а затем обратился к дочке – Тан-Тан, кто научил тебя этому?

- Никто меня не учил. Ван Сяомин в нашем классе имеет 6 матерей. Я думаю, что мой папа лучше всех. Так что я должна иметь 12 мам.

Налань Ушуан поняла, что родители детей в таких аристократических детских садах были богатыми людьми. Неудивительно, что эти дети сравнивают такие вещи.

- Тан-Тан так думать неприлично! – сказал Цинь Хаодун.

Как только Налань Ушуан подумала, что Цинь Хаодун направляет малыша на путь истинный, как он заявил.

- Мы скромные люди. Как мы можем обходить остальных людей аж в два раза?! Папа найдет тебе 7 мам, на одну больше чем у него.

- Э… - Налань Ушуан чуть не подавилась. Как он мог так воспитывать своего ребенка?

Тем временем малышка задумалась и торжественно кивнула.

- Хорошо – сказала она – в неделе 7 дней, по одной матери в день.

Глядя на такое серьезное выражение лица своей дочки Цинь Хаодун не мог удержаться от смеха. Его дочка поистине великолепна!

- Что тут смешного? Мать в день… хм… ты хоть справишься с этим? – Налань Ушуан сердито взглянула на Цинь Хаодуна.

- Вторая Мама, какое это имеет отношение к папе? Мама будет играть со мной в течении дня. Папа не будет занят!

- Э… - Щеки Налань Ушуана внезапно снова покраснели, она и вправду неправильно истолковала смысл ее слов.

Цинь Хаодун засмеялся и спросил.

- Ну а ты, о чем подумала?

Налань Ушуан стало еще хуже, от колкого замечания Цинь Хаодун и она поспешила на парковку. Цинь Хаодун с маленькой малышкой на руках поспешил за ней.

Сев в машину, малышка безостановочно пела на руках Цинь Хаодуна.

- Тан-Тан, что за песню ты поешь? – спросил он.

- Разве ты не знаешь? – спросила Налань не переставая следить за дорогой – Это новая песня Оуян Шаньшаня – «Цветы под Луной»

- О! ответил Цинь Хаодун – кто такая Оуян Шаньшань?

- Боже, ты даже не знаешь кто такая Оуян Шаньшань? Ты точно не с луны свалился? – Налань Ушуан странно посмотрела на Цинь Хаодуна а потом обратилась к малышке.

- Расскажи папе кто такая Оуян Шаньшань.

- Она суперзвезда. Многие дети в нашем классе любят ее. Мне она тоже нравится. Она мой кумир!

- Видишь ли, Оуян Шаньшань айдол всей страны – сказала она – всемирно известная звезда, а ты ее даже не знаешь, что знает Тан-Тан.

Цинь Хаодун не знал о ней. Работа и учеба поглощали его целиком. В свободное время он конечно же читал книги. Но он был полным нулем, в сфере развлечения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 42 - Дочь поймавшая в ловушку своего отца**

Несмотря на то что, она, Oуян Шаньшань была хорошо известна, он был глубоко убежден, что дети должны петь больше детских песен.

- Тан-Тан, ты еще слишком мала, тебе следует петь больше детских песен, таких как «Маленькая Утка» и «Маленький Нэчжа»

- Нет, нет, нет! – замахала она руками.

- Эти песни, их поют дети в начальных классах. А я уже в среднем классе! Я буду петь песни для взрослых!

Глядя на такое серьезное лицо малышки, Налань Ушуан истерически засмеялась.

- Ты слишком контролируешь ее. Она вольна выбирать, какие песни ей петь.

- Да! Да! Вторая мама добра ко мне – отозвалась малышка.

С ребенком в машине было шумно. Вскоре «Мазерати» подъехала к дверям виллы семьи Линь.

Цинь Хаодун вышел с малышкой на руках.

- Пока, Вторая Мама! Навещай меня почаще! – сказала девочка Налань Ушуану.

- Пока, Тан-Тан! – Налань Ушуан поцеловала ее в щечку.

- Свидетелю тоже полагается. А как же я?

- Размечтался! Не забудь заехать за мной сегодня вечером! – Налань Ушуан села в машину и помахав малышке, уехала.

- Мама, я приехала! – малышка бросилась в коридор, за ней следом вошел Цинь Хаодун.

В зале, 30-летний молодой человек разговаривал с Линь Момо. Он снял свое пальто, демонстрируя ей свои выпирающие мускулы, а затем указал на шрам на груди.

- Это ранение я получил, защищая принца одной нефтеносной страны. На противоположной стороне было более 100 человек со всеми видами оружия на руках, но в конце концов я их всех одолел и получил лишь это небольшое ранение!

- Хвастун! Хвастун! Позор!

Малышка, вошедшая в комнату, стала свидетелем этой сцены. Она протянула мизинец и поскребла по щеке, жестом указывая мужчине.

- Э…

Молодой человек уставился на Линь Момо, такую сексуальную, похожую на королеву, женщину. Чтобы произвести хорошее впечатление на Линь Момо он неистово, брызгая слюной, рассказывал ей о своих подвигах, но был прерван таким досадным способом, что очень его расстроило.

Но перед лицом такого прелестного ребенка, он просто ничего не мог сказать, ему оставалось лишь смотреть на нее.

Когда Линь Чжиюань увидел пришедшего Цинь Хаодуна, он быстро встал и поблагодарил его.

- Доктор Цинь, большое тебе спасибо за спасение Момо и Тан-Тан прошлой ночью.

Он узнал об этой истории. Если бы не Цинь Хаодун, то его дочь и внучка погибли бы в ту ночь.

Цинь Хаодун вскользь улыбнулся, а затем посмотрел на мужчину и спросил.

- Мистер Линь, кто это?

По глазам этого человека, он ясно ощущал интерес к Линь Момо.

- Ох! Это Дунфан Лян – первоклассный наемник в Юго-Восточной Азии, которого недавно пригласили защищать Линь Момо. – ответил Линь Чжиюань, а затем обратился к наемнику – Это Доктор Цинь Хаодун, он спас мою дочь и внучку.

После произошедшего прошлой ночью Линь Чжиюань был вне себя от гнева. Он по знакомству нанял Дунфан Ляня для безопасности своей дочери.

Дунфан Ляня был очень прославленным наемником в Юго-Восточной Азии, более известным как Королем Солдат.

После того как Линь Чжиюань их представил, Дунфан Лян презрительно рассмеялся над Цинь Хаодуном.

- Все-таки способности врача все еще скудны. Если бы я был там прошлой ночью, то Мисс Линь вообще не смели бы угрожать, и она не попала бы в больницу от тех хулиганов!

Лицо Цинь Хаодун поникло, было ясно что этот парень нарывался на неприятности.

Дунфан Лян повернул голову к Линь Чжиюаню и сказал.

- Мистер Линь, можете быть уверены, возлагая охрану Мисс Линь на меня. Теперь, когда я с ней, даже Повелитель небес не по смеет дотронутся до волос на ее голове.

Цинь Хаодун взглянул на этого высокомерного Дунфан Ляня и беспечно сказал.

- Что ж, на самом ли деле ты так хорош?

- Конечно! Как еще, по-твоему, я заслужил прозвище, Короля Солдат? Потом и кровью – в реальных боях.

Дунфан Лян снова и снова хвастался своими подвигами.

- Я в одиночку сражался с вооруженными наемниками, защищая бизнесменов, путешествующих по районам Африки, населенными племенами каннибалов. Я даже заставил членов знаменитого сибирского тренировочного лагеря раболепствовать передо мной. В Юго-Восточной Азии никто не произносил моего имени без восхваления.

- Хвастовство, в этом скользком искусстве, вот в чем ты преуспел. Если тебя так уважают, почему бы тебе не отправиться на небо? – малышка нахмурилась и продолжила – Папа лучший, он в сто раз лучше тебя.

Дунфан Лян уже знал об отношениях между Цинь Хаодуном и Линь Момо.

- Ничего ты не понимаешь, соплячка. Врачи могут быть только врачами. Как они могут сравниться с твоим дядей – Королем Солдат?

- Папа лучший! Папа лучший! – кричала малышка – Они может пинать тебя как кожаного мяча!

Дунфан Лян изменился в лице, эта маленькая девочка смотрела на него свысока, что его высокомерного, надменного человека как он, заставило почувствовать себя очень неловко. Он не воспринимал Цинь Хаодуна всерьез, у которого даже не было мало-мальски мышц. Он был абсолютным дрыщом.

После того как малышка закончила, он перевел взгляд на Цинь Хаодуна.

- Так что ж получается Доктор Цинь тоже мастер?

- Отнюдь нет, но все же лучше такого маленького засранца, вроде тебя!

Тон Цинь Хаодуна был легким и непринужденным, но как только он это сказал атмосфера тут же переменилась, и сильный запах пороха заполнил комнату.

Лицо Дунфан Ляня полностью поникло, он снова хотел продемонстрировать свой боевой опыт. Если раньше он этого не делал, то сейчас он презирал этого щуплого докторишку.

- В таком случае, как насчет того, что мы с тобой посоревнуемся – сказал он с гневной гримасой. В этот момент он стиснул свои зубы за закрытым ртом.

Как только Цинь Хаодун согласится, он должен заставить его страдать и позволить Линь Момо увидеть, кто здесь настоящий мужчина.

- Забудь об этом. Вы на одной стороне. Зачем вам вообще соревноваться? – Линь Момо с беспокойством посмотрела на Цинь Хаодуна. Она не сомневалась в способностях Цинь Хаодуна, но беспокоилась о его ранах что он получил прошлой ночью. Хотя он и выписался из больницы, она доподлинно не знала, полностью ли он поправился.

Видя реакцию Линь Момо, Дунфан Лян ошибочно подумал, что Линь Момо не уверена в силе Цинь Хаодуна, что немедленно усилило его собственную убежденность.

- Мисс Линь, вы можете быть уверены, что это будет только практика. Я не причиню вреда доктору Циню.

По его мнению, до тех пор, пока он не осадит Цинь Хаодуна, его так и дальше будут мешать с грязью и всячески оскорблять.

- Ну, раз уж Король Солдат в этом заинтересован, я поиграю с тобой – беспечно сказал Цинь Хаодун – но будь уверен, что мои медицинские навыки столь же превосходны. Я могу исцелить тебя, если причиню вред тебе.

- Отличненько! Я снова могу посмотреть, как папа будет играть в мячик!

Возбужденно воскликнула малышка.

Линь Момо взял ее на руки и сказала Цинь Хаодуну.

- Мы в одной команде, сделай несколько произвольных движений, хорошо? Не нарушай согласия.

Дунфан Лян, взмахнув рукой, гордо сказал.

- Не волнуйся, мы не причиним неприятностей. Это займет всего несколько секунд, чтобы дать знать ему, насколько я искусен.

Этот парень был так уверен в себе. Он был Королем Солдат в Юго-Восточной Азии. Никакой доктор его не остановит.

После этого он встал в стойку, подняв кулаки по направлению к Цинь Хаодуну.

- Нет ничего в мире, что я не мог бы решить одним ударом. В крайнем случае с двух!

Он чувствовал себя достаточно дерзким, чтобы заставить этого докторишку припустить на землю, и судорожно искать свои выбитые зубы на полу.

Но после удара, Цинь Хаодун, словно тень, исчез перед ним. Не успел он сообразить, что произошло, как ему показалось, что в ягодицу врезался поезд. Все его тело устремилось к противоположной стене, и прилипло как картина [вспоминаем мультик «Том и Джери» xd] прежде чем медленно соскользнуть вниз.

Увидев большую человеческую фигуру приштампованную к стене малышка взволнованно вскочила. Она засмеялась и радостно захлопала в ладоши.

- Весело! Так весело! Папа Лучший!

Дунфан Лян медленно поднялся. Его лицо было приклеено к стене, нос разбит и покрыт кровью.

Он не мог поверить, что проиграл такому хлюпику, тем более доктору. Он был так зол, что закричал.

- Сынок, если у тебя кишка не тонка, не сбегай.

- Как скажешь, не буду.

Цинь Хаодун также ударил, костяшки их пальцев соприкоснулись, тело Дунфан Ляня отлетело назад, снова приклеившись к стене, но на этот раз спиной.

- Здорово! Здорово! Папа такой классный! – малышка счастливо подпрыгивала на руках Линь Момо.

Потирая почти сломанное запястье, Дунфан Лян понял, насколько силен Цинь Хаодун.

Линь Чжиюань поспешил к нему и спросил. В конце концов он был его телохранителем.

- Мистер Дунфан ты в порядке?

- Пустяки! Пустяки! – Дунфан Лян поспешно встал.

- Мистер Линь, для меня, как телохранителя, бои на кулаках имеют вторичную ценность, первостепенную важность для этой профессии имеет использование оружия, его понимание и богатый боевой опыт!

Он с негодованием посмотрел на Цинь Хаодуна. Он хотел показать свою ценность Лин Чжиюаню. Было бы еще лучше, если бы он завоевал сердце прекрасного президента. Теперь все его мечты были разбиты перед этим докторишкой.

- Мистер Лин, я вернусь и подготовлюсь. Я завтра с утра заберу Мисс Линь.

Затем он поспешил к двери, малышка подпрыгнула и закричала.

- Большой дурак идет домой!

Дунфан Лян покраснел от смущения и покинул виллу.

- Мистер Линь, где вы нашли такого телохранителя? – спросил Цинь Хаодун Линь Чжиюаня.

- Нас познакомил общий друг. В нынешнее время слишком трудно найти хорошего телохранителя. Кроме того, Дунфан Лян обладает достойной репутацией в кругах наемников Юго-Восточной Азии.

Цинь Хаодун замолчал. Здесь действительно не было подходящих телохранителей. Те, кто состоял в Божественных Наемниках, могут занять свои посты только через неделю.

После этой перепалки, Линь Чжиюань еще больше видел ценность Цинь Хаодуна. Он не только обладал медицинскими навыками, достойными всяческих похвал, но и смог победить Короля Солдат.

- Доктор Цинь, ужин готов – вежливо сказал он – давайте поедим.

Цинь Хаодун последовал за ним в столовую, а малышка позади него вдруг выпалила.

- Мама, сегодня папа нашел мне втору маму! Она такая красивая!

Цинь Хаодун споткнулся, затылком почувствовав на себе яростный взгляд Линь Момо.

- Мама, сегодня вечером папа и вторая мама идут на свидание – добивала малышка, прежде чем он успел твердо встать на ноги.

- Эта девчушка, действительно подловила своего папочку – жалобно он пробубнил в душе.

После обеда он как обычно убаюкал малышку. Когда пришло время, он тихо встал с постели. Едва он собрался уходить, как услышал за спиной голос Линь Момо.

- Ну и куда ты собрался? На свое свидание?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 43 - Двойное счастье**

Цинь Хаодун улыбнулся в ответ и сказал.

- Тан-Тан уснула. Разве теперь я не должен идти?

- Кто так сказал? – ответила она.

- Разве это не ты меня прогоняла каждый день, в одно и то же время?

Огромное чувство радости вспыхнуло в сердце Цинь Хаодуна.

«Значит ли это, что его искренние чувства наконец-то коснулись небес и что он может спать подле этой прекрасной женщиной?»

Похоже на то. Судя по всему, сегодняшнее заявление малышки тронуло сердце матери.

- Ладно, сегодня я никуда не поеду – затем он подошел к кровати, но не успел он лечь на кровать, как он услышал, как Линь Момо сказала.

- Я не хотела тебя прогонять, но раз уж ты сам решил уйти, то иди – ты упустил шанс!

- … - Цинь Хаодун выглядел так словно съел горькую тыкву. Похоже он рано обрадовался. Он вздохнул и разочарованно сказал.

- Ладно, я скоро вернусь.

Он снова повернулся и поднял правую ногу, но прежде чем она успела ступить на пол, снова Линь Момо выдала.

- Иди! Как только ты уйдешь, не будет пути назад, уже никогда!

Цинь Хаодун чуть не сошел с ума. Люди говорят, что женщину не понять умом, но понять Линь Момо еще сложнее!

«И что мне теперь делать? Уйти или остаться?»

Он оглянулся и сказал.

- Мать моего ребенка! Ну что ты несешь?

Линь Момо хотела подразнить Цинь Хаодуна, но он назвал ее «мать моего ребенка» что задело ее за живое.

- Ты действительно готов принять Тан-Тан и меня?

- Конечно готов! Пусть отсохнет мое естество и заберут меня во дворец, служить евнухом, если я вру – строго сказал Цинь Хаодун.

Линь Момо посмотрела на спящую дочку и тихо сказала.

- У меня так давно не было парня, поэтому я боюсь сближаться, не хочу, чтобы Тан-Тан страдала. У меня только два требования к моему парню. Во-первых, быть по-настоящему добрым по отношению к Тан-Тан и ко мне. Во-вторых, уметь убедить меня. Ты подходишь по этим требованиям.

- Что ты хочешь этим сказать? Ты принимаешь меня? – недоверчиво спросил Цинь Хаодун.

- Не важно, сколько женщин у тебя на стороне, всегда помни, что ты должен быть добр к нам обоим, иначе я выгоню тебя.

- Боже мой, ты так добра ко мне! – Цинь Хаодун был переполнен, навалившимся счастьем. Счастье пришло так внезапно, что слова Линь Момо были равносильны тому, что она согласилась принять его ухаживания и позволить ему взять наложниц. Это было двойное счастье!

Он бросился к кровати, обнял Линь Момо и крепко поцеловал ее.

- Не волнуйся, я всегда буду хорошо относится и к тебе, и к Тан-Тан!

Линь Момо оттолкнула Цинь Хаодуна в сторону и робко произнесла.

- Иди! Или опоздаешь!

- Это не совсем то, о чем ты подумала. Я иду на гонки с моим другом…

Не успел он закончить как Линь Момо его прервала.

- Не нужно объяснений. Я уже сказала. Просто не забывай быть добрым к нам обоим.

Цинь Хаодун снова поцеловал Линь Момо и вышел из комнаты. Сейчас он был в таком хорошем настроении, словно съел холодное мороженное в жаркий день.

Лежа в постели, Линь Момо широко раскрыла глаза, ее щеки вспыхнули, она провожала Цинь Хаодуна до двери, пока его тень не исчезла из обзора.

Она пробормотала себе под нос.

- Спасибо что заботишься обо мне и моей дочери. В конце концов, я женщина с ребенком, и я не смогу сравниться с тобой. Это твоя компенсация.

Счастье пришло слишком внезапно. Цинь Хаодун довольный посвистывал всю дорогу до места назначения с Налань Ушуан. В это время он все еще смеялся.

- С чего это вдруг ты такой довольный? – спросила Налань Ушуан глядя на все время хихикающего Цинь Хаодуна.

- А почему нет? Ведь сегодня я встречаюсь с такой красивой женщиной! – Цинь Хаодун сел на место второго пилота, уступив место водителя.

Налань Ушуан села на водительское место и завела машину. С яростным ревом мотора Ламбоджини рванулся вперед, со скоростью мгновенно взметнувшуюся до сотни миль.

- Это так круто. Ламборджини Сентенарио действительно достоин своей репутации. Он может рвануть до скорости 100 миль\ч за 2.8 секунд.

В слабом ночном свете, лицо Налань Ушуан окрасилось нотой безумного азарта.

- Разве девушкам не следует вышивать или готовить? – спросил Цинь Хаодун – Почему тебе нравятся гонки?

- Почему бы тебе не предложить мне закутать ноги – Налань Ушуан взглянула на Цинь Хаодуна – о девушке, которой ты говорил – это женщина из старого общества. Конечно, я не буду этим заниматься. У меня своя жизнь.

В ночной тени она ехала все быстрее и быстрее.

За рулем она спросила Цинь Хаодуна.

- Ты когда-нибудь гонял на тачке?

- Каким образом? Я был беден. У меня вообще не было машин, как я мог участвовать в гонках?

- Какой максимальной скорости ты достигал?

- Я водил пикап, работая у одного человека. Мне пришлось почти полностью вдавить газ в пол чтобы набрать скорость в 100 миль\ч.

- Сто миль? Слишком медленно. Сегодня ты увидишь, что такое скорость и что такое азарт.

Цинь Хаодун был равнодушен. Когда он летел со своим мечом, он был в тысячи раз быстрее, чем Ламбоджини. Эта скорость его не впечатляла.

- С кем ты будешь сегодня соревноваться? – спросил Цинь Хаодун – Ты сможешь выиграть?

- Очень смешно! Конечно, я первоклассная гонщица во всем Цзяньнани. Как я могу проиграть? – уверенно заявила Налань Ушуан – я слышала, что мой соперник из-за рубежа, но кем бы он ни был, он мне не соперник.

Вскоре они покинули город и прибыли к месту назначения, к Змеиной Горе.

Эта гора, как и предполагало ее название, была похожа на свернувшуюся змею.

Извилистая дорога ведет прямо на вершину горы. В последние годы под горой был открыт туннель, поэтому дорога потеряла свою актуальность и не использовалась. Каждую ночь он становился святым местом для местных нелегальных гонщиков.

Сотни людей и десятки автомобилей собирались на вершине Змеиной Горы. Все эти люди были горячими поклонниками подпольных гонок. Многие из них были праздными молодыми людьми из богатых семей, приехавшими сюда в поисках развлечений.

В это время все эти люди говорили о красном спортивном автомобиле, новеньком «Порше 911», рядом с которым стоял молодой человек с гордым лицом, который был Королем Солдат Дунфан Лянем, который был недавно побежден Цинь Хаодуном.

Его сопровождали великолепно одетая, сексуальная женщина и семь-восемь наемников из Юго-Восточной Азии.

- Старший брат, твоя машина слишком красива. Она, наверное, стоит больше миллиона долларов, верно?

- Деревенщина, ты не смыслишь в машинах, это машина ТОП-дивизиона «Порше 911» стоимостью более 38 миллионов…

- Вау, такая дорогая… мне бы такую…

- Просто смотри, не трогай, не пачкай машину моего Старшего Брата! – кто-то сзади крикнул в толпе.

Глядя на это все он еще сильнее раздулся от гордости. Он наслаждался завистью и ревностью людей. Это было долгожданное сладостное ощущение, бальзам на душу после позорного поражения.

Но как раз в этот момент, как вспышка черной молнии, спортивной автомобиль достиг вершины Змеиной Горы на максимальной скорости нарисовав красивую дугу припарковался неподалеку.

- О, боже. Что я вижу? Это Ламборджини Сентенарио…

- Точняк, я никак не ожидал что в городе Цзяньнань есть такое сокровище…

- Это хорошая машина? Лучше, чем Порше 911?

- Ты дибил? Ламборджини Сентенарио стоит больше 40 миллионов юаней. Порше 911 полный шлак по сравнению с ней…

Во время всех этих разговоров, толпа людей бросилась к Ламборджини Сентенарио, оставив Дунфан Ляня и его людей стоять одних.

У Дунфан Ляня мгновенно испортилось настроение, первоначально он думал, что его Порше 911 будет достаточно чтобы в пух и в прах раздавить весь мусор, на колесах который приедет к Змеиной Горе, но в конце концов был раздавлен сам.

«Я даже выпендриться не могу нормально»

Налань Ушуан открыла дверь и вышла из машины. Толпа вновь закипела.

- Богиня гонок, это Богиня гонок приехала…

- Красивая женщина на красивой машине. Я слышал, что кто-то хотел бросить вызов Богине гонок. Он в своем уме?

Сегодня Налань Ушуан была одета в плотный кожаный костюм, в котором ее идеальная фигура полностью очерчивается. Группа людей на вершине горы невольно пустила слюни.

Дунфан Лян приуныл. Он давно слышал, что Богиня гонок в Цзяньнани была той еще красоткой. Но он никак не ожидал что она будет настолько красивой. Женщина что сопровождала его внезапно сильно побледнела.

- Кто бросит мне вызов? – крикнула Налань Ушуан в толпу.

- Я – подошел Дунфан Лян. Внешность Налань Ушуана не уступала внешности президента Линь Момо, поэтому было бы здорово, если бы он мог покорить эту красотку.

Он был уверен в уровне своего вождения, он безусловно завоюет эту женщину перед ним.

- Ну что ж, начнем – сказала Налань Ушуан.

- Погодите-ка минутку – прервал Дунфан Лян – так как это гонки, не должны ли мы сделать ставки?

- Давай, на что ты хочешь сыграть – спросила Налань.

- Ставлю 500.000 на твой лифчик и выпивку со мной вечером – засмеялся Дунфан Лян бросив похотливый взгляд на Налань Ушуан.

- Да ты смерти хочешь! – холодно произнесла Налань Ушуан сразу поняв, что он пользуется ею.

- Ну что, не рискнешь? Разве тебя не называют Богиней гонок? Или ты боишься проиграть? – торжествующе произнес Дунфан Лян.

- Ты…

Налань Ушуан как раз собиралась что-то сказать, как услышала голос позади себя.

- Договорились!

Все были ошеломлены. Кто осмелился принять решение за Богиню гонок.

Из Ламборджини вышел симпатичный молодой человек.

Цинь Хаодун просто хотел прокатиться и посмотреть на гонку. Тем, кто вызвал Налань Ушуан на гонку, неожиданно, оказался Дунфан Лян. Похоже, они были как-то связаны, поэтому он вышел из машины.

- Это ты? – глаза Дунфан Ляня пылали огнем, несколько часов назад он как раз был избит, как какая-то шавка, этим человеком.

- Король Солдат, к несчастью мы встретились с тобою так скоро – радостно посмеялся Цинь Хаодун.

Дунфан Лян проигнорировал его и обратился к Налань Ушуан.

- Ну так что? Заключим пари?

- Нам нечего бояться. Как я сказал, мы поспорим с тобой! – Цинь Хаодун в очередной раз взял слово вместо Налань.

Налань Ушуан закатила глаза. Цинь Хаодун с такой легкостью согласился на пари так как ничем не рискует, даже если бы они проиграли.

Дунфан Лян посмотрел на Цинь Хаодуна.

- На твои слова можно положиться? Какое вообще отношение это имеет к тебе?

- Он озвучил именно то, что я хотела – сказала Налань Ушуан – я ставлю.

Видишь? Мои слова, имеют вес – с улыбкой сказал Цинь Хаодун.

Гнев вспыхнул в глазах Дунфан Ляня. Линь Момо и этот парень состояли в не в однозначных отношения, теперь и эта прекрасная богиня, была так близка к нему. Почему? Разве не он, Король Солдат, этого заслуживал.

Внезапно выражение лица его изменилось. Он улыбнулся и сказал.

- Как насчет того чтобы мы заключили пари?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 44 - Незаслуженный титул**

Цинь Хаодун посмотрел на него и спросил.

- Хочешь поспорить со мной? На что играем?

- Ты уверен, что эта женщина победит? Если она выиграет, я дам тебе 100.000 юаней.

- Что если она проиграет? – Цинь Хаодун очень хорошо знал, что этот парень не из тех, кто просто так раздает такие деньги.

Дунфан Лян улыбнулся.

- Если эта леди проиграет, ты снимешь одежду и голым побежишь вокруг вершины этой горы!

Неожиданная ставка заставила толпу взорваться от смеха.

- Как насчет этого, спорим или нет? – гордо спросил Дунфан Лян – потянешь? Ну так что? Как Король Солдат я одарен многими способностями и будь уверен, вождение одно из них.

Цинь Хаодун понял, что этот парень пытается унизить его. Он с холодным спокойствием улыбнулся.

- Безусловно, я в деле, но мне кажется, что ставка, которую ты предложил слишком мала. Пойдем на повышение.

Он указал на Ламборджини Сентенарио.

- Это моя машина. Если мы проиграем, она будет твоей. И вдобавок к этому твоя ставка также сохранится, я пробегу голышом по вершине горы.

Толпа загудела. Все думали, что машина принадлежала Налань Ушуаню, но она принадлежала этому молодому человеку, в обычной неказистой одежде, и он осмелился поставить так много. Это был роскошный автомобиль стоимость более 40 миллионов юаней. Откуда такое бесстрашие?

Дунфан Лян тоже был ошеломлен. Он просто хотел, чтобы Цинь Хаодун потерял лицо. Он никак не ожидал что тот сразу поднимет ставки.

Цинь Хаодун продолжил.

- Ты наверняка знаешь стоимость этой машины. Если проиграешь, то дашь мне 40 миллионов юаней и пробежишь голышом по вершине горы. Как насчет этого? Осмелишься?

- Э… - Лицо Дунфан Лян было смущения, он с красным лицом произнес – у меня нет столько денег.

Несмотря на то что он утверждал, что является Королем Солдат, но на самом деле он всего лишь известным наемником из Юго-Восточной Азии. Хотя он и заработал немало денег за эти годы, но 40 миллионов для него оставалось неподъемной суммой, превышающей его сбережения.

Он предложил заключить пари и в результате не смог поддержать ставку. Что за позор!

Цинь Хаодун планировал создать охранную компанию, которая требовала денег. Первоначально он хотел нехило подзаработать с помощью Дунфан Ляна. Неожиданно этот парень оказался бедняком. Но он не уйдет так легко.

- Ну и сколько у тебя есть? – спросил он.

- 15 миллионов – это были все сбережения Дунфан Ляня.

- Ну что ж 15 миллионов плюс твоя машина. Сойдет.

Люди, наблюдающие за их разговором, были потрясены.

- Этот парниша совсем дурак? Ставить 40 миллионов против 20 миллионов юаней, он либо уверен в своей победе, либо он поехал кукухой.

Дунфан Лян был очень взволнован, узнав, что тот согласился на ставку. Ламборджини Сентенарио нельзя было купить за деньги, он с воодушевлением согласился.

- Ну, тогда спорим.

Опасаясь, что Цинь Хаодун может отказаться, он немедленно повернулся к одному из своих подчиненных.

- Немедля заключите контракт.

Его люди были хорошо экипированы, они быстро достали ноутбук, принтер и распечатали два контракта. Так как они не знали имени Налань Ушуаня, в контракте они просто записали как Ламбоджини Сентенарио и Порше 911.

Дунфан Лян передал контракт Цинь Хаодуну.

- Если ты не возражаешь, давай подпишем их.

Цинь Хаодун посмотрел на контракт и ничего странного не обнаружил – стандартный контракт без никаких ловушек.

Ставка Налань Ушуаня также была указан в контракте, она также его подписала.

С торжествующей улыбкой Дунфан Лян, казалось, уже смаковал в своей голове сцену, где он пересекает с триумфом финишную прямую. Подписав контракты, он сделал дубликаты. Один экземпляр был передан Цинь Хаодуну, другой засунул себе в карман.

Цинь Хаодун, глядя на Дунфан Ляня, в душе ликовал, он то знал, что ни за что не проиграет ему.

Когда формальности были улажены Цинь Хаодун и Налань Ушуан сели в Ламборджини, а Дунфан Лян со своей женщиной сел в Порше 911. Гонка началась.

Когда две машины были на одной линии, судья выстрелил из стартового пистолета. Дунфан Лян и Налань Ушуан одновременно надавили на педаль газа и обе машины как стрелы рванулись вперед.

Поначалу Ламборджини демонстрировала свое преимущество за счет лучших характеристик и была на корпус впереди Порше 911.

Однако Змеиная гора была хорошо известна своими бесконечными извилистыми изгибами. При первом входе в поворот технические преимущества Дунфан Ляня начали проявляться.

Красивый дрифт Порше 911 оставил Ламборджини Сентенарио позади.

Цинь Хаодун обнаружил, что, хотя навык вождения Налань Ушуаня был намного лучше, чем у обычных людей, но все же существовал огромный разрыв с Дунфан Лянем, что было особенно очевидно при повороте. Они даже умудрились отстать, несмотря на то что их машина по характеристикам была лучше.

- Мисс, вы уверены, что титул Богини Гонок не был куплен?

- Конечно нет!

Оставшись позади Налань Ушуан почувствовала досаду и отчаянно устремилась догнать его.

Но повороты один за одним проявляющие на этой дороге, вкупе с окружающими с утесами, не давали Налань Ушуаню бездумно жать газ в пол, ведь небольшая неосторожность могла стоить им жизни.

- Но не могла бы ты рассказать мне, как появился этот титул? – Цинь Хаодун считал, что Налань Ушуан была не достойна этого титула.

- Поскольку в прошлый раз я одержала победу на Богом Гонок, то естественно после этого люди стали называть меня Богиней Гонок.

- Ты уверена, что этот Бог Гонок не был инвалидом, может он был как-то увечен? – Цинь Хаодун наблюдал как впереди едущий Порше 911 удаляется от них все дальше и дальше.

- Инвалидом? Нет, он был красивым, здоровым парнем, который долго бегал за мной, но я не приняла его ухаживания.

Цинь Хаодун понял, что так называемый Гоночный Бог намеренно поддался Налань Ушуаню, так как был влюблен в нее и бегал за ней. Теперь эта женщина действительно считала, что ее мастерство вождения не имеет себе равных в мире.

Причина, по которой эти люди приехали на Змеиную гору заключалась в том, что местность здесь была настолько подходящей, что с вершины горы люди могли свободно, без помех наблюдать как машины снизу, борются за первенство.

Поначалу многие поклонники Налань Ушуаня громко приветствовали и болели за нее, но вскоре замкнули рты в непонимании и удивлении, увидев, что расстояние между двумя машинами увеличивается. Было очевидно, что они из разных лиг, их уровень был не сопоставим друг с другом.

- Ты виноват. Ты вынудил меня поспорить! – жаловалась Налань Ушуан стараясь водить машину.

- Теперь я виноват да? Ты вообще то говорила, что сможешь победить – сказал Цинь Хаодун – я, кстати говоря, теряю роскошный автомобиль. Это большая потеря. Ты же напротив, не теряешь ни юаня.

- Что за чушь? Ничего подобного, если проиграю, я отдаю этому ублюдку свой лифчик.

- И что? А мне придется голым пробежаться!

Несмотря на то что Цинь Хаодун ссорился с ней, вид у него был расслабленный, словно ему было наплевать, выиграет он пари или проиграет.

- Это не я виноват! Если бы не ты, я бы не обещал.

Налань Ушуан страшно разозлилась при мысли о том, что ей придется отдать лифчик, в случае проигрыша. Она согласилась на ставку чтобы сохранить лицо Цинь Хаодуна, если бы не это она максимум что поставила так это 500 000 юаней. Для нее такая сумма ничего не значила, и она не была бы в таком неловком положении как сейчас.

Гонка была уже наполовину закончена, когда машина почти достигла подножия горы, теперь она совсем не могла видеть задних габаритных огней машины Дунфан Ляня.

Глядя на Налань которая уже была на грани отчаяния Цинь Хаодун рассмеялся.

- Я могу помочь тебе выиграть эту гонку, но твоя ставка данная Дунфан Ляню перейдет ко мне.

Налань Ушуан пристально посмотрела на Цинь Хаодуна.

- Если ты поможешь мне выиграть, я дам тебе еще 500 000 юаней.

Цинь Хаодун мельком взглянул на ее грудь и усмехнувшись сказал.

- Я говорю не о его ставке, а о твоей.

- Еще чего?! – Налань Ушуан понятия имела зачем Цинь Хаодун понадобился ее лифчик.

- Тщательно подумай об этом. Будет стыдно снимать лифчик на людях и отдавать тому парню. Если ты отдашь его мне наедине, никто не узнает. По-моему, мнению это отличная сделка для тебя…

Если бы она не была за рулем она пнула бы его ногой. Она даже на мгновение подумала, что это заговор, который он заранее спланировал с Дунфан Лянем.

Если ты проиграешь, то ты отдашь ему машину, а также сделаешь пробежку голышом. Я не верю, что ты мне не поможешь.

- Я мужчина – безразлично ответил Цинь Хаодун – и мне плевать на наготу, а что насчет машины, так она изначально принадлежала твоей семье. Я не буду чувствовать сожаления по поводу потери этой машины.

- Ты… - Налань Ушуан скрежетала зубами от злости.

- Позволь мне напомнить тебе. Мы проехали половину пути. И если ты быстро не примешь решение, то с определенного момента я уже ничего не смогу сделать.

Во время разговора две машины прибыли к подножию горы одна за другой. Порше 911 согласно намеченному графику гонок, обогнул небольшой поворот и развернулся чтобы подняться на гору.

Времени оставалась все меньше и меньше, Налань Ушуан стиснув зубы сказала.

- Я согласна!

Цинь Хаодун беззаботно рассмеялся, казалось он предвидел исход ее решения.

- Я готов, давай поменяемся местами.

Затем он протянул руку и взял Налань. Они вдвоем быстро обменялись местами в этом узком пространстве.

- Ты… Засранец! – Налань Ушуан села в кресло второго пилота и возмущенно уставилась на Цинь Хаодуна.

Этот парень воспользовался моментом. Хоть это и не заняло много времени, но она все еще чувствовала жжение в груди и на ягодицах, что давало ей небывалые ощущения, никогда ею неиспытанные.

- Я не могу винить «его». Он заметно выступает. Некоторыми частями тела нелегко управлять. Ты видишь, как тут опасно. Нам конец, если мы не поторопимся – с чувством собственной правоты выдал Цинь Хаодун.

- Если ты не выиграешь, я надеру тебе задницу – внезапно Налань Ушуан подумала о чем-то – Разве ты не говорил, что никогда не водил гоночную машину?

- Верно, я никогда раньше не участвовал в гонках, но я думаю это очень просто. Хотя это мой первый раз, я все равно лучше тебя!

Налань Ушуан выпала в осадок. Она действительно не понимал, о чем только думал Цинь Хаодун. Соревноваться с Дунфан Лянем, когда сам ни разу не участвовал в гонках? Ей уже представилась сцена где они проиграют гонку.

- Сиди спокойно, иду на ускорение! – после того как Цинь Хаодун нажал на газ, скорость на спидометре взлетела на невиданную высоту.

Налань Ушуан в спешке застегнула на себя ремень безопасности.

Ламборджини Сентенарио ехала все быстрее и быстрее. Он выжимал все возможности этой машины. Впереди был крутой поворот, а внизу беспросветная пропасть.

Налань Ушуан закричала.

- Помедленнее, помедленнее!

Но Цинь Хаодун не снижал скорость. Он ехал прямо на поворот.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 45 - Сумасшедший водитель**

Ты сдурел? – Налань Ушуан вскрикнула, закрыв глаза. Она уже была готова к падению.

Зрители также были осведомлены о ненормальном поведении Ламборджини. На такой скорости авария неминуема. Многие женщины также вскрикнули.

- Все кончено, моя богиня…

- Это всего лишь пари. Почему они рискуют своими жизнями?

Многие люди вздохнули от надвигающей и неминуемой смерти Налань Ушуана.

Ламборджини стремительно вписался в поворот. Цинь Хаодун умело управлял рулем. Под его контролем спортивный автомобиль дрейфовал за пределами человеческого понимания. Почти половина машины была за гранью обрыва, но по инерции она избежала падения.

- О, мой бог, это… управляемый занос? Это чудо!

- Шумахер вселился в Богиню Гонок? Как она могла так невероятно все провернуть?

На вершине горы раздался вскрик удивления. Большинство из которых были горячие поклонники гоночных соревнований. Они были свидетелями всех видов гонок, но никогда не видели такого сложного дрифта.

Налань Ушуан закрыла глаза обеими руками, но обрыва с крутого обрыва не произошло. Она открыла глаза и увидела, что Ламборджини рванулась вперед.

- Как, мы все еще живы? – спросила она в удивлении.

- Это пустяковый маневр. Ты не доверяешь моим навыкам вождения?

Цинь Хаодун въехал в следующий поворот.

Его дух поднялся так высоко, что он ясно помнил состояние дороги по пути сюда. Он знал каждую деталь, каждый камешек на этой дороге. С острейшим восприятием он с легкостью управлял Ламборджини. Вскоре тень Порше 911 снова появилась в поле зрения.

Дунфан Лян становился все более и более уверенным в своей победе. Он был обучен вождению так же хорошо, как и наемничеству. Его жизненный опыт между жизнь и смертью был несравним с опытом молодой девушки.

На полпути он уже праздновал победу. Он уже представлял, как Налань Ушуан снимает перед ним лифчик, но в этот момент увидел приближающуюся к нему Ламборджини Сентенарио.

Внезапно, сияющее лицо, наслаждающееся скорой победой, поблекло. В зеркале заднего вида он увидел мчащего на всех порах Ламборджини Сентенарио. Несмотря на то что он сильно жаждал эту машину, но сейчас не время расслабляться.

Стерев улыбку с лица, он погнал Порше 911 на максимальную скорость. Оставалась лишь четверть пути, и если он будет придерживаться этой скорости, то наверняка почувствует долгожданный вкус победы.

Однако, как бы он ни старался, Ламборджини все еще оставалась на хвосте. Он с ужасом обнаружил, что Ламборджини почти никогда не замедлялась при поворотах, они вписывались в поворот за поворотом с удивительным мастерством.

Всего за несколько минут Ламборджини Сентенарио поджался к бамперу Порше 911.

- Победить меня не так просто – Дунфан Лян использовал грязный трюк, блокирую дорогу своей машиной. Как только Ламборджини сворачивал налево, он также поворачивал налево, Ламборджини сворачивал направо, он также сворачивал направо.

- Бесстыдный негодяй! – первоначальная паника Налань Ушуаня улеглась. Теперь она видела, что навыки вождения Цинь Хаодун превосходили ее во много раз, этот разрыв был так очевиден.

- Что нам делать? Финиш приближается. Если этот парень будет продолжать делать, то что делает, мы не сможем опередить его – заволновалась Налань Ушуан.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал.

- Уверяю тебя, это не продолжится долго.

Вскоре обе машины завернули за последний поворот. Очень крутой 90-градусный поворот. Автомобиль, как правило, замедляется, когда проезжает такие изгибы.

Тем не менее, много дорожных аварий произошло на этом месте. Все называли это место – Призрачным Изгибом.

Перед входом в Призрачный Изгиб Дунфан Лян замедлился, так как это было слишком опасно.

Но Цинь Хаодун поддал газу и не боясь смерти бросился в поворот.

- Боже мой, что Богиня Гонок, что ты творишь? Хочет ли она умереть вместе со своим соперником?

На вершине горы один за другим люди начали кричать. Они не знали, что за рулем Ламборджини был Цинь Хаодун.

Победа, конечно была важна, но жизнь важнее. Он повернул руль, чтобы освободить дорогу. И тут же Ламборджини проехала мимо и красивейшим дрифтом обогнула Призрачный Изгиб оставив Порше 911 позади.

- Боже мой, она удивительна…

- Боже… это просто чудо. Магия!

Восклицания и теплые аплодисменты эхом отозвались на горе. Все аплодировали даже люди Дунфан Ляня.

Когда Дунфан Лян проезжал через Призрачный Изгиб, были видны только задние фары Ламборджини.

Он проиграл. Полностью проиграл!

Ламборджини Сентенарио пересек финишную черту, и толпа тут же плотно обступила машину чтобы поздравить Богиню Гонок. Но неожиданно, когда дверь открылась из нее вышел Цинь Хаодун.

Все разинули рты от удивления. Когда они успели поменяться местами? Они не видели, чтобы машина останавливалась.

Раз в это время финишную черту пересек Дунфан Лян, но он проиграл, по этой причине на него никто не обратил внимания.

Когда он увидел, что Цинь Хаодун сошел с водительского места, его челюсть отвисла. Он не знал, что был побежден Цинь Хаодуном. Мгновение спустя он все осознал. Неудивительно, что поведение Ламборджини на в начале пути и в конце совершенно отличались. На полпути они поменялись местами.

Прошлой ночью Цинь Хаодун оскорбил его, и теперь он сделал это снова. У самопровозглашенного Короля Солдат защемило сердце.

Цинь Хаодун радостно подошел к нему похлопал по передней крышке Порше и сказал.

- Дунфан Лян отныне это моя машина. Будь осторожен не изляпай его.

Дунфан Лян был ошеломлен.

- Нет. Ты обманул меня – закричал он – вы поменялись местами. Это жульничество. Богиня Гонок должна была состязаться со мной, а не ты.

После того как он это сказал, все освистали его. Никто заранее не оговаривал, что водитель не должен меняться во время гонок, ведь каждая секунда оказывалась решающей в таком скоростном и динамичном соревновании.

Цинь Хаодун улыбнулся, достал свой контракт из кармана и сказал.

- Король Солдат, все зафиксировано в контракте. На нем ясно написано. Какая бы машина ни добралась первой, тот выиграет. Это важно! Насчет водителя тут ничего не предусмотрено.

…. – Дунфан Лян поник, контракт не предусматривал этот момент. На самом деле, если бы Цинь Хаодун заранее предложил заменить Налань Ушуан, то он бы не возражал, потому что Дунфан Лян был уверен, что тот не сможет его обыграть.

- Король Солдат? Ты отказываешься выполнять контракт? – лицо Цинь Хаодун приобрело суровый вид, а глаза его казалось могли проткнуть его насквозь. Перед таким человеком сложно было отказаться от выполнения контракта.

- Да, делай что обещано, не увиливай.

- Они поставили 40 миллионов против твоих 20, но ты еще и собираешься не выполнять контракт? У тебя гордость есть вообще?

Присутствующие гости встали на сторону Цинь Хаодуна. Только люди Дунфан Лян молчали и стояли позади него. Они готовились к бою.

Дунфан Лян испытывал невообразимые мучения. Он знал, что, если это был бы кто-то другой, он мог бы отказаться от обязательств. В конце концов это было все его нажитое имущество, и он это терял. Но молодой человек, стоявший перед ним, оказался могущественным, его люди не могли сравниться с ним, поэтому он не осмелился отказываться выполнить условия.

- Я сдаюсь – он стиснул зубы и передал 15 миллионов юаней Цинь Хаодуну и 500 тысяч юаней Налань Ушуаню с помощью телефона.

После этого он бросил связку ключей от Порше Цинь Хаодуну и сказал своим людям

- Пойдемте!

- Погодика минутку! – Цинь Хаодун остановил Дунфан Ляня и со смехом произнес.

- Король Солдат, ты выполнил не все условия контракта!

Дунфан Лян со злостью спросил.

- Я перевел тебе деньги и отдал свою машину. Что тебе еще нужно?

Цинь Хаодун поднял контракт и улыбаясь произнес.

- Похоже у тебя плохая память. К счастью тут черным по белому написано. Ты должен пробежать голышом по вершине Змеиной Горы!

- Давай, все ждут, чтобы увидеть это.

Цинь Хаодун это слишком – сказал Дунфан Лян стиснув зубы.

- Дунфан Лян — это неправильно. Ты выдвинул эту ставку. Мы оба подписались под это. Так как я могу перегибать?

Многие кричали вокруг.

- Да, да, делай что обещал! Быстрее снимай свои вещи!

- Ты хочешь, чтобы я применил насилие? – со злобным выражением Цинь Хаодун начал разминать свои запястья.

- Хорошо, будь по-твоему – Дунфан Лян сердито посмотрел на Цинь Хаодуна, а затем снял пальто, брюки и наконец нижнее белье.

Учитывая, что там были Налань Ушуан и другие женщины, Цинь Хаодун воздержался от комментария. Дунфан Лян голым бежал по вершине горы.

Пробежав круг, он сел в свою черную машину и неуклюже покинул Змеиную гору. В его спину последовал смех.

Когда все закончилось, Цинь Хаодун покинул Змеиную Гору на Ламборджини, а Налань Ушуан на добытой Порше 911. Она помогла ему довезти его Порше до дома. Затем Цинь Хаодун отвез ее до дому.

Когда они приехали в военный санаторий, Налань Ушуан поблагодарила его.

- Спасибо тебе, если бы не ты я бы проиграла сегодня!

Цинь Хаодун с улыбкой сказал.

- Не стоит благодарностей. Без тебя бы я не заработал 15 миллионов и новую машину

- Ну ладно тогда, я пойду. Пока!

Однако Цинь Хаодун схватил ее за руку развернув ее.

- Подожди-ка минутку

- Что ты делаешь? – покраснев спросила она

- Что я делаю? Ты еще не выполнила своего обещания! – сказал Цинь Хаодун с дьявольской ухмылкой на лице.

- Ты… - Налань Ушуан покраснела и растерялась. Цинь Хаодун действительно помог ей выиграть гонку. Согласно договоренности, она должна снять лифчик, чтобы выполнить свое обещание. Но как она могла пойти на такие бесстыдные вещи?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 46 - Я буду жаловаться**

Цинь Хаодун улыбнулся.

- Даже такой мусор как Дунфан Лян не отказался выполнить свои обещания, так почему и тебе не сдержать слово?

Налань Ушуан прошептала с раскрасневшимся лицом.

- Я не отказываюсь, но ты можешь изменить требование?

- Изменить требования? – коснувшись подбородка и сделав задумчивый вид Цинь Хаодун казалось кое-что обдумав, сказал – Ну… как насчет того, чтобы поцеловаться, чтобы покрыть долг?

- Это не в счет, давай что-нибудь другое. Как насчет 500 тысяч юаней, которые я выиграла?

Цинь Хаодун снова улыбнулся.

- Нет. Разве я похож на вымогателя? Снимай и давай его мне или поцелуй меня. Без никаких других варинтов.

- Ну… - Налань Ушуан колебалась некоторое время. Целоваться было легче, чем снимать нижнее белье, поэтому она чмокнула Цинь Хаодуна, поцелуй бы так быстр, словно хвост стрекозы, коснувшийся поверхности воды.

Но даже так, она была слишком стеснительна и застенчива, чтобы осмелиться на длительный поцелуй. Она повернулась и тут же убежала.

Поцелуй закончился прежде, чем Цинь Хаодун приготовился принять его, поэтому он с недовольством крикнул ей вдогонку.

- Эй, это не считается! Поцелуй был слишком быстр и плохого качества! Я пожалуюсь в Бюро по Контролю Качества!

Но как бы громко он ни кричал, Налань Ушуан, не оборачиваясь, выбежала за ворота санатория.

Охранники у ворот были знакомы с Налань Ушуанем, им было странно видеть, обычно вспыльчивую и острую, на язык девушку, такой робкой и застенчивой сегодня.

Цинь Хаодун чувствовал себя счастливым, потому что победил этого показушника Дунфан Ляня, покрасовался перед красоткой, а также заработал более 10 миллионов. На обратном пути домой он довольно посвистывал всю дорогу.

В это же время, в пятизвездочном отеле Дунфан Лян сделал телефонный звонок.

- Я вот что тебе скажу, мне необходимо поднять свою плату за эту миссию.

- Мистер Дунфан, мы уже дали вам 10 миллионов, как вы можете так внезапно просить еще? Вы теряете доверие.

- Я уже заплатил 19 миллионов, чтобы завершить миссию в Цзяньнани. Если вы мне не дадите 20 миллионов, я уйду сейчас и брошу миссию.

На другом конце провода недовольно пробубнили.

- Ладно, я дам вам 20 миллионов, за эту миссию.

- Не беспокойтесь, я вас не разочарую. Я жду подходящего момента.

Дунфан Лян повесил трубку. Его подавленное настроение намного улучшилось. 20 миллионов которые он получит и минус 19 миллионов которые он проиграл Цинь Хаодуну этим вечером. Оставался лишь один миллион, что было не на много, но лучше, чем остаться совсем без гроша.

На следующее утро Цинь Хаодун, как обычно, пришел на виллу Линя. Эрмао подскочил к нему, как только он вошел. Два маленьких щенка росли так быстро, и казалось, они стали выше чем вчера.

Дунфан Лян привел восьмерых своих товарищей к воротам вилы Линя, сопровождая Линь Момо на работу.

После завтрака Цинь Хаодун и Линь Момо вывели дочку малышку за ворота. Он улыбнулся, увидев Дунфан Ляня.

- Мой великий Король Солдат, ты не простудился прошлой ночью?

Дунфан Лян проигнорировал Цинь Хаодуна что-то напевая. Он открыл дверь чтобы впустить Линь Момо. Цинь Хаодун взял на руки малышку и последовал за ней.

После отправки Тан-Тан а детский сад Цинь Хаодун обратился к Линь Момо.

- Как насчет того чтоб я работал с тобой?

- Я буду работать, а ты что будешь делать?

- Ты можешь дать мне какую-нибудь работу. Сейчас у меня каникулы я могу устроиться на неполный рабочий день – сказал Цинь Хаодун.

- Что ты можешь? – спросила Линь Момо.

- Такой могучий талант, как я, может все. Как насчет личного секретаря? Как тебе известно, я буду делать свою работу днем, а мой босс ночью…

Цинь Хаодун подмигнул Линь Момо и посмотрел на нее с двусмысленным выражением наподобие «ну ты поняла, что я имел ввиду»

- Это нелепость. Секретарь? Мне он не нужен – Линь Момо на мгновение задумалась и сказала – ну врач нашей компании только что уволился. Ты можешь занять его место, но твои навыки врача несоизмеримо выше.

- Все в порядке. Мне лишь бы быть рядом с тобой – сказал он

- Хорошо, тогда ты можешь пойти работать со мной сегодня и твоя ежемесячная зарплата 10.000.

- Нет проблем, я могу работать бесплатно.

Цинь Хаодун последовал за Линь Момо и сел в машину. Конечно, он делал это не ради денег. Он хотел быть ближе к Линь Момо, потому как это было единственный способ перестать беспокоиться о ней после двух покушений, которые они пережили.

Дунфан Лян лишь уставился на Цинь Хаодуна, только так он мог выразить свое несогласие, в конце концов он был лишь охранником. Он возглавил автомобильный кортеж и направился к Линь-Групп.

У ворот компании на маленькой площади столпилось много людей. Посреди площади был припаркован красный спортивный автомобиль Мазерати, а перед ним множество роз в форме сердца.

Эти розы были свежими, с каплями росы на некоторых из них, они испускали опьяняющий аромат. Всего их в общей сложности было 9999 штук.

Перед Мазерати стоял молодой человек в белом костюме от «Армани»

На самом деле, он выглядел красивым, и он привлек еще больше внимания устроив такую сцену.

- Это старший сын Фэна!

Вскоре кто-то узнал этого человека. Его звали Фэн Тяньда из Фэн-Групп города Цзяньнань. Фэн-Групп была одной из самых больших компании в Цзяньнани в области ювелирных изделий. Они владели половиной ювелирных магазинов в городе, другая половина принадлежала Линь-Групп. Так что они были прямыми конкурентами.

Никто не знал, почему он сюда заявился, ведь обычно Фэн и Линь соперничали. Некоторые дамы даже вообразили, что Фэн Тяньда явился сюда, чтобы выразить им свою любовь.

Фэн Тяньда явно наслаждался вниманием, горящих вокруг него глаз. Он поднял руку и взглянул на роскошный «Ролекс». Было уже 8:30 утра и Линь Момо должна была скоро приехать.

Он приосанился перед Мазерати и постарался выглядеть более статно. Он оперся. Он оперся подбородком о машину, и многие женщины вокруг завизжали.

- Какого черта? Они слепые? Я уже давно отказался от этой устаревшей позы – возмущался прохожий.

- Дело не в этом, дело в его машине. Всем пофиг на тебя, потому что ты едешь на скутере, а он катается на Мазерати стоимостью в миллионы!

- Ладно. Хватит болтать и нам надо вернуться на строительную площадку и перетащить кирпичи, вон подрядчик звонит.

В это время подъехал кортеж Линь Момо, медленно остановившись у ворот компании Линь.

Как только Линь Момо вышла из машины она увидела розы в форме сердца у ворот. Она также заметила Фэн Тяньда в своей вычурной позе.

Все эти годы она отшивала всех воздыхателей и носила непроницаемую маску ради Тан-Тан. И это работало до сегодняшнего дня, так как подобных она не припоминала. Фэн Тяньда - очередной воздыхатель, которого она ненавидела больше всего.

Фэн Тяньда является сыном Фэн ЦзыИн - председателя Фэн-Групп. Линь Момо и он учились в одном колледже, и она хорошо его знала. Он был расчетливым и агрессивным человеком.

И было ясно, что Фэн Тяньда преследовал иные цели. Он хотел поглотить Линь-Групп и управлять всей ювелирной индустрией в Цзяньнани в качестве монополиста.

- Момо! Вот ты где! - Фэн Тяньда подошел, как только увидев ее. Он улыбнулся и сказал.

- Это 9999 роз, и я купил их для тебя. Тебе они нравятся?

Теперь зрители знали, что он преследовал Линь Момо. Неудивительно, что он пытался сделать такую сцену. Но печально известная холодность Линь Момо была еще до него, так что едва ли можно было надеяться на успех.

- Нет, не нравятся – как и ожидали зрители, Линь Момо холодно отвергла Фэн Тяньда.

- Момо, почему ты всегда закрываешься от других? Мы же одноклассники и знаем друг друга. Мы идеально пара. Я знаю, что у тебя есть дочь, но мне все равно. Я буду заботиться о ней как о своей!

- В этом нет необходимости, у меня уже есть парень – сказала Линь Момо – уйди с дороги Фэн Тяньда. Мне нужно на работу.

- Это невозможно, Момо. Не лги мне. Почему тогда я не знаю, что у тебя есть парень? – сказав это Фэн Тяньда схватил Линь Момо за руку.

Цинь Хаодун не мог вынести того как этот человек домогался до его жены и навязывался в отцы, но прежде чем он двинулся, Дунфан Лян бросился к нему.

Это первый рабочий день Дунфан Ляня и он знал, что это отличная возможность проявить себя. Он оттолкнул Фэн Тяньда, встав между ним и Линь Момо.

- Не бойтесь, президент Линь, я здесь!

Наемники, которых он вел окружили его, защищая Линь Момо.

Фэн Тяньда был оттеснен на несколько шагов из-за своей неподготовленности и неожиданности происходящего. Он раздраженно посмотрел на Дунфан Ляня.

- Ты знаешь кто я такой? Как ты смеешь прикасаться ко мне!

- Кто бы вы ни были, я телохранитель Мисс Линь, и я обязан охранять ее – со всей добродетельной мощью произнес Дунфан Лян.

- Телохранитель?! – усмехнулся Фэн Тяньда – хотите устроить со мной разборки телохранителей? Отлично! Посмотрим, чьи телохранители лучше!

Сегодня у него было две цели. Один из них – произвести впечатление и дать понять остальным что он добивается Линь Момо, другой – унизить Линь-Групп.

После этого он махнул рукой и сказал.

- Дамао и Эрмао, преподайте им урок для меня!

«Дамао и Эрмао?» - подумал про себя Цинь Хаодун – разве это не имена двух моих снежных мастифов? У них те же имена?

В то же время два не слишком высоких и не очень сильных мужчин средних лет подошли к своему боссу.

Выражение лица Цинь Хаодуна изменилось, когда он увидел этих двух людей. Они казались обычными, но они были настоящими воинами. Они, конечно, не могли соперничать с Божественными Наемниками, но они достигли третьего и четвертого уровня Явной Силы.

Что же до последователей Дунфан Ляня, то они выглядели мускулистыми и внушительными, способными легко справиться с обычными людьми, но в случае столкновения с настоящими воинами они могли сильно пострадать.

Однако Цинь Хаодун не собирался их останавливать. Дунфан Лян был телохранителем и надо сказать хорошо оплачиваемым телохранителем, так что он должен взять ответственность и отрабатывать свой хлеб.

Кроме того, тот был излишне напыщенным и надменным, Цинь Хаодуну нравилось наблюдать как таких людей приспускают на землю.

Дунфан Лян не обладал острым взором как у Цинь Хаодуна. Он едва ли мог видеть реальной силы Дамао и Эрмао, он принял их за двух слабаков которых можно легко победить.

- Позволь мне научить тебя быть настоящим телохранителем и как быть Королем Солдат!

После этих слов он взмахнул кулаком, и со свистом ударил по Дамао

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 47 - Я позову на помощь**

Дамао выглядел суровым, не выказывая намерения отступить, когда столкнулся с кулаком Дунфан Ляня. Вместо этого он сжал кулак и тоже его ударил.

Его кулак казался меньше и не таким мощным, как у Дунфан Ляня, но, когда два кулака столкнулись друг с другом, Дамао отступил назад. Дунфан Лян поддерживал равновесие, прежде чем отступить на три-четыре шага.

Выражение лица Дунфан Ляня внезапно изменилось, он не ожидал такой силы от слабого тела Дамао.

Однако, чтобы ни думал, Дамао не давал ему возможности отдышаться. Дамао шагнул вперед и ударил Дунфан Ляня в грудь.

Дунфан Лян наклонился в сторону и увильнул от удара. Он дрался с Дамао. С другой стороны, Эрмао дрался с наемниками Дунфан Ляня.

Примерно через три минуты Дамао пнул Дунфан Ляня отправив его в полет, тот так и не встал после удара.

Остальные его товарищи также были сбиты на землю, крича и вопя от боли.

Фэн Тяньда самодовольно ухмыльнулся, увидев перед собой эту сцену. Он заплатил высокую цену за этих двух телохранителей, чтобы выйти победителем с телохранителями Линя, и его план оказался хорош, как он и предполагал.

Зеваки загалдели, потому что никак не ожидали, что телохранители Фэн Тяньда будут настолько сильными по сравнению с телохранителями из Линь-Групп.

Фэн Тяньда снова подошел к Линь Момо и гордо произнес.

- Момо, мы все-таки одноклассники, так что не нужно ставить себя в неловкое положение. Почему бы тебе просто не пойти со мной, и не поболтать за чашечкой чаю? Мы могли бы найти уютное место и поговорить о жизни, было бы здорово, разве нет?

Линь Момо лишь поморщилась. Она уже поняла, что Фэн Тяньда пришел сюда лишь для того, чтобы поиграться с ней, поэтому она крикнула.

- Уйди с глаз моих долой!

- Почему ты заставляешь меня делать это с таким трудом? – расстроился Фэн Тяньда. Он приказал Дамао и Эрмао.

- Давайте отнесем Мисс Линь выпить чашечку чая!

Как и планировалось, Линь-Групп уронила свое достоинство и это только половина успеха, так как пока Дамао и Эрмао будут сопровождать Линь Момо к воротам компании.

Дамао и Эрмао приняли приказ и протянули руки намереваясь схватить Линь Момо с обеих сторон. Все телохранители Линь были нокаутированы, они корчились от боли на земле и никак не могли воспрепятствовать действиям Дамао и Эрмао.

- Уберите от меня свои чертовы руки!

Но прежде чем их руки коснулись Линь Момо, раздались два шлепка. Дамао и Эрмао отлетели назад, с огромными красными отпечатками ладони на их лицах.

Фэн Тяньда был потрясен, увидев, как два его самых сильных телохранителя отправились в полет. Он никак не ожидал, что у Линь Момо будет припрятан туз в рукаве.

Зрители тоже были удивлены. Они видели, на что были способны Дамао и Эрмао. Теперь, когда они с такой легкостью были сбиты с ног, многие зеваки выглядели взволнованными, потому что знали, что это будет захватывающе.

Конечно, это был Цинь Хаодун. Он подошел к Линь Момо и с улыюкой произнес.

- Как вам такое? Разве вам не понравилось? Теперь вернитесь и поменяйте свои имена, потому что Дамао и Эрмао это имена моих собак.

- Вы тоже «псы», но вы не имеет права иметь те же имена что и мои питомцы. Можете иметь любые имена, но только не Дамао и Эрмао, иначе каждый раз, при каждой нашей встрече я буду вас нещадно бить!

После этого многолюдная толпа разразилась в громком смехе.

Глаза этих двоих покраснели. Никто и никогда их так не оскорблял. Как воины имеющие свое достоинство, они не могли такого вытерпеть. С диким ревом они тут же напали на Цинь Хаодуна.

- До чего же опрометчиво.

Холодный свет блеснул в глазах Цинь Хаодуна. Он ударил во второй раз, и тогда Дамао и Эрмао отлетели они уже были не в состоянии на сопротивление. Они шлепнулись на землю и откатились метров на семь-восемь.

Расправившись с ними, он усмехнулся и подошел к Фэн Тяньда, пребывавший в шоковом состоянии.

- Как мне с вами поступить господин Фэн Тяньда?

- Ты не имеешь права меня бить, я молодой мастер компании Фэн-Групп – испуганно сказал Фэн Тяньда. Теперь он оказался беспомощным потеряв защиту Дамао и Эрмао.

- Ничего себе! Молодой масетр Фэн-Групп! Мы будем обращаться с вам должным образом! После этого Цинь Хаодун ударил его ногой в живот. Фэн Тяньда отступил назад, упав прямо в центр большой охапки роз выстроенный в форме сердца.

- … Фэн Тяньда истошно кричал, страдая от не выносимой боли, словно его сердце и легкие были раздавлены. Эти розы имели колючки и теперь сотни шипов кололи его повсюду.

Цинь Хаодун хлопнул в ладоши после удара и сказал.

- Как ты и просил, я не ударял тебя, а пнул.

- Ты ублюдок! Как ты смеешь меня пинать! Ты заплатишь за это!

Фэн Тяньда медленно выполз из охапки роз. Его красивое лицо было искорёжено болью. Он достал из кармана телефон и набрал номер. Затем он взревел.

- Пошлите 10, нет, 20 телохранителей к воротам Линь-Групп и как можно скорее!

Линь Момо ясно продемонстрировала силу Линь-Групп. Она была немного обеспокоена сложившимся положением, поэтому она подошла к Цинь Хаодуну и прошептала.

- Хаодун, может нам уйти отсюда?

- Все в порядке. Я также могу позвать на помощь – с беззаботным лицом сказал Цинь Хаодун улыбнувшись ей. Он достал свой старый телефон и набрал номер Налань Уси.

Налань Уся нажала на кнопку ответа, как только увидела номер Цинь Хаодуна на дисплее. Она с издевкой спросила.

- Зачем это ты мне звонишь, величайший волшебный доктор? Снова столкнулся с покушением?

- На этот раз никаких заказных убийств. Просто какие-то негодяи пытаются мне перечить. Просто поторопись и проверь – после того, как Цинь Хаодун сказал это, Налань Уся не могла удержаться от смеха.

Цинь Хаодун, ты можешь быть серьезным хоть бы раз? Я сейчас занята!

- Я говорю о серьезных вещах. Просто поспеши сюда. Этот парень уже позвал на помощь! Меня побьют, если ты вовремя не приедешь!

- Ты точно не шутишь? – снова спросила Налань Уся.

- Нет! Поспеши! Я у ворот Линь-Групп! – Цинь Хаодун повесил трубку, как только закончил.

После того, как он сделал этот телефонный звонок, он подошел к розам и сказал зрителям.

- Я знаю, что вам, должно быть, трудно просто смотреть, поэтому можете сорвать несколько роз и взять их собой. Видите, какие они свежие! Джентльмены могут взять несколько для своих подруг, а дамы могут взять и сделать чай из них. Чай из роз сохранит ваше здоровье и красоту.

После этого он вытащил все 9999 роз Фэн Тяньда.

Зрители с радостью приняли подарок. У каждого из них были свои цветы и букеты. Вскоре все розы были разобраны.

Фэн Тяньда был в ярости. Он заскрежетал зубами от ненависти.

- Это еще не конец! Я пошлю кого-нибудь перемолоть твои кости!

В этот момент, после пронзительного звука тормозов, четыре автомобиля бизнес-класса остановились у ворот Линь-Групп. Более 20 телохранителей в черном выскочили из машин и побежали к Фэну.

Лидер телохранителей был удивлен, когда увидел Фэн Тяньда с шипами по всему телу. Он шагнул вперед и спросил.

- Господин, что случилось?

Фэн Тяньда указал на Цинь Хаодуна закричав с перекошенным лицом.

- Во всем виноват этот ублюдок! Теперь бейте его до тех пор, пока его мать родная не узнает!

Лидер телохранителей услышал команду своего хозяина и махнул рукой. Двадцать телохранителей бросились к Цинь Хаодуну и окружили его.

Все телохранители Фэна были отставными солдатами. Они прошли боевую подготовку и выглядели профессионально.

Линь Момо выглядела встревоженной. Она знала, что Цинь Хаодун был силен и хорошо сражался, но сейчас было слишком много людей, имея с ними дело у Цинь Хаодуна, по ее мнению, были, шансы на победу были невелики.

В этот момент завыла сирена. Подъехали два патрульных фургона. Когда дверь открылась, из нее выскочила Налань Уся с семью-восемью полицейскими.

- Прекратить все! Что случилось? – крикнула Налань Уся на обступивших Цинь Хаодуна телохранителей.

- Не останавливайтесь, просто избейте его! – Фэн Тяньда смотрел в зеркало своего Мазерати и вытаскивая со своего лица шипы роз. Вытаскивая одну за одной, он каждый раз вздрагивал от боли. Слезы текли по его лицу, негодование и возмущение на Цинь Хаодуна все росло и росло.

Эти телохранители из Фэн-Групп прекрасно знали насколько могущественным был Фэн Тяньда, поэтому они не воспринимали полицейских всерьез. Они напали на Цинь Хаодун по велению своего молодого хозяина.

Увидев, что эти люди игнорируют ее, Налань Уся насупилась, брови ее опустились, глаза помрачнели. Она строго крикнула.

- Скажи им остановиться!

Фэн Тяньда даже не оглянулся. Вместо этого он со всей высокомерностью крикнул в ответ.

- Кто ты такая, чтобы вмешиваться в мои дела? Убирайся отсюда, или я лишу тебя офицерской формы!

Учитывая его обычное поведение, он действительно был из тех, кто игнорирует обычных копов.

- Это неуважение к полиции, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, нарушение общественного порядка, а теперь наденьте на них наручники! – закричала в гневе Налань Уся.

Молодой полицейский подбежал и сковал наручниками Фэна.

- Кто ты такая? Ты что хочешь потерять работу или как? Кто ты такая, чтобы арестовывать меня? Разве ты не знаешь, что я молодой господин из семьи Фэнов?

Фэн Тяньда дико завертелся. Он выругался и обернулся, увидев, как Налань Уся свирепо смотрит на него.

- Офицер Налань? – застыл Фэн Тяньда. В городе Цзяньнань было мало людей, которых он боялся, и Налань Уся определенно была одна из них.

Эта цыпочка была вспыльчива и абсолютна безразлична к его проблемам. Кроме того, она из семьи Налань, которые были в 100 раз более могущественнее чем Фэн-Групп.

- Скажи своим людям остановиться – холодно сказала Налань Уся.

- Хорошо – весь гонор молодого господина Фэна тут же поутих. Он повернулся к своим телохранителям и повелел.

- Вы все, отставить.

К тому времени, как он отдал приказ, пять или шесть телохранителей уже были без сознания. Эти люди увидели, насколько силен был Цинь Хаодун и как только услышали приказ своего молодого хозяина тут же остановились.

Теперь, когда они прекратили атаковать, Цинь Хаодун немедленно подбежал к Налань, наступив на лицо одного из телохранителей.

- Вот и вы офицер. Меня могли бы убить эти негодяи если бы ты вовремя не подоспела.

Видя, что Цинь Хаодун притворяется невиновным Налань Уся подумала.

«Обязательно надо устраивать весь этот цирк? Очевидно, что это ты всех избил. Не надо тут притворяться невинной овечкой»

- Черт возьми что тут произошло? – спросила Налань Уся.

- Офицер, эти негодяи приставали к Мисс Линь. Я преподал им урок вежливости. Он позвал на помощь так много людей, чтобы напасть на меня. Ты должна защитить мои права!

- Что за бред! Все было не так! – Фэн Тяньда с волнением вызвался оспаривать обвинение.

Цинь Хаодун просто проигнорировал его и указал на Дунфан Ляня и тех, кто поднялся с земли.

- Видите, офицер. Это телохранители президента Линя, посмотрите на них! Как сильно они пострадали!

Налань Уся повернулся к Фэну и спросила.

- Ты это сделал?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 48 - Докторская помощь**

- Ну…

Это было правдой Дамао и Эрмао покалечили Дунфан Ляня и его людей. Фэн Тяньде было трудно отрицать это, потому что он не мог найти подходящего оправдания.

- Офицер, не спрашивайте его, у меня есть свидетели – Цинь Хаодун указал на окружающих зевак.

- Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, не тот ли это парень, который только что публично приставал к женщине?

- Да! – хором ответили зрители.

Они только что получили розы за просто так. Все розы были отборными, каждый стоимостью не менее 10 юаней, если покупать их в магазинах.

Несмотря на то что фактическим владельцем был Фэн Тяньда, Цинь Хаодун подарил их просто так. Поэтому эти люди не испытывали никакой симпатии к Фэн Тяньда, но зато испытывали благодарность к Цинь Хаодуну, они высоко оценили его щедрость.

Налань Уся вздрогнула от криков толпы. Она не поняла, почему так много людей поддержали Цинь Хаодуна. И еще больше ее смущали розы в их руках. Сегодня День святого Валентина?

- Скажите мне пожалуйста, не он ли начал драку? – Цинь Хаодун не собирался останавливаться, вместо этого он громко закричал.

- Да! – на этот раз голоса прозвучали оглушительно громко. Все больше зевак собирались вокруг и глазели на представление.

- Хулиган вроде него должен быть арестован и наказан, я прав?

- Да! – и снова зрители ответили в унисон.

Цинь Хаодун повернулся к Налань Уся и с нахальной улыбкой сказал.

- Вы видите офицер? Они все мои свидетели. И их голос равен общественному мнению!

Налань Уся в первую очередь была на стороне Цинь Хаодуна. Пронаблюдав за этой сценой, она махнула рукой и указала на подчиненных Фэн Тяньды – взять их!

- Это не справедливо. Он тоже покалечил моих людей! – Фэн Тяньда указал на Дамао и Эрмао изрыгающие кровью – вы видите? Они тоже серьезно ранены.

- Закрой свой рот! Это называется самообороной! – холодно сказала Налань Уся – взять их!

Получив приказ, двое полицейских сопроводили Фэн Тяньда к патрульному фургону.

Увидев, что их хозяина увела полиция, телохранители не осмелились ничего сказать. Они понесли с собой Дамао и Эрмао и понурые, в смятении ушли с места события.

В глазах вспыхнул огонек, увидев, как Цинь Хаодун разбирается с проблемами. Молодой человек выглядел нахальным, но вел себя собрано. Он взял все в свои руки и выбил все дерьмо из известного Фэн Тяньда. Более того теперь у него не было возможности докучать им.

Несмотря на то что полиция сегодня арестовала Фэн Тяньда, из-за его высокого статуса, полиция ничего не могла сделать. Однако Линь-Групп сегодня вышла победителем из-за этого инцидента, заставив Фэн-Групп потерять лицо.

После того как все дела были улажены Налань Уся подошла к Цинь Хаодуну.

- Я знаю, как ты провернул этот фокус, я приму это как помощь. Я твой должник.

- Принимаю твою благодарность. Почему бы тебе не выйти за меня замуж в качестве награды – дерзко сказал Цинь Хаодун.

- Черта с два! –сказав это она обернулась. Своими 10 сантиметровыми каблуками Налань Уся встала на его ноги, заставив Цинь Хаодуна выть от боли.

Полиция увезла Фэн Тяньду, зрители разошлись, а Линь Момо и Цинь Хаодун вошли в офисное здание Линь-Групп.

Когда они вошли в кабинет президента, Линь Момо обратилась к Цинь Хаодуну.

- Спасибо, за то, что ты сделал сегодня, я действительно не знаю, как бы все обернулось если бы не ты.

- Да ладно. Это часть моей работы! Этот говнюк пристал к моей женщине, ему еще повезло, что я не сломал ему ноги.

- Ты… - услышав, что Цинь Хаодун называет ее своей женщиной, Линь Момо покраснела – будь серьезней и иди на работу, или я вычту твою зарплату в этом месяце.

После этого она подняла трубку телефона внутренней сети компании и набрала номер. Вскоре из соседней двери вышла ее помощник – Ан Биру.

Ан Биру была слегка удивлена, увидев Цинь Хаодуна. Она поприветствовала его.

- Доктор Цинь, какие люди!

- Теперь я здесь серьезно окопаюсь – с улыбкой сказал Цинь Хаодун.

- С сегодняшнего дня он является врачом нашей компании – сказала Линь Момо – Сестра Ан, пожалуйста проводите доктора Цинь в лазарет и возвращайтесь, мне нужно с вами поговорить.

Ан Биру кивнула и покинула кабинет президента вместе с Цинь Хаодуном.

- Доктор Цинь, что привело вас в нашу компанию? С вашими медицинскими навыками вы заслуживаете более высокой позиции чем здесь.

Цинь Хаодун никогда не упоминал о своих отношениях с Линь Момо. Я работаю, пока отдыхаю от стажировки. Я буду работать до тех пор, пока не заработаю деньги на свое обучение.

Лазарет находился на самом верху здания компании Линь-Групп. Когда Ан Биру привела Цинь Хаодун к месту назначения их встретил невысокий толстый врач средних лет, который игрался со своим телефоном.

Он убрал телефон, как только увидел входящую Ан Биру.

- Помощник Ан! Какие люди! – с льстивым выражением лица поприветствовал толстяк – почувствовали себя нехорошо? Какое лекарство вам нужно? Позвольте мне вам подобрать!

- Я здесь, чтобы кое-кого представить – сказала Ан Биру. Затем она представила Цинь Хаодуна и толстяка друг другу – Доктор Чжан Чжицзе это Цинь Хаодун. Он наш новый сотрудник.

- Добро пожаловать молодой человек - Чжан Чжицзе очень тепло пожал руку Цинь Хаодуну, главным образом потому, что его представила Ан Биру.

- Приятно познакомится, Брат Чжан – Цинь Хаодун вел себя учтиво.

После заселения Цинь Хаодуна к его рабочему месту, Ан Биру покинула лазарет.

Видя, что Ан Биру уходит, Чжан Чжицзе спросил Цинь Хаодуна.

- Младший Цинь, из какого ты колледжа?

- Я еще учусь. Четвертый курс.

- Ясно – Лицо Чжан Чжицзе ясно показывало, что он все понял. Он предполагал, что Цинь Хаодун тут благодаря связям, чтобы скоротать время. Он уйдет, как только подойдут сроки, так что надолго он не задержится.

- Младший Цинь. Есть одна вещь с которой я хотел бы поделиться. У нас здесь не так много задач, так что я не буду возражать, даже если ты ничего не будешь делать. Но есть кое-что, что ты должен иметь в виду: Никогда никого не лечи!

- Почему? Мы же врачи, разве нет? – в удивлении спросил Цинь Хаодун.

- Я думаю, надо исходить из реалий. Слишком много болезней вне нашей компетенции. Врач, который только вот недавно, ушел в отставку, неправильно поставил диагноз пациенту и чуть было не убил его, и из-за этого лазарет был на грани не закрытия.

Лицо Чжан Чжицзе выглядело возмущенным, когда он говорил это. Он потеряет работу, если лазарет закроется. И такой врач-дилетант, как он, никогда не сможет найти приличную работу, в случае потери этого рабочего места.

- Если кто-то из персонала простудился, или у него поднялась температура или ему требуется таблетка или какое-то иное лекарство по причине плохого самочувствия, просто дай им то, что они требуют и все. Не нужно влезать в неприятности…

Как только он это сказал, открылась дверь и сюда вошла женщина лет тридцати.

Женщина излучала красоту, но выглядела довольно подавленной, создавая у людей впечатление, что с ней трудно ужиться. Она прикрыла грудь рукой и нахмурилась. Похоже она чувствовала себя неловко.

- Вам нехорошо, Директор Чжан?

Чжан Чжицзе приветствовал ее теплой улыбкой. Эта женщина была финансовым директором Линь-Групп, Чжан Ваньлу. Она была одной из тех, кто обладал реальной властью в этой компании и была печально известна своим дурным нравом. Он должен был заботиться о ней со всей осторожностью.

- Мое сердце что-то пошаливает – сказала Чжан Ваньлу – Мое сердце колотит не в меру сильно, дай мне какое-нибудь быстродействующее успокоительное.

- Подождите, я сейчас вам принесу – сказал Чжан Чжицзе, подбегая к аптечке. Он достал баночку с быстродействующим успокоительным для сердца и протянул ее Чжан Ваньлу.

Чжан Ваньлу открыла пузырек достала пару таблеток, чтобы проглотить. В этот момент она услышала, как кто-то сказал.

- Подожди минутку, у тебя нет сердечного приступа, и эти таблетки не помогут.

Она нахмурилась еще больше. Затем она обернулась и увидела говорившего молодого человека лет двадцати.

- Кто ты?

Чжан Чжицзе был поражен. Он в спешке подбежал к Цинь Хаодуну и прошептал ему.

- Ты в своем уме? Я же сказал не лечить пациентов! Мы не можем позволить себе разозлить эту женщину! Не нарывайся на неприятности сам и не навлекай беду на лазарет!

После этого толстяк улыбнулся Чжан Ваньлу.

- Директор Чжан, это доктор Цинь, он тут новичок, любит иногда пошутить, а-ха-ха - он пытался посмеяться над этим, но получилось не очень убедительно.

Он думал, что это сойдет ему с рук, но Цинь Хаодун проигнорировал его и продолжил.

- Я люблю посмеяться, но я никогда не шучу, когда дело заходит о болезнях пациентов.

Чжан Чжицзе очень хотел бросится и заткнуть рот Цинь Хаодун, но не мог. Он так нервничал, что казалось его ноги приросли к полу.

- Глупости! Откуда ты знаешь, что у меня нет сердечного приступа? – холодно спросила Чжан Ваньлу.

- Я врач-диагност – спокойно сказал Цинь Хаодун – тахикардия была вызвана шейным спондилезом\*, а не сердцем. Вы всегда чувствуете головокружение, тошноту и все эти осложнения из-за сложностей вашего позвоночника, я прав?

[Спондилёз - Хроническое заболевание позвоночника человека, связанное с шиповидными разрастаниями костной ткани по краям тел позвонков]

Выражение лица Чжан Ваньлу слегка изменилось, теперь она смотрела на него иными глазами, потому что Цинь Хаодун был прав. Она часто испытывала эти симптомы.

«Так что же получается все дело в позвоночнике, а не в сердце» - подумала она.

Эти симптомы могут быть легко купированы с помощью массажа – сказал Цинь Хаодун.

Он придвинул стул к Чжан Ваньлу.

- Дайте мне пять минут, и я избавлю вас от ваших симптомов.

- Берегись Цинь Хаодун! Позвоночник не лучшее место для массажа. Если делать его неправильно, велик риск что она будет парализована.

Чжан Чжицзе действительно волновался. Цинь Хаодун был студентом колледжа, который останется тут максимум на два месяца. Его риски минимальны, даже если что-то случиться. Но Чжан Чжицзе не мог себе позволить потерять работу, потому что ему нужно было содержать семью.

- Не волнуйтесь, я смогу поставить ее на ноги, даже если бы она уже была бы парализованной, что уж говорить о ее недомогании в позвоночнике, нет ничего проще – гордо сказал Цинь Хаодун.

Видя, что он не смог убедить Цинь Хаодуна, Чжан Чжицзе бросился отговаривать Чжан Ваньлу.

- Не слушайте младшего Циня, Он просто интерн из колледжа, он даже не окончил обучение. Никто не возьмет ответственность, если с вами что-нибудь случится.

Чжан Чжицзе пытался предотвратить процесс лечения даже если бы это обидело Цинь Хаодуна. Но неожиданно, Чжан Ваньлу села на стул после минутного колебания.

- Поверю, на этот раз, не подведи меня.

- Что… - Чжан Чжицзе ошарашенно уставился на нее. Он понятия не имел почему не уживчивая Чжан Ваньлу, женщина с непростым характером, так доверяла Цинь Хаодуну. Это потому что он красавчик?

Даже сама Чжан Ваньлу не могла до конца понять, почему. Она просто без причины поверила этому молодому человеку.

- Подвести тебя? Этого не случиться. Это займет меньше минуты – сказал Цинь Хаодун стоя позади Чжан Ваньлу и массируя ее.

Когда он протянул руку, беспокойство Чжан Чжицзе возросло больше, чем когда-либо. Было похоже, что эти две руки могут в любое время сломать шею финансовому директору.

Но время шло, нахмуренные брови Чжан Ваньлу разгладились, сама она расслабилась, как будто бы ей это нравилось.

Проблема позвоночника не была большим вопросом для Цинь Хаодуна. Вскоре он внес некоторые поправки, очистил заблокированные меридианы Подлинным Ци Зеленого Леса.

- Ладно, теперь постарайтесь соблюдать баланс между работой и отдыхом. Почаще вытягивайте и разминайте шею, тогда все будет в порядке.

Чжан Ваньлу удивленно поднялась. Она чувствовала себя расслабленной. Тахикардия исчезла. Ее разум и зрение прояснились. Ее душевное состояние было лучше, чем когда-либо.

Она шагнула вперед и пожала руку Цинь Хаодуну.

- Доктор Цинь, вы Волшебник! Спасибо, большое спасибо!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 49 - Нужен массаж?**

- Всегда пожалуйста. Для этого я и здесь – беззаботно сказал Цинь Хаодун.

У Чжан Ваньлу, как правило, был скверный характер, и это, вероятно, причиной этому был ее позвоночник. Теперь вылечившись, она улыбалась, и вся сияла.

- Доктор Цинь, это так не свойственно таким молодым врачам как ты иметь такие отличные медицинские навыки, тем более ты такой красивый. Жаль, что моей дочери всего десять лет, иначе я сделала бы тебя своим зятем.

Чжан Ваньлу вздохнула, когда это сказала, словно ей было жаль, что у нее не было шанса стать тещей Цинь Хаодуна.

- Мне сказали, что прошло уже много лет с тех пор как в лазарете поднимали зарплату. Я буду способствовать повышению, когда вернусь. Такие хорошие врачи, как вы, заслуживают большего.

Чжан Чжицзе в изумлении наблюдал за всем этим со стороны. Он не мог поверить своим глазам. Это было похоже на сон, этот молодой стажер на его глазах вылечил Чжан Ваньлу и теперь лазарет получит повышение зарплаты.

И он не мог все это переварить, пока Чжан Ваньлу не ушла и не закрыла за собой дверь.

- Младший Цинь, я был неправ, пожалуйста, прости меня.

Цинь Хаодун с беззаботной улыбкой произнес.

- Ничего страшного!

Его главной задачей было защитить Линь Момо, он не особо заботился о других вещах.

- Младший Цинь, я хочу объяснить свои мотивы – хотел объясниться Чжан Чжицзе – несколько дней назад, после неправильной постановки диагноза Доктора Лю, многие люди начали предлагать закрыть лазарет. К счастью, Президент Линь с этим не согласилась.

Я понимаю ситуацию, в которой нахожусь, и если меня уволят, у меня никогда не будет шанса найти такую хорошую работу, как эту. Моей маме за семьдесят, мой сын только начал ходить в начальную школу, и у моей жены нет работы. Я не знаю, как мне жить, если потеряю работу.

- Вот почему я не хотел, что ты ставил диагноз руководителю Ваньлу. Но оказалось, что мои волнения были напрасны, ваши медицинские навыки в сотни раз лучше моих, и теперь я полностью убежден!

Честный разговор с простым прямолинейным толстяком оставил хорошее впечатление на Цинь Хаодуна.

- Не волнуйся, брат Чжан, лазарет никогда не закроется пока я здесь.

- Спасибо тебе. Если в будущем у меня будет возможность, я должен учиться у тебя – серьезно сказал Чжан Чжицзе.

Поболтав немного, они стали гораздо ближе.

Через некоторое время открылась дверь и в лазарет вошла молодая девушка лет двадцати. Эта была сотрудница Чжао Сяоянь.

- Толстяк Чжан! Доставай свои лекарства, побыстрее! – Чжао Сяоянь была общительным человеком, к тому же знакомая с Чжаном Чжицзе, по этой причине, она говорила с ним столь неучтиво.

- Сяоянь, почему бы тебе не сделать массаж, раз уж ты плохо себя чувствуешь?

Чжан Чжицзе теперь был полностью уверен в навыках массажа Цинь Хаодуна. Он пытался уговорить Чжан Сяоянь. Но она покраснела и закричала в гневе.

- Жирдяй! Что ты сказал?

- Сяоянь, я не шучу. У моего брата наилучшая квалификация в этом, он своим массажем, может избавить вас от всего того, что вас беспокоит.

- Толстяк Чжан! Если ты не заткнешься я пожалуюсь президенту на тебя!

Вчера вечером Чжан Сяоянь играла в бадминтон со своими друзьями. Она серьезно потянула грудную мышцу, так как будучи не совсем подготовленной, переусердствовала, заигравшись. Она пришла в лазарет чтобы принять какое-нибудь лекарство, но вдруг неожиданно Чжан предложил ей массаж. Очевидно же что, он хотел воспользоваться ею.

Чжан Чжицзе понятия не имел, что происходит. Он был в замешательстве, потому что он хотел всего лишь содействовать знакомству с Цинь Хаодуном, что он сделал не так?

Цинь Хаодун, видя растерянного Чжан Чжицзе, решил пожалеть его и вмешался в разговор.

- Здравствуйте, я Цинь Хаодун, новоприбывший врач. Я могу вам чем-нибудь помочь?

Чжао Сяоянь препиралась с Чжан Чжицзе, пока она не заметила Цинь Хаодуна рядом с ним. Она не знала, откуда взялся этот красивый парень, но была уверена, что это ее долгожданный прекрасный принц. Ее глаза буквально заблестели, и если бы она была героиней анимационного фильма то, они превратились бы в два розовых пульсирующих сердечка.

- Старшая сестра, тебе нужна помощь? – снова спросил Цинь Хаодун.

- Ах… на самом деле мне всего 24 года. Не называй меня старшей сестрой, зови меня просто Сяоянь…

Глаза Чжао Сяояня загорелись в возбуждении.

- Это ты тот массажист, о котором упоминал этот толстяк?

Чжан Чжицзе широко открыл глаза и наконец понял, почему Чжао Сяоянь выместила на него всю злость. Она сама напросилась на массаж! Это потому, что я, не так красив, как Цинь Хаодун? Конечно, ведь права человека не писаны, низкорослым, толстым, и бедным людям они этого просто не заслуживают.

Цинь Хаодун уже видел травму Чжао Сяояня.

- Ничего серьезного, я быстро это вылечу.

После этого он схватил правую руку Чжао Сяоянь, потянул ее и размял. Затем он обработал поврежденную часть Подлинной Ци Зеленого Леса.

- Все, можешь возвращаться. Но в следующий раз не забудь сделать разминку перед началом тренировки

Чжао Сяоянь потянулась. Она боялась пошевелиться из-за боли в груди, но теперь боль исчезла и теперь она чувствовала себя комфортно.

- Доктор Цинь, ты действительно хорош в массаже! Можешь ли ты еще ненадолго по массажировать мне?

Чжао Сяоянь теперь еще больше уважала Цинь Хаодуна, ее глаза наполнились нежностью.

Чжан Чжицзе смотрел на все это с возмущением.

«Когда я предложил тебе массаж ты приняла меня за извращенца, а теперь ты сама напрашиваешься на еще один сеанс. Что за несправедливость?»

Цинь Хаодун слегка усмехнулся и сказал.

- Ты теперь в хорошем состоянии, и тебе нет необходимости делать массаж!

- Хорошо, Доктор Цинь, а ты не занят сегодня вечером? Я хотела бы угостить тебя ужином в знак благодарности.

- В этом нет нужды. Это часть моей работы и к тому же у меня есть дела, так что я буду занят.

Поскольку ее просьба была отклонена, у Чжао Сяоянь больше не было причин оставаться в лазарете. Она импульсивно покинула лазарет.

Чжан Чжицзе подошел и похлопал по плечу Цинь Хаодуна.

- Брат Цинь, в этой компании много женщин, а ты такой красивый и талантливый, что скоро ты забудешь про отдых.

На самом деле эти неприятности начались гораздо раньше, чем они ожидали.

Чжао Сяоянь была большой болтушкой даже в детстве. Как только она вернулась, то сразу же разнесла новость о новом красивом докторе в лазарете. В мгновение ока в комнату хлынули девчонки из разных отделов.

- Прошу прощения, доктор Цинь здесь? – вошла высокая молодая женщина. Ее звали Гао Фэйфэй.

- Ты как раз смотришь на него, в чем твоя проблема? – спросил Цинь Хаодун.

В глазах Гао Фэйфэй было даже больше любви, чем в глазах Чжао Сяоянь, когда она увидела Цинь Хаодуна.

«Милаха! Такой милаха! Даже красивей чем, корейские поп-звезды! Это из-за моей молитвы прошлой ночью?»

«Это тот суперкрасивый парень, о котором она просила Бога прошлой ночью?»

- Эй, так в чем проблема? – снова спросил Цинь Хаодун.

Гао Фэйфэй очнулась и ответила мягким голосом.

- Доктор Цинь, просто помогите выяснить, что со мной не так.

Чжан Чжицзе четко знал, что эта женщина вовсе не больна. Она просто пришла к Цинь Хаодуну.

Он налил себе чашечку чая и тихо сидел, наблюдая за драмой. С тех пор, как появился Цинь Хаодун, их жалование увеличилось и лазарет стал более переполненным чем, когда-либо.

Цинь Хаодун, конечно, видел, что женщина не сможет стать здоровее чем на самом деле есть, поэтому он сказал.

- Ты в порядке! Просто береги себя.

- Доктор Цинь, не слишком ли это небрежно? Просто проверьте меня немного… послушайте, как бьется мое сердце – сказала Гао Фэйфэй с придыханием подняв свою спелую грудь.

В этом нет необходимости. Я практик китайской медицины. Весь смысл китайской медицины в том, чтобы: смотреть, слушать, задавать вопросы и прощупывать пульс. Чтобы поставить диагноз, мне достаточно посмотреть на тебя.

- Так вы практикующий врач китайской медицины? Так как насчет того чтобы прощупать мой пульс? – сказала Гао Фэйфэй.

Затем она шагнула вперед и схватила руку Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун почувствовал себя неловко.

«Ты собираешься дать мне прощупать свой пульс или же ты щупаешь мой?» -подумал он про себя.

Он положил руку на запястье Гао Фэйфэй, надеясь, что она скоро уйдет.

- Ты действительно здорова, без каких-либо проблем.

- В самом деле? Но у меня есть проблемы - Гао Фэйфэй вытянулась и заигрывающими глазами пристально вперилась на Цинь Хаодуна, готовая утонуть в его объятиях.

- Хорошо, тогда расскажи мне, в чем проблема!

- Я…я… - Гао Фэйфэй долго удерживала Цинь Хаодун прежде чем сказать – у меня есть маленький прыщик, ты сможешь его вылечить?

- Кхе…кхе…кхе…

Чжан Чжицзе закашлялся, как только сделал глоток чая. Обычно люди желали быть здоровыми, но эта женщина готова была заболеть лишь бы получить «лечение» от Цинь Хаодуна. Маленький прыщик в уголке ее рта был почти невидим для близоруких людей, так что это трудно было бы назвать большой проблемой.

Цинь Хаодун был на грани безумия, глядя на эту женщину и не мог сердиться из-за этого. Поэтому он схватил запястье Гао Фэйфэй и отправил чуточку подлинной Ци Зеленого Леса.

С помощью этой энергии, лоб Гао Фэйфэй разгладился, а маленький прыщик исчез.

- Все, можешь возвращаться – Гао Фэйфэй достал маленькое зеркальце и взглянула на себя.

- О боже, Доктор Цинь твои медицинские навыки превосходны! Как ты можешь лечить так быстро?

В это время в лазарет одновременно ворвались семь-восемь молодых женщин.

- Твой недуг прошел. Теперь уходи! Очередь ждет!

Эти женщины вытолкнули Гао Фэйфэй и окружили Цинь Хаодуна.

- Доктор Цинь, у меня маленькая грудь, не мог бы ты….

- Доктор Цинь, я всегда чувствовала пустоту в себе, одиночество и холод, ты сможешь найти мне способ…

- Доктор Цинь, ночью мне так тяжело засыпать одной. Есть ли способы решить эту проблему? Как насчет того, чтобы прийти ко мне домой и лечить меня по ночам…

Время шло, все больше и больше женщин толпились в лазарете, в конце концов Чжан Чжицзе вырвался в коридор.

Цинь Хаодун глубоко увяз в неприятностях. Выяснилось, что только несколько из них действительно нуждались во врачебной помощи. Большинство же из них просто пользовались им и это его очень беспокоило.

Наконец наступил полдень. Он отослал всех женщин и пошел в столовую на обед вместе с Чжаном Чжинцзе.

- Брат Цинь, садись. Сегодня я угощаю. Наш лазарет прям разрывает из-за тебя – сказал Чжан Чжицзе подходя к окнам с едой.

Цинь Хаодун не стал отказываться. Он не был знаком с этим местом, так как это был его первый день, поэтому он выбрал столик наугад и сел.

Прошло не так много времени после того как он сел и его обступили женщины.

- Доктор Цинь у меня тушеная свинина, не против съесть ее вместе?

- Тушеная свинина слишком жирная, у меня тут рыба на пару. Доктор Цинь, рыба полезна для здоровья…

- У рыбы слишком много костей, а что если кости застрянут в горле? У меня есть тушеные креветки…

За короткое время женщины Линь-Групп окружили Цинь Хаодуна. Предлагая ему всевозможные яства.

После того как Чжан Чжицзе вернулся, он с удивлением обнаружил, что для него места совсем не осталось.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 50 - Команда**

В полдень Линь также обедала в столовой. С той лишь разницей, что у топ-менеджеров компании была отдельное помещение, которое не предназначалось для рядовых сотрудников.

Закончив обедать, она вышла, и увидела Цинь Хаодуна в окружении красивых женщин. Ее лицо недовольно исказилось.

- Я что-то плохо себя чувствую – обратилась она к Ан Биру - скажи Доктору Цинь зайти ко мне в офис.

Цинь Хаодун чувствовал себя так неловко, что по-быстрому съел самый простой обед и убежал от этих красавиц. Выйдя из столовой, он увидел, стоящую в дверях Ан Биру которая с улыбкой смотрела на него.

- Сестра Ан, что-то стряслось? – спросил Цинь Хаодун.

- Президент Линь сказал, что чувствует себя не очень. Она хотела, чтобы ты зашел к ней в кабинет и осмотрел ее!

- Оух! – ответил Цинь Хаодун и последовал за Ан Биру в кабинет Линь Момо. Он подумал про себя.

«Утром с Линь Момо было все в порядке. С чего это вдруг она почувствовала себя нехорошо?»

Прибыв в ее офис, Ан Биру вернулась в свой кабинет. Цинь Хаодун взглянул на Линь Момо и не увидел ничего плохого в ее теле.

- Момо что с тобой случилось? – спросил Цинь Хаодун.

Линь Момо уставилась на Цинь Хаодуна, она чувствовала некую тревогу. Через мгновение она ответила.

- Мне обязательно надо быть больной, чтобы увидеть тебя, так что ли? Я тебе докучаю?

Немного удивившись, Цинь Хаодун сразу понял, что произошло. Он рассмеялся.

- Я вижу, ты недовольна.

Зная о ревности и недовольстве Линь Момо и осознавая, что причиной этому был он, настроение его поднялось до небес. Все это время он держал ее в своих объятьях. Едва только он ухватился за возможность пофлиртовать с Линь Момо, как в кармане зазвонил сотовый.

- Кто звонит в такое время? – Цинь Хаодун взглянул на свой телефон. Это было номер Налань Ушуан.

Нажав кнопку ответа, он услышал.

- Доктор Цинь, дедушка собрал первую группу солдат, которые были уволены из-за ранений. Они все прибыли к Сабле. Когда ты придешь и посмотришь на них?

- Ох! Так быстро – Цинь Хаодун был слегка удивлен.

- Все эти люди были превосходными солдатами, некоторые даже Королями Солдат в своих регионах. По причине ранений им пришлось уйти из армии. Поэтому, когда они услышали, что кто-то сможет вылечить их травмы, они немедленно бросились сюда.

- Хорошо, приезжай и подбери меня. Мы сразу же поедем к ним – сказал Цинь Хаодун.

После того, как он повесил трубку, Линь Момо спросила.

- Что случилось?

- Мне нужно кое-что сделать. Скоро я преподнесу тебе сюрприз. Мне нужно встретиться днем, так что вечером я не смогу забрать малышку из садика – затем Цинь Хаодун поцеловал Линь Момо в щеку и вышел.

Дойдя до двери, он обернулся и сказал.

- Я не думаю, что Дунфан Лян и его люди надежны. Ты должна быть осторожна, когда выходишь в город.

- Не волнуйся – сказала Линь Момо – они просто немного неумелы, но я в центре города. Так что думаю все будет нормально.

Цинь Хаодун ничего не сказал. Он решил вылечить Божественных наемников как можно скорее и заменить Дунфан Ляна.

Когда он спустился к выходу из Линь-Групп его уже поджидала Налань Ушуан на своем Мазерати.

- Ты так быстра! – Цинь Хаодун открыл дверь машины и сел.

- Я просто была по делам в городе, кстати по твоим делам.

Она подкинула Цинь Хаодуну два красных, маленьких удостоверения. Он взял их и пролистал. Это были свидетельства на двух маленьких снежных мастифа.

- Ты везде успеваешь! – сказал он, пряча документы в карман.

- Как я могу осмелиться не выполнить приказа Великого Волшебного Доктора Цинь? –ерничала Налань Ушуан.

Затем она завела машину и направилась в военный санаторий.

Дом где жили Божественные Наемники, был уже переполнен людьми. Некоторые опирались на костыли, некоторые сидели в инвалидных колясках, некоторые даже лежали на носилках. Несмотря на это их лица были резкими, суровыми, а все их тела излучали мощную зловещую ауру

- Старший брат, может ли тот человек, о котором ты говорил, действительно исцелить меня?

Мужчина средних лет, лежащий на носилках, спросил Налань Цзе, его звали Чень Фугуй. Он был известным Королем солдат в вооруженных силах Цзчньнани. Однако во время миссии он был ранен осколочной взрывчаткой, которая вызвала паралич.

Поскольку осколок были вонзен в его позвоночник, она была слишком близка к нерву. Он побывал у многих специалистов, но никто не мог извлечь осколок. Так что у него не было выбора, кроме как оставаться прикованным к постели.

Налань Цзе засмеялся и указал на Саблю, который работал возле него.

- Как я могу лгать тебе? Посмотри на него. Первоначально он был еще в худшем состоянии чем ты, но его спас наш волшебный доктор. Сейчас он очень активный и энергичный!

В глазах Чэнь Фугуи вспыхнула надежда.

Быть Королем солдат и опуститься до мусора, лежащего и ничего не могущего, это боль, которую он сам понимал.

Поэтому, когда он получил телефонный звонок от Налань Цзе, который сказал ему, что кто-то сможет вылечить его травму, его семья немедленно отправила его сюда на ночь. Его сердце наполнилось желанием вернуться в строй.

В этот момент стал слышен звук гудящего мотора за пределами комнаты. Сабля сказал.

- Это мисс Налань привезла нашего босса.

Шесть членов Божественных Наемников были полны благодарности и восхищения к Цинь Хаодун и они сразу же вышли к ним чтобы, поприветствовать его.

Раненые солдаты в комнате также оглянулись, чтобы посмотреть, что за человек этот доктор, который, как говорили, может вылечить их раны.

Но когда Цинь Хаодун вошел в комнату, окруженный Налань Цзе и Божественными Наемниками, на их лицах отразилось разочарование. Доктор был слишком молод.

Такому молодому человеку, будь он доктором традиционной китайской медицины или же Западной, было очень трудно добиться всеобщего признания. Если бы его порекомендовал не Налань Цзе, некоторые люди кто был в состоянии, тут же бы ушли.

Чэнь Фугуй тоже был несколько разочарован, но из уважения и доверия к Налань Цзе он ничего не сказал.

- Волшебный доктор, это Чэнь Фугуи, известный в былое время солдат вооруженных сил Цзяньнаня. Он однажды случайно наступил на вражескую мину во время миссии. Хотя многие осколки были извлечены, все же один осколок остался, застряв в трещине его позвоночника, и никто не осмелился удалить его.

Налань Цзе ознакомил Цинь Хаодуна состоянием Чэнь Фугуи.

- Дайте-ка посмотреть - Цинь Хаодун сел у кровати Чэнь Фугуи и протянул руку, чтобы прощупать пульс. В то же время в тело Чэнь Фугуи вошла струйка Подлинной Ци Зеленного Леса, и он ощутил нахождение этих осколков, застрявших у него позвоночнике.

Положение осколка было действительно особенным. Он застрял прямо в середине четвертого и пятого сегментов позвоночника. Хотя это не повредило спинной мозг, но они были слишком близко друг к другу. Неудивительно, что обычные врачи не решались его вынимать.

Видя, как Цинь Хаодун поднял свою правую руку, Налань Цзе поспешно спросил

- Волшебный доктор, в каком он положении? Можно ли его вылечить?

- Все в порядке, это лишь пустяковая проблема.

Затем Цинь Хаодун попросил Саблю и нескольких человек помочь ему, подняв Чэнь Фугуи с кровати и посадив его со скрещенными ногами. Он снял свое пальто. Затем он вынул серебряные иглы и последовательно воткнул девять игл в том месте, где был осколок. Цель этого - защита позвоночника и окружающих тканей от дальнейших повреждений.

После того, как все было сделано, Цинь Хаодун глубоко вздохнул и внезапно хлопнул руками по груди Чэнь Фугуи.

Когда он хлопнул Чэнь Фугуя по груди, кусок осколка, покрытого кровью, внезапно выскочил из спины Чэнь Фугуи и ударился о стену позади.

Все стояли в шоке. Никто раньше не видел такого необычного способа удаления осколков.

Цинь Хаодун достал подготовленное лекарство от ран и намазал им спину Чэнь Фугуи.

Все в порядке, теперь ты сможешь встать и ходить, но ты пока не можешь активно тренироваться и упражняться. Только после трех дней отдыха все вернется на круги своя.

Чэнь Фугуи тупо сел на кровать. Он не мог поверить, что был парализован три года. И теперь он правда был здоров?

Затем он попытался встать с кровати с помощью Сабли. Он приспособился через несколько минут и обнаружил, что он действительно восстановил свою подвижность. Такой храбрый и стойкий мужик, как он, в этот момент распух от слез.

- Спасибо, доктор Цинь! Ты вернул мне мою жизнь! С этого момента, если ты скажешь мне идти на восток, я никогда не пойду на запад!

Затем Чэнь Фуцзи хотел было опуститься на колени, но Цинь Хаодун удержал его от этого.

- Брат Чэнь, я спас тебя, потому что ты уважаемый человек. Независимо от того, какой выбор ты примешь, я уважаю тебя и не возьму с тебя ни копейки за лечение.

Затем Цинь Хаодун позволил Чэнь Фугуи лечь и отдохнуть и начал лечить следующего раненого.

Подавляющее большинство людей здесь знали Короля солдат Чэнь Фугуи, а также насколько серьезно он был ранен. Увидев, как Чэнь Фугуи был вылечен Цинь Хаодуном в мгновение ока, в глазах этих людей сразу появилась надежда.

Никто не хотел быть инвалидом, никто не хотел быть мусором. Кроме того, все они были отличными военными, и имели много заслуг

Хотя глаза этих людей выражали желания, конкуренции за лечение не было. Порядок того, кто будет лечиться первым, а кто будет лечиться позже, полностью контролировался Налань Цзе. Цинь Хаодун был восхищен сильной дисциплиной.

В течении двух часов Цинь Хаодун вылечил каждого из 30 раненых солдат. Некоторые из этих людей были ранены в течение длительного времени и находились в тяжелом состоянии. После лечения они должны были восстановиться в течение определенного периода времени. Лица же с незначительными травмами, полностью выздоровели сразу после лечения.

Эти люди были ранены в течение длительного времени. Когда они пришли, у них было мало веры на исцеление, но они верили Налан Цзе. Однако, это было неожиданно, что медицинские навыки Цинь Хаодуна были настолько волшебными, что их можно было вылечить так быстро.

Все они были отличными солдатами, и у всех была своя гордость. Тот, кто позволил им снова встать, тот и дал им вторую жизнь.

«Отдача чести» - От имени Чэнь Фугуи все раненые солдаты приветствовали Цинь Хаодуна, чтобы выразить свою благодарность.

Цинь Хаодун сказал.

- Ребята, мистер Налан, возможно, уже сказал вам, что я основал охранную компанию, но я хотел бы подчеркнуть, что мое лечение полностью связано с вашим вкладом в укреплении Китая и моим уважением к вам. Это не имеет ничего общего с делами охранной компании.

«Любой, кто не хочет остаться, может уйти в любое время. Для тех, кто готов остаться, я их тепло приветствую. Уровень заработной платы будет в три раза выше, чем в других аналогичных должностях. Вне зависимости уйдете вы или останетесь, я не стану брать ни копейки за лечение.

- Мы останемся – в унисон ответили ветераны.

Во-первых, они действительно были признательны Цинь Хаодуну. Во-вторых, поскольку они уже уволились из армии, им трудно было найти такую же высокооплачиваемую работу в другом месте.

Поскольку все были готовы остаться, Цинь Хаодун улыбнулся от уха до уха. Эти люди станут его командой в будущем. Цинь Хаодун передал Сабле 15 миллионов юаней, которые он выиграл, у Дунфан Ляна, чтобы он смог быстро подготовиться к созданию охранной компании.

После того, как все было устроено, Цинь Хаодун снова сел в машину к Налань Ушуаню.

- Куда мы едем? – спросила Налань Ушуан.

- На оптовый рынок лекарственных материалов, мне нужно там кое-что прикупить – сказал Цинь Хаодун.

Теперь он чувствовал, что неделя восстановления будет слишком медленной для Сабли и других людей, так как острая потребность в персонале в Линь-Групп затягивалась. Поэтому он решил сделать небольшую питательную пилюлю чтобы ускорить восстановление Божественных Наемников. Но также попутно улучшить свое собственное культивирование.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 51 - Похищение**

Лин Момо, как обычно, забрала Тан Тан после работы. Но вскоре после того, как села в машину, она внезапно обнаружила, что кортеж едет не в сторону виллы Линь.

- Остановитесь! - крикнула она по устройству внутренней связи в машине.

- Что, черт возьми, происходит, Дунфан Лян?

Роллс-Ройс остановился у обочины. Когда дверь открылась, Дунфан Лян взял двух своих людей, чтобы сесть в машину Линь Момо.

- В чем дело, мисс Лин? - весело спросил Дунфан Лян.

- Мы едем не той дорогой! – сказала Лин Момо.

- Неверно, мы едем той дорогой. Но это не вилла Линь, а преступный мир именно туда вас я и везу - сказал Дунфан Лян, лицемерно улыбнувшись – Некто очень богатый заплатил мне, чтобы я привез тебя сюда.

Сердце Лин Момо пошло ко дну, словно Титаник, когда она услышала об этом. Семья Линь платила телохранителям, которые в свою очередь были наняты ее недоброжелателями. Похитителя в семье трудно обнаружить. Неожиданно убийцы проникают даже в мою семью.

Хотя этот «некто» не смог справиться с первыми двумя покушениями, все зависело от Цинь Хаодуна. Теперь же Дунфан Лян воспользовался отсутствием Цинь Хаодуна. Что ей делать?

Дунфан Лян усмехнулся и махнул рукой, дав команду двум людям позади него.

- Свяжите их.

- Помогите! Помогите кто-нибудь… - закричала Линь Момо, но звукоизоляция Роллс-Ройса оказалась настолько хорошей, что никто из прохожих снаружи не услышал ее. А наемник заткнул ей рот полотенцем.

- Ты умный человек, мисс Лин», - с усмешкой сказал Дунфан Лян - если ты будешь честно сотрудничать, то ты сможешь прожить кое-какое время, иначе я могу тебя и твою дочь прямо сейчас отправить в ад.

Лин Момо посмотрела на испуганную малышку рядом с ней и успокоилась. Она знала, что, если она будет разозлит Дунфан Ляна, это будет иметь последствия. Теперь все, что она могла сделать - это тянуть время как можно дольше и надеяться, что Цинь Хаодун снова совершит чудо.

Вскоре два наемника связали Лин Момо и малышку. Затем кортеж умчался в пригород.

Когда Цинь Хаодун приехал на оптовый рынок традиционной китайской медицины, он отпустил Налань Ушуан по своим делам. В это время уже смеркалось, и на рынке было не так уж много покупателей. Некоторые продавцы начали собирать палатки один за другим.

Он собирался купить кое-какие лекарственные травы, когда зазвонил его сотовый. Это был Лин Чжиюань.

- Доктор Цинь Момо с тобой?

- Нет, днем я принимал пациентов. Теперь я на рынке лекарственных товаров, один.

Линь Чжиюань с тревогой сказал.

- Обычно в это время она возвращалась с Тан Тан на ужин, но сегодня они еще не вернулись домой. Более того, я звонил ей уже несколько раз, но ее номер отключен.

Услышав это, сердце Цинь Хаодуна дрогнуло, и его тут же обуло плохое предчувствие.

- Мистер Лин, вы звонили Дунфан Ляну?

- Да, звонил, но он тоже недоступен.

Теперь не только Линь Чжиюань, но и Цинь Хаодун почувствовал тревогу. Судя по времени, сейчас Лин Момо, скорее всего, оставалась с малышом. С тех пор как они исчезли вместе, Цинь Хаодун все время был на чеку, неосознанно он чувствовал, что не стоит полагаться на Дунфан Ляня.

- Мистер Лин, продолжаете звонить им, я попробую кое-что сделать, чтобы найти их - Цинь Хаодун повесил трубку и глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться.

Лин Момо внезапно исчезла. Казалось, он только нашел номер Налань Ушуан в телефоне чтобы снова обратиться за помощью. Но перед его звонком Налань Ушуаню снова зазвонил телефон. На этот раз с незнакомого номера.

Хотя он раньше никогда не видел этого номера, он остро чувствовал, что это было как-то связано с исчезновением Лин Момо.

Когда он поднял трубку, мужской голос горделиво прогудел.

- Цинь Хаодун, угадай, кто я!

- Дунфан Лян? - Цинь Хаодун сразу же узнал этот голос - Где ты? Где Момо?

- Что? Беспокоишься о ней? По другую сторону телефона Дунфан Лян разразился смехом - Крошка Линь сейчас со мной. Она в порядке, но я не гарантирую, ее сохранность в будущем. Кстати, ее дочка тоже здесь со мной.

- Дунфан Лян, я могу точно тебе сказать, если ты посмеешь хотя бы дотронуться до волос на их голове, я подарю тебе медленную, мучительную смерть - сказал Цинь Хаодун с мрачным, злым умыслом.

В этот момент он очень сожалел. Похоже, он действительно был легкомысленным. Дунфан Лян, должно быть, похитил их, когда Лин Момо забирала дочку из детского сада. Если бы он был с ними, то этого бы не случилось.

- Не смей угрожать мне, я не боюсь тебя! - По другую сторону телефона голос Дунфан Ляна изменился и горько сказал.

- Сказать по правде, на этот раз кто-то заплатил мне, чтобы я приехал в Китай. Моя цель - убить Линь Момо, поэтому я принял приглашение Линь Чжиюаня. Приехав в семью Лин, я увидел, что Лин Момо была красивой женщиной. Поэтому я вдруг подумал, что, если бы я завоевал ее сердце, я мог бы унаследовать сотни миллионов имущества, которыми владеет семья Линь. Это было бы намного лучше, чем быть просто наемником.

- Если бы это осуществилось, то Лин Момо не оказалась бы в такой ситуации. Но это не произошло, и все это из-за тебя. Если бы ты не ввязывался куда не надо, я бы не выбрал этот путь.

Цинь Хаодун, напротив, успокоился после того, как узнал, что Лин Момо и малышка пока еще были в порядке. Он знал, что звонок Дунфан Ляна к нему, несёт в себе определенную цель, иначе он не стал бы тратить время почем зря.

- Скажи мне, чего в действительности ты хочешь?

- Чего я хочу? Я хочу, чтобы ты опустился на колени и поклонился, чтобы ты умолял меня! Я хочу, чтобы ты умер! - сказал Дунфан Лян, скрежетая зубами в гневе. Цинь Хаодун даже почувствовал его огромную ненависть через телефон.

- Так, где же ты? Я могу встретиться с тобой! – аккуратно сказал Цинь Хаодун. До тех пор, пока Дунфан Лян в зоне видимости, он мог быть уверен, что сможет спасти Лин Момо и малышку.

- Я знаю, что ты не намерен отказываться от Лин Момо, тогда приходи ко мне. Но я должен предупредить тебя, что ты можешь приходить только в одиночку. Если придешь с напарником, то вам вдвоем лишь останется забрать их тела!

- Подожди, как я могу тебе верить?

- Это просто, прямо сейчас я покажу их тебе.

Затем Дунфан Лян повесил трубку. Вскоре зазвенел мобильный телефон Цинь Хаодуна, и пришло MMS-сообщение.

Когда он открыл фотографию, глаза Цинь Хаодун вспыхнули от ярости.

На фото, руки Линь Момо были связаны за спиной, ноги тоже не имели возможности двигаться. Даже дочка была связана рядом с ней. Их глаза были полны ужаса.

В это время телефон в его руке снова зазвонил.

- Разве я обманываю?

- Скажи, где ты? - глаза Цинь Хаодуна были полны убийственного желания намерения.

По другую сторону телефона Дунфан Лян снова громко рассмеялся. Через некоторое время он тихо сказал.

- Парк Юйлун-Лейк. Ты должен поторопиться, иначе будет слишком поздно.

Цинь Хаодун тут же повесил трубку и побежал к выходу из рынка лекарственных препаратов.

По другую сторону телефона, в темной комнате, Дунфан Лян положил свой мобильный телефон и повернулся, чтобы посмотреть на испуганную Лин Момо и маленькую девочку в углу. Он засмеялся и сказал

- Цыпочка, ты с нетерпением этого ждешь? Твой любовничек ищет тебя. Но, к сожалению, как бы он ни был силен, он не знает, что ты здесь. В парке Юйлун-Лейк никого нет.

Затем он снова взревел от хохота.

- Плохой человек! Мой папа очень сильный! Он обязательно придет, чтобы спасти меня и маму! - сказала малышка прислонившись к Лин Момо.

Дунфан Лян успокоился, вытащил черный пистолет из-за пояса, размахивая перед малышкой.

- Маленькая девочка, ты знаешь, что это? Это пистолет, независимо от того, насколько силен твой отец, может ли он избить человека, вооруженного пистолетом?

Он снова повернулся к Лин Момо и сказал.

- Ты можешь быть спокойна, я просто играюсь с ним сейчас. А затем я скажу ему реальный адрес и пристрелю его у тебя на глазах.

- Ты же просто хочешь много денег, не так ли? - сказала Лин Момо - ты можешь сказать мне, сколько заплатил твой заказчик? Я дам тебе в десять раз больше, если ты оставишь меня и мою дочь в живых.

Дунфан Лян снова засмеялся.

- Я знаю, что у тебя много денег, но я также знаю, что потратить их можно только при жизни. Если я отпущу тебя, смогу ли я покинуть Китай живым?

- Тогда скажи мне, кто тебя нанял?

- Я не могу этого сказать. Хотя я жаден до денег и женщин, правила наемничества должны соблюдаться.

В этот момент зазвонил мобильный телефон. Дунфан Лян посмотрел на номер, прошел в угол комнаты и нажал на кнопку ответа.

- Как идут дела? - странный голос раздался по телефону. Очевидно это был голос, измененный программным обеспечением.

- Все прошло хорошо. Женщина в моих руках.

- Прекрасно. Сразу же убей ее. Я незамедлительно отправлю тебе денежный перевод – нетерпеливо сказал голос по телефону.

- Не торопитесь, мне она все еще нужна для решения некоторых моих личных обид. Кроме того, будет очень жаль сразу же убивать такую красивую женщину. Когда мы с моими братьями повеселимся, мы убьем ее.

Услышав слова Дунфан Ляна, лицо Лин Момо побледнело, а ее глаза дернулись в отчаянии.

Голос с другой стороны телефона сказал.

- Вам не стоит недооценивать эту женщину. Два покушения, которые я организовал ранее, чтобы убить ее, все они провалились, поэтому вы должны убить ее прямо сейчас!

- Нет, я еще не закончил свои дела. Просто дай мне два часа, и она будет мертва!

Видимо, человек с другой стороны зарычал от недовольства.

- Не забывай, что я твой работодатель! Ты должен делать то, что я говорю! Убей женщину! Сейчас же!

Дунфан Лян спокойно рассмеялся.

- Я согласился на твою работу, но согласно контракту, я могу убить Линь Момо за три дня. Прошло всего полтора дня. Осталось еще много времени.

- Если ты ее убьешь прямо сейчас, я могу дать тебе еще пять миллионов юаней.

На лице Дунфан Ляна появилось свирепое выражение.

- Деньги — это хорошо, но месть моя бесценна - затем он повесил трубку.

Увидев, как Дунфан Лян закончил свой телефонный звонок, рядовой наемник подошел к нему и сказал.

- Это же пять миллионов юаней, старший брат! Давайте убьем эту женщину прямо сейчас.

Дунфан Лян холодно ему улыбнулся.

Не обращай на него внимания. Пока Лин Момо находится в наших руках, ему придется дать нам еще 10 миллионов юаней позже. Кроме того, этот парень украл у меня 15 миллионов юаней, он как миленький отдаст мне их.

Рядовой наемник сказал.

- Брат, а ничего что мы так делаем? Не пострадает ли наша репутация из-за этого?

- Я уже все обдумал – сказал Дунфан Лян - давайте на этот раз заработаем много денег. Тогда мы найдем место для комфортной жизни. И нам не нужно будет работать наемниками. Что нам делать с этим доверием? Она нам не нужна!

- Наш старший брат, как всегда, мудр! – лестно сказал рядовой наемник.

Цинь Хаодун выбежал с оптового рынка лекарственных средств. Случилось так, что приближалась Хонда. Цинь Хаодун внезапно встал на дороге и остановил машину.

Водитель автомобиля рефлекторно затормозил. Наконец Хонда остановилась у ног Цинь Хаодуна.

- Ты смерти хочешь, мальчик? - лысый мужчина средних лет вел Хонду. Он сердито вышел из машины и начал ругаться с Цинь Хаодуном.

«Я из полиции, и мне в срочном порядке нужно взять твою машину для неотложных дел! - сказал Цинь Хаодун, протягивая мужчине маленький красный буклет. Затем он сел в Хонду и рванул с места, давя ногой в пол на педаль газа.

Увидев, отъезжающую машину, мужчина средних лет понял, что произошло. Он посмотрел на маленькую книжечку в руке. На ней была красивая фотография белой собаки и два заглавных слова – УДОСТОВЕРЕНИЕ СОБАКИ.

- Черт возьми! Он просто забирает мою машину с сертификатом собаки? Это же ограбление! Ограбление!

Средних лет мужчина все кричал, но вокруг него было не так много людей. Он знал, что так кричать так бесполезно. Он поспешно достал свой мобильный телефон и набрал номер.

- Кузен! Кто-то средь бела дня угнал у меня мою машину! Да! На улице напротив оптового рынка! Парень использовал собачье удостоверение...

После телефонного звонка мужчина посмотрел в направлении исчезновения Цинь Хаодуна и сказал.

- Как ты смеешь грабить меня, мальчик! Мой двоюродный брат сдерет с тебя кожу!

У Цинь Хаодуна, не было времени заботиться о проблеме присвоения автомобиля, все его внимание было обращено на вождение, он старался из-за всех сил. Хонда то въезжала, то выезжала из потока машин и мчалась в направлении парка Юйлун-Лэйк.

Менее чем через четверть часа он прибыл в парк Юйлун Лэйк. Припарковав машину, он поспешно выбежал. В парке много людей гуляли после обеда. Цинь Хаодун бросился прямо к озеру Юйлун, но не нашел ничего необычного.

Он достал свой мобильный телефон и набрал номер по которому ему звонили, но другая сторона отклонила звонок.

- Что за осторожный тип! - Цинь Хаодун покраснел от гнева, но у него не было другого выбора, кроме как спокойно ждать.

Минуты через три, телефон снова зазвонил.

- Я приехал на озеро Юйлун. Где ты?

В трубке раздался громкий смех.

- Извини, я немного перенервничал и продиктовал тебе неверный адрес. Я не был на озере Юйлун с тех пор, как прибыл в Цзяньнань.

- Какого черта ты устраиваешь весь этот цирк? - гневно взревел Цинь Хаодун.

- Не сердись. Разве ты не доктор? Злиться – вредно для печени. Ты должен это знать - Дунфан Лян, похоже, был доволен реакцией Цинь Хаодун после этого он сказал.

- Давай сыграем в одну игру!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 52 - Неотложное дело**

- Что, чёрт возьми, тебе надо? – спросил Цинь Хаодун, пытаясь сдержать свой гнев.

- Эй, к чему такая спешка? Ты злишься? Ты беспокоишься о своей женщине? - Дунфан Лян высокомерно засмеялся - Разве ты не крутой парень? Разве ты не боец? Разве ты не хороший водитель? Почему ты сейчас дурачишься со мной?

Похоже, он доволен тем, что сделал, и затем гордо сказал.

- Просто сыграй со мной, и когда я закончу, я позволю тебе встретиться с твоей женщиной. Игра началась, я даю тебе один час. Мы можем поговорить, если ты найдешь меня через час.

- Но, если ты не сможешь добраться досюда. Я заскучаю, и буду не против повеселиться с твоей женщиной. Серьезно, цыпочка Линь настолько очаровательна в этом платье, что я даже не могу себе представить, как она будет прекрасна, когда будет обнаженной. Я действительно с нетерпением жду этого!

- Дунфан Лян, ты пожалеешь, что родился, если ты посмеешь прикоснуться к ней – сердито закричал Цинь Хаодун. Убийственная аура вокруг него отпугивала зевак, проходящих мимо него.

- Цинь Хаодун, не пытайся напугать меня. «Это не сработает - сказал Дунфан Лян - давай договоримся. Приходи сюда через час, и я дам тебе встретиться с твоей женщиной, иначе ты никогда не сможешь увидеть ее.

- После того, как я поиграюсь с ней я убью ее, а дочь продам в Африку. Девочка довольно симпатичная. Я уверен, что африканские толстосумы, со специфическими вкусами и увлечениями, заплатят за нее хорошую цену - Дунфан Лян бессовестно рассмеялся, когда сказал это, что очень раздражало Цинь Хаодуна.

- Скажи мне свой адрес - Тон Цинь Хаодуна звучал холодно и пугающе. Дунфан Лян постоянно издевался над ним. Он уже мысленно приговорил Дунфан Ляна к смерти.

- В течение часа приезжай на вершину горы Юньдин. Я начинаю отсчет не опаздывай! - Дунфан Лян со смехом повесил трубку.

Рядом с ним молодой наемник сказал

- Большой брат, почему бы тебе просто не сказать ему, чтобы он пришел сюда?

Дунфан Лян довольно улыбался, а затем строго сказал.

- С этим докторишкой не так легко справиться. Он не так прост, как тебе кажется. Мы должны быть осторожны. Я пытался разозлить его, так как люди теряют разум, когда ими овладевает гнев. После этого нам будет легче с ним разобраться.

Молодой наемник играл с пистолетом в руке и спросил.

- Не чересчур ли серьезно ты все это воспринял, Большой Брат? Каким бы крутым он ни был, у него нет шансов, перед нашим оружием.

- Не забывайте, что у него было 15 миллионов юаней – сказал Дунфан Лян - кто заплатит мне, если мы его убьем? Я хочу поймать его живым и убить его после того, как получу деньги.

Услышав беседу двух мужчин, разговаривающих между собой, Лин Момо испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, она надеялась, что Цинь Хаодун придет и спасет ее и дочку; с другой стороны, она беспокоилась, что Цинь Хаодун окажется в опасности, как только он прибудет.

Так же, как и то, о чем они и говорили, Цинь Хаодуну никак не совладать с оружием. Дунфан Лян и его подельники держали в руках настоящие пушки.

Около парка озера Юйлун Цинь Хаодун снова сел в машину и быстро поехал. Он знал, что адрес, который упоминал Дунфан Лян, тоже может быть фальшивым, но у него не было другого выбора, кроме как поехать туда.

Хонда почти летела по дороге, словно плывущая рыба, соревнующаяся с другими. Все больше и больше машин оказывалось позади.

Сначала Цинь Хаодун не заметил, но позже он обнаружил, что все эти машины преследуют его. Но теперь, когда у него были более важные дела, о которых он мог заботиться, и у него не было другого выбора, кроме как лихо управлять своей машиной, оставляя других далеко позади.

Пятнадцать минут спустя он прибыл к Горе Юньдин.

Его телефон зазвонил, как только он остановился.

- Цинь Хаодун, я полагаю, ты быстро добрался, учитывая твои хорошие навыки вождения. Ты уже приехал в Гору Юньдин? – засмеявшись спросил Дунфан Лян.

- Я здесь. Где ты?

- Я же сказал, что мы играем в игру, и у нас еще есть 40 минут, что за спешка? Я просто сменил дислокацию. Теперь возвращайся туда, откуда ты пришел, и езжай на запад. Я скажу вам свое точное местоположение позже. Помни, на запад, не путай направление.

После этого Дунфан Лян снова повесил трубку.

Цинь Хаодун ненавидел, когда им манипулировали другие. У него не было другого выбора, кроме как снова сесть в машину и поехать в указанном направлении.

Как только он повернул машину, раздался резкий звук тормозов шесть или семь машин быстро подъехали к нему, и тут же окружили его.

Лысый мужчина средних лет спрыгнул с Лэнд Ровера. Он указал на Цинь Хаодуна в машине и закричал.

- Кузен, это тот парень, который присвоил мою машину.

В конечном счете, Цинь Хаодун понял, почему за ним гнались так много машин. Все они были здесь для лысого мужчины средних лет.

Он вышел из машины и собрался объясниться. Молодой человек спрыгнул с Лэндровера, им оказался Чжан Дачжи, с которым Цинь Хаодун встретился несколько дней назад в военном санатории.

Чжан Дачжи был также удивлен, увидев Цинь Хаодуна. Затем на его лице появилась жутковатая и холодная улыбка.

С тех пор он затаил злобу, как Цинь Хаодуна, в прошлый раз он выиграл корейский женьшень стоимостью в 10 миллионов и надрал ему задницу. К сожалению, тогда он должен был подчиниться унижению из-за влияния и силы семьи Налань.

Но враги слишком часто пересекались друг с другом. Сегодня он снова столкнулся с Цинь Хаодуном, и Цинь Хаодун угнал машину его двоюродного брата. Теперь пришло время для мести. Если он отправит Цинь Хаодуна в полицейский участок в качестве грабителя, даже семья Налань не сможет отговорить его от этого.

Он сделал несколько шагов вперед и с гордостью посмотрел на Цинь Хаодуна, а затем сказал.

- Цинь Хаодун, как ты смеешь средь бела дня угонять машину! А теперь бегом со мной в полицейский участок!

- Я не угонял – терпеливо сказал Цинь Хаодун – я одолжил его для срочных дел. Я верну его, как только разберусь с ними. Я возмещу все убытки.

- Для срочных дел? – ухмыльнувшись сказал Чжан Дачжи - Кто давал тебе согласие одолжить машину? Ты угнал его у моего двоюродного брата дав ему какой-то сертификат на собаку, и это было по факту ограблением.

- Чжан Дачжи, я все объясню тебе завтра, но, а пока, ты должен уйти с дороги, потому что у меня есть безотлагательное дело.

Время шло, а Цинь Хаодун, терял терпение.

- Безотлагательное дело? - сказал Чжан Дажи с презрением в уголгах рта – да ты простой доктор, насколько острой является это необходимость? Ты собираешься спасти мир? Твой паршивый Кунг-фу не делает тебя суперменом, ты даже не носишь красных труселей вместо штанов.

- Я тебе еще раз говорю, прочь с дороги!

Цинь Хаодун еще раз сверился с часами. Прошло полчаса, и он понятия не имел, где Дунфан Лян держит Лин Момо и его дочку.

Он уже и так был взвинчен до предела, но этот Чжан Дачжи стоял у него на пути и не переставал болтать. Он бы уже давно уехал чтоб не слушать его чушь, если бы не был окружен таким количеством машин.

- Думаю, сейчас самое время перестать тебе быть таким высокомерным, мальчик - Чжан Дачжи сегодня был уверен в себе, потому что он привел сюда с собой более десяти человек. Он махнул своей большой рукой и указал телохранителям за спиной.

- За работу Преподайте ему урок!

Эти телохранители понятия не имели, насколько был силен Цинь Хаодун. Они думали, это будет плевым делом разобраться с этим худым бледным мальчиком. Поэтому они все бросились к Цинь Хаодуну с намерением покрасоваться перед своим боссом.

В то же время глаза Цинь Хаодуна налились красным. Его переполняла убийственная ярость. Каждая секунда для него была важна, поэтому в своих действиях он не проявлял пощады.

Выложившись по полной Цинь Хаодун, отбросил этих телохранителей словно тряпичных кукол, они даже не поняли, что произошло, они просто валялись на земле и жалобно стонали.

Чжан Дачжи был шокирован, все его подчиненные прошли специальную подготовку. Они должны быть намного сильнее, обычных людей, но они были немощны как котята, перед Цинь Хаодуном.

Лысый мужчина также был шокирован, его высокомерие кануло в лету. Он быстро спрятался за Чжан Дачжи.

Разобравшись с этими слабаками, Цинь Хаодун подошел к Чжан Дачжи и сказал.

- Скажи своим парням, чтобы они убрались с моего пути, сейчас же!

Чжан Дачжи был испуган. Он готов был обмочиться, и он чуть этого не сделал.

- Ты ... держи себя в руках! Я уже позвонил в полицию, и они скоро будут здесь!

По дороге сюда он позвонил в полицию. После того, как он сказал, два патрульных фургона быстро подъехали к ним.

Оба фургона остановились. Семь или восемь полицейских вышли из них, и первым по-прежнему была Налан Уся.

Чжан Дачжи расслабился, увидев Налань Уся, потому что его семья имела связи с семьей Налань. Налань Ушуан предпочитала этого альфонса, а Налан Уся - нет.

Он очень хорошо знал эту девушку. Она была вспыльчивой и ненавидела беззаконие. Она определенно преподаст сегодня урок Цинь Хаодуну.

- Уся, а вот и ты. Этот парень был таким наглым и бесстыдным. Он угнал машину моего двоюродного брата и избил моих людей, так что ты должна преподать ему урок.

Лысый добавил.

- Это правда, офицер. Он угнал мою машину. Вы должны его арестовать!

Сегодня была смена Налани Уси. Ее первое дело касалось Цинь Хаодуна, и теперь, когда она собиралась уходить с работы, она снова встретила его.

Она знала, Цинь Хаодуна, и знала, что у него есть 40 миллионный Ламборджини Сентенарио. Было абсолютной нелепостью, чтобы он нуждался в угоне сломанной Хонды, поэтому для этого должна быть особая причина.

- Цинь Хаодун, что, черт возьми, здесь происходит? Ты можешь перестать создавать мне неприятности?

«У меня нет времени, чтобы объяснить это вам. Теперь скажите им, чтобы убирались с моего пути. Я иду, на помощь к одному человеку - Цинь Хаодун безумно закричал и выглядел взвинченным

До него дошло, что полиция могла найти Дунфан Ляна чисто технически, но Дунфан Лян выключал свой телефон каждый раз, когда звонил. Очевидно, он мешал полиции найти его. Кроме того, один час — это не то время, с которым полиция сможет работать.

В этот момент Налань Уся заметила, что Цинь Хаодун теперь выглядит иначе. Раньше Цинь Хаодун улыбался и сохранял спокойствие что бы ни случилось, но теперь он был похож на демона, испускающую убийственную ярость.

Чжан Дачжи стоял в стороне и сказал.

- Уся, ты видишь, насколько он высокомерен? Просто арестуй его.

Налан Уся проигнорировала его и обеспокоенно спросила Цинь Хаодуна.

- Что случилось?

- Не спрашивай, у меня нет времени объяснять, просто доверься мне и убирайся с дороги! – сказал Цинь Хаодун, повернувшись к Хонде.

- Уся, он был слишком высокомерен. Это пренебрежение к полиции!

Чжан Дачжи пытался разжечь еще большую ненависть, но Налань Уся повернулась и приказала.

- Двигайся! Уйди с дороги!

- Э-э ...

Чжан Дачжи не ожидал такого поворота. Он был ошеломлен и понятия не имел, что происходит.

- Уся, это ошибка, именно он угнал машину моего кузена!

- Разве ты не слышал, что я сказала? Уйди с дороги, или я арестую тебя за вмешательство в общественную деятельность! – холодно и строго сказала Налань Уся.

От переводчика: Лето проходит не так как ожидалось. Думал, что будет по свободнее, да и чет интерес пропал к этому переводу, если честно. Может, если кто-то желает по переводить эту новеллу, то могу отдать ее. Пишите в личку. Че она тут будет у меня пылиться, переводы то редко идут.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 53. Кровавая слежка**

Глава 53. Кровавая слежка

Чтож…

Чжан Дачжи не мог позволить себе злить Налань Уся, поэтому он отступил; он не мог просто отпустить Цинь Хаодуна без боя, поэтому он тайком ткнул лысого мужчину находящегося рядом.

Пожилой лысый мужчина в тот же момент понял сигнал. Кем бы ни была Налань Уся, в конце концов, она была полицейской, а он жертвой лишившейся машины.

Шагнув вперед, он сказал – Мадам, это моя машина, а этот человек грабитель, поэтому вы не можете позволить ему уйти.

Чжан Дачжи испытывал тайное самодовольство. Он действительно был рад увидеть, как она будет наводить порядок, ведь полицейский не имеет права отпускать грабителя перед жертвой.

– Сколько стоит твоя машина? – холодно спросила Налань Уся.

– 250000! – подозрительно ответил лысый мужчина.

– На этой карте 300000 юаней. Я плачу за машину. Теперь возвращайтесь.

После этого Налань Уся передала карту лысому мужчине. Затем она толкнула его, освободив себе дорогу.

Цинь Хаодун больше не беспокоился. Он нажал на газ и Хонда помчалась.

Чжан Дачжи был очень зол. Раскрыв широко глаза, он задавался вопросом, какой волшебный трюк сыграл мальчик-жигало, настолько очаровав девушек из семьи Налань, что Налань Уся смола отдать за него 300000 без колебаний.

Лысый мужчина потратил 250000 юаней на машину, но это было год назад. Автомобиль стоил не больше 200000 юаней. Теперь, когда ему заплатили еще 100000, он был так счастлив, что едва мог закрыть улыбающийся рот. И разумеется, сказать ему было больше нечего.

Очередной раз, Цинь Хаодун снова довел скорость машины до предела. Пять минут спустя рядом с ним зазвонил телефон.

Он сбросил скорость и безразлично ответил на звонок.

Дунфан Лян по-прежнему высокомерно звучал по другую сторону телефона, – Цинь Хаодун, ну как там? Тебе нравится игра?

– Что-то случилось, что ты звонишь мне? – холодно спросил Цинь Хаодун.

– Нет, конечно. Я просто пытаюсь сказать тебе, что мы снова здесь, на озере Юйлун, просто поторопитесь прийти. У тебя есть 20 минут. Не поторопишься, увидишь красивое обнаженное фото.

После этого Дунфан Лян повесил трубку. Цинь Хаодун нажал на педаль тормоза и остановил машину посреди дороги, за спиной его проклинали и ругались водители.

Цинь Хаодун едва не сошел с ума из-за чувства что, что-то его контролирует.

Ко всему, он не могу узнать, где находится противник. Но он был уверен, что адрес, который дал ему Дунфан Лян, и на этот раз все ещё был фальшивым. Этот парень пытался обмануть его.

Он бы не смог спасти Лин Момо и маленькую девочку, если бы продолжать позволять дурить себе голову таким образом. Он должен был найти способ.

Он осознал, что в последнее время был слишком импульсивным, потеряв свой своеобразный способ рационального мышления. Поэтому, он сделал глубокий вдох чтобы успокоиться, и попытался поискать выход из сложившейся ситуации.

С течением времени, его посетила мысль, что в те дни, когда он находился в Мире самосовершенствования, он изучил секретный навык «Кровавая слежка» из Кровавой секты.

Одной и единственной функцией, секретного навыка было отслеживать тех, кто разделяет одну кровь. Он почти забыл об этом, поэтому никогда не использовал.

Теперь он переродился в другое тело, но душа в его крови должна была быть такой же, как в его прошлой жизни. Он не был уверен, сможет ли он связаться с малышкой с помощью Кровавой Слежки.

Думая об этом, он решительно укусил кончики своих пальцев и произнес заклинание Кровавого Следа.

Кровь текла из его указательного пальца, но чудесным образом вместо того, чтобы течь вниз, она всплывала и зависала в воздухе.

Цинь Хаодун согнул палец и снова скандировал заклинание. Затем он указал на шар, подвешенный в воздухе. Красный свет резко увеличился, и затем лицо малышки появилось в Шарике Крови.

– Оно работает!

Он был счастлив, потому что ему удалось связаться с малышкой, с помощью кровавой слежки, и он чётко чувствовал где находится Тан Тан.

– Чёрт, что за ублюдок Дунфан Лян! Оказывается, они были спрятаны совсем рядом, а я одураченный, кружу вокруг.

Теперь, когда он знал, где находится малышка, Дунфан Лян не мог обмануть его. Он завел машину и быстро уехал.

В комнате малышке казалось, что она чувствует присутствие Цинь Хаодуна. Она прошептала Лин Момо, – Не бойся, мам, папа скоро спасет нас.

– Ну, конечно, спасет. Будь хорошей девочкой, Тан Тан.

Лин Момо пыталась утешить малышку, но надежда внутри неё уже исчезла. Ведь, судя по всему, Дунфан Лян не сказал Цинь Хаодуну настоящий адрес. И Цинь Хаодун не смог бы найти их, если только он не был богом.

Не смотря на то, что говорили они тихо, Дунфан Лян это услышал. Он засмеялся и подошел к матери и девочке, а затем сказал, – Почему ты еще не сдалась? Ты ждешь, пока твой маленький любовничек спасет тебя? Хватит мечтать! Он никогда не сможет найти нас, пока я не захочу, чтобы он узнал, где мы!

Он был самоуверен, потому что много лет он служил наёмником, и имел противорозыскные способности. Он выключал телефон каждый раз, когда звонил, чтобы полиция не могла его найти.

Дунфан Лян встал и с жадностью взглянул на стройное тело Лин Момо, а затем сглотнул и сказал, – Через десять минут мы должны видеть друг друга голыми. Я не могу ждать!

– Разве вы не сказали 20 минут? – спорила Лин Момо, в панике.

– 20 минут ждать слишком долго, 10 минут - это будет превосходно, твой любовник может стать свидетелем нашего шоу, когда прибудет.

Дунфан Лян гордо рассмеялся, сказав это.

Это был трущобный городок в пригороде города Цзяннань, который правительство уже включило в снос. Все жители выселились, и не осталось ничего, кроме старых зданий, подлежащих сносу.

На крыше здания сидели два наёмника, они ели и пили. Рядом с ними лежали две черные снайперские винтовки.

– Третий брат, я думаю, уже достаточно. Мы не должны так много пить. У нас есть миссия, которую позже нужно закончить.

Сказал наемник в маскировочном бронежилете.

– Что за спешка, пятый брат? Наш большой брат сказал, что этот человек не будет здесь и через час, а у нас ещё есть 15 минут. Да и нам не нужно много времени, чтобы убить этого мелкого доктора. Перестань нервничать, и давай выпьем еще две чашки.

– Третий брат, я слышал, что этот человек обладает серьезной силой, я думаю, что нам лучше воспринимать его серьезно.

– Бояться нечего. Кроме кунг-фу он больше ничего не знает. Мы снайперы, и мы можем отправить его в ад одним выстрелом, независимо от того, насколько он силен.

– Правда? Как насчет того, чтобы я отправил тебя в ад первым?

В тот момент, как только наёмник закончил говорить, за ним раздался холодный смех.

Прежде чем он смог повернуться, его шея была сломана.

– Ты, ты ...

Другой снайпер, звавшийся пятым братом, испугался, увидев Цинь Хаодуна. Он был поражен, как он смог найти это место.

Он потянулся к своему поясу за пистолетом, но вытащить его не успел. Он сразу потерял сознание.

В этот момент Цинь Хаодун был в ярости. Он не проявил пощады и убил двух снайперов быстрее, чем моргнул.

Решив эти две угрозы, он не остановился. Его тело обернулось тенью и бросилось вниз.

Перед старым зданием светловолосый наёмник пошел за угол, напевая неизвестную песню. Затем он расстегнул штаны и начал мочиться.

Как и два снайпера на крыше, этот также думал, что Цинь Хаодун не может быть здесь, так как было еще слишком рано. Так что он не был начеку.

Когда он вынул свою штуку и был готов мочиться, но услышал щелчок и потерял сознание.

После того, как Цинь Хаодун сломал шею наёмнику, он положил его тело на землю и тихо вошел в здание.

Это было более чем легко для него, убить эти опрометчивые цели, так как у него было исключительное восприятие.

На втором этаже двое наёмников охраняли и курили с оружием в руках. Внезапно два холодных луча вылетели из дыма и скрылись в центре их лбов, как вспышка.

Два наёмника умерли немедленно и упали на спину. Тень спешно поддержала их и молча опустила на землю.

Цинь Хаодун убил двух наёмников серебряными иглами. Он подсчитал, что у Дунфан Ляна было 8 наемников, и убил он пятерых из них. Оставалось три.

На третьем этаже трое наёмников играли в покер. Молодой наёмник, который находился рядом с Дунфан Ляном, взволнованно произнес, – Большой брат сказал, что мы могли бы сделать это с цыпочкой позже. И мы можем сделать это с ней после него. Теперь давайте поиграем в покер, и победитель сможет сделать это первым.

Наемник рядом с ним сказал, – Это здорово. Я думал об этом с тех пор, как вчера увидел её, и теперь я наконец могу это сделать ...

Далее, до того, как развратная улыбка на его лице исчезла, он закатил глаза, свалившись назад.

– Шестой брат, ты в порядке?

Два других наёмника уже почувствовали, что что-то идет не так, но прежде чем они успели среагировать, Цинь Хаодун схватил их за шею. Он ударил их головы друг об друга, и обе они рухнули, как разбитые арбузы.

В комнате Дунфан Лян выгнал молодого наёмника. Затем он снял рубашку, обнажив свои сильные мышцы.

Он посмотрел на Лин Момо, которая, сжималась в углу с малышкой, и улыбнулся.

– Маленькая цыпочка, просто брось бороться. Твой маленький любовничек - человек, а не бог. Он никак не сможет здесь тебя найти!

Хотя малышка испугалась, когда она посмотрела на Дунфан Ляна, но она не могла не возразить, услышав, что он плохо говорит о Цинь Хаодуне, – Заткнись, вы плохие люди! Папа придет и спасет нас!

Перестань быть такой по-детски наивной, малышка. Я обдурил твоего отца, как собаку.

Он слишком сбит с толку, кружа по дороге. Я могу позвонить ему, если ты не веришь.

После этого Дунфан Лян повернулся и посмотрел на Линь Момо. Он сказал, распутно улыбаясь, – Позвони ему и позволь ему услышать, как его женщине это позже понравится.

Он поднял свой телефон со стола и набрал номер телефона Цинь Хаодуна.

Когда звонок подключился, из двери донеслась ясная мелодия звонка. Дунфан Лян был поражен и повернулся, чтобы в панике проверить дверь.

– Кто? Кто там?

Когда он договорил, дверь загремела и была вышиблена. Фигура, появившаяся в двери, стояла прямо как копьё. Золотые лучи заходящего солнца сделали его похожим на бога, спускающегося с небес.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 54. Продолжая игру**

Глава 54. Продолжая игру

Вход Цинь Хаодуна принёс солнечный луч, но далее комната была заполнена убийственной яростью, исходящей от него. Дунфан Лян не мог перестать дрожать.

– Ты ... как ты смог добраться сюда. Это невозможно!

Он думал, что Цинь Хаодун, должно быть, носится по дороге, как муравей на горячей сковороде.

То, что Цинь Хаодун доберется сюда, было его самым смелым ожиданием.

– Тебе что не нравится играть в игры? Я здесь чтобы поиграть в них с тобой! –

Цинь Хаодун сказал это улыбаясь.

– Он здесь! Он сделал это!

Она видела фигуру, которая, как она надеялась, покажется в дверях, Лин Момо не могла сдержать слёз катившихся по её щекам. Но она была переполнена счастьем и быстро закричала, – Берегись, они вообружены!

– Папа! Папа здесь! Папа здесь, чтобы спасти Тан Тан! – взволнованно кричала малышка.

В это же время Дунфан Лян проснулся и попытался схватить пистолет на столе.

Прежде чем он успел добраться до него, Цинь Хаодун ударил ногой по столу. Стол раскололся на части, и пистолета нигде не было видно.

– А как насчёт этого? Мой Солдат-Король. Разве это не весело? – Цинь Хаодун холодно посмотрел на Дунфан Ляна.

Дунфан Лян особенно не паниковал, не смотря на то, что у него не было сейчас пистолета, напротив, сейчас он был спокойнее.

– Ну, ты действительно сильнее, чем я думал. Но ты даже представить себе не можешь, как меня победить. Меня называли Солдат-король, потому что я заслужил это!

После того, как он сказал это, все его кости начали трескаться. Затем его уровень внезапно повысился, достигнув шестой сферы Открытой Силы, которая была очень близка к уровню Божественных Наёмников.

Выражение лица Цинь Хаодуна слегка изменилось, и он усмехнулся, – Я не ожидал, что у тебя такая карта в рукаве.

– Как насчёт такого, а? Я скрывал свои силы, чтобы обмануть тебя, какой ты глупый, так я могу убить Лин Момо и закончить свою миссию.

– Это моя стратегия. На вашем языке Хуася это называется «вести себя как свинья, чтобы заманить тигра». Я Солдат-Король, а ты не более чем молодой врач, почему ты думаешь, что я не решусь избить тебя?

Дунфан Лян говорит так гордо, будто полностью контролировал ситуацию. Он сказал, – Просто отдай мне мои 15 миллионов юаней, если ты понимаешь, что должно произойти, и заплати мне дополнительные 10 миллионов, чтобы я выкупил твою собственную жизнь, и тогда я пощажу тебя.

Посмотрев на Дунфан Ляна Цинь Хаодун вдруг рассмеялся.

Внезапный смех заставил волосы Дунфан Ляна встать дыбом. Он сердито закричал, – Что ты смеешься? Что смешного?

Цинь Хаодун сказал, – Я смеюсь над тобой. Тебе не нужно вести себя как свинья, потому что ты и есть настоящая свинья. Просто брось заманивать тигра и прыгай сам на себя!

– Иди ты к черту!

Дунфан Лян взвыл и бросился на Цинь Хаодуна. С тех пор, как он прибыл в Хуася, он особым образом скрывал свою настоящую силу.

Он думал, что легко сможет убить Цинь Хаодуна, если раскроет свой реальный уровень совершенствования, который к слову, находился в шестой сфере Открытой Силы ; он никогда бы не подумал, что Цинь Хаодун просто играл с ним в прошлый раз, и он не использовал и 1/10 своих реальных возможностей.

Поэтому, даже несмотря на то, что он достиг шестой сферы Открытой Силы, это было ничто по сравнению с реальной силой Цинь Хаодуна.

Прежде, чем Дунфан Лян отмахнулся от первого удара и коснулся уголка одежды Цинь Хаодуна, он почувствовал удар и отлетел.

– Это, это невозможно!

Дуфлян Лян изо всех сил пытался подняться с пола и был полностью ошеломлен. Он ведь приложил все усилия, и противник должен сейчас лежать на полу в поисках сломанных зубов. Почему он избил его, как отец бьет сына. И почему он не смог сделать ни одного удара.

Цинь Хаодун холодно произнёс, – Я назвал тебя свиньёй, потому что ты такой же глупый как она. Ты можешь быть Солдатом-Королем или кем бы ты там ни был, но в Хуася ты никто.

– Мальчик, не рановато ли тебе гордиться собой? Как бы ты ни был силен, ты никогда не сможешь быть более мощным, чем пистолет, – сказал Дунфан Лян, засунув пальцы в рот и присвистнув. Это был секретный код между ним и его подельниками.

По его мнению, Цинь Хаодун, должен был красться наверху. Молодо человек должен будет стать плотью на его разделочной доске, после того, как его подельники бросятся на него с оружием, и он будет рубить его, как только ему вздумается.

Вместо этого Цинь Хаодун никак не отреагировал, и он смотрел на Дунфан Ляна, как на дурака.

Дунфан Лян снова и снова насвистывал, пока не почувствовал боль в щеках, но отовсюду молчали.

– Не беспокойся. Это не сработает, даже если ты до темноты, будешь тут свистеть.

Все твои товарищи теперь смиряются с сатаной в аду, они и тебя там ждут.

– Что? Ты убил их всех?

Дунфан Лян не мог поверить, что это правда.

– Я убью тебя! – завопил он и бросился к Цинь Хаодуну, но на полпути он изменил направление и бросился к двери.

Дунфан Лян не был дураком. Он знал, что у него сегодня нет шансов на победу, и он будет убит, если будет настаивать на борьбе. Поэтому он побежал.

Однако Цинь Хаодун никогда бы не отпустил его. Его пальцы щелкнули, и две серебряные иглы попали в ноги Дунфан Ляна.

Дунфан Лян был моментально обездвижен, и его лицо ударилось о землю.

Цинь Хаодун подошел и швырнул его прямо до потолка. Ударившись об потолок, он тяжело свалился на пол, а рот его был весь в кровавой рвоте.

Видя, что полуживому Дунфан Ляну больше не удастся сбежать, Цинь Хаодун подошел и освободил Лин Момо и малышку.

– Хаодун! – Лин Момо прыгнула в объятия Цинь Хаодуна. Она была так взволнована, что даже расплакалась. Она была просто в отчаянии и едва могла контролировать свои эмоции после спасения. Единственное что могло заставить её почувствовать себя в безопасности, это были мужские руки.

– Мама, мамочка. Я тоже хочу обнять папу!

Крики малышки, вернули Лин Момо в чувства, раскрасневшись она отошла от Цинь Хаодуна.

– Папа, огромный! – Малышка закричала и протянула две пухлые ручки. Затем Цинь Хаодун поднял ее.

– Папа, это так хорошо. Я знала, что ты придешь, чтобы спасти маму и меня! – сказала малышка, целуя его лицо.

– Папа. Этот плохой парень издевался надо мной и мамой. Ты должен достать его!

Цинь Хаодун спас Лин Момо и Тан Тан и почувствовал огромное облегчение. Он отдал малышку Лин Момо и сказал, – отведи ее к двери и жди меня.

Он бы никогда не оставил этого просто так, так как Дунфан Лян так долго дурачил его, но он не хотел, чтобы малышка видела кровопролитие, поэтому он сказал Лин Момо вывести её.

Лин Момо поняла, что он собирался сделать, и сказала, – Хорошо, мы подождем тебя снаружи.

После того, как мама с дочкой вышли, Цинь Хаодун шагнул вперед к Дунфан Ляну. Он присел на корточки и спросил его, – Как ты себя чувствуешь? Разве не хорошо?

– Ты ... что ты собираешься делать?

Как паниковал и был беспомощным Дунфан Лян, так же он и пытался держаться подальше от Цинь Хаодуна, и его нога потеряла полностью способность к ходьбе.

Он едва мог сдвинуться хотя бы на один дюйм, вне зависимости от того, как сильно он боролся.

– Ты знаешь, что я хочу сделать, – холодно сказал Цинь Хаодун, – я уже сказал тебе, я сделаю так, что ты пожелаешь себе никогда не рождаться, если ты решишься потянуть её хотя бы за один волосок!

– Но я ведь на самом деле не трогал её волосы! – сказал Дунфан Лян дрожащим голосом.

– О, да, очень умно! – Цинь Хаодун сказал, улыбаясь ему.

Дунфан Лян попытался выслужиться перед ним такой же улыбкой, но его улыбка выглядела даже страшнее, чем грустное лицо.

– Поскольку ты умён и любишь играть в игры, давай продолжим играть, – сказал Цинь Хаодун, схватив одну из рук Дунфан Ляна. Он улыбнулся и сказал, – Угадай, какой палец я хотел бы сломать первым.

Лицо Дунфан Ляна резко изменилось, и он сразу же взмолился , – Нет, нет, пожалуйста, отпусти меня. Я больше так не буду делать.

– Какой ты нескоординированный игрок. Тогда я буду играть сам, – сказал Цинь Хаодун, когда схватил указательный палец Дунфан Ляна и сильно сжал его. Прозвучал ужасный звук переломанной кости, который сопровождался жалким криком Дунфан Ляна. Пальцы, наиболее уязвимая часть тела человека, и лишь не многие могут выдержать такую боль, Дунфан Лян упал в обморок.

Однако, вовремя атаки Императора Зеленого Леса, смерть была бы роскошью.

Легенда гласит, что у драконов были запрещенные чешуи, и те, кто прикасался к ним, умирал.

Безрассудный Дунфан Лян однажды коснулся двух чешуек, поэтому ему пришлось вынести на себе ярость Императора Зеленого Леса.

Он щелкнул пальцем и разбудил Дунфан Ляна. Он смотрел на Цинь Хаодуна, как смотрят на дьявола, и в ужасе кричал, – Пожалуйста, я умоляю тебя! Пожалуйста, дай мне умереть!

– Позволить тебе умереть? Это будет нелегко. Тебе что не нравится играть в игры? Мы же только начали, а я еще не закончил, – сказал Цинь Хаодун, сжав большой палец Дунфан Ляна. Он использовал Ци Императора Зеленого Леса, чтобы уберечь сердце и мозг Дунфан Ляна, лишив его возможности потерять сознание.

Он также нажал на жизненно важную точку Дунфан Ляна, чтобы отключить его, чтобы не напугать малышку.

После всех принятых мер, Дунфан Лян дергался с искривленным лицом, но едва мог издать какой-то звук, наконец, он узнал что такое «хотеть никогда не рождаться».

Вскоре, Цинь Хаодун сломал ему все десять пальцев, и ярость в его груди немного рассеялась.

Он поднял руку и нажал на немые точки Дунфан Ляна, чтобы включить его. Затем он улыбнулся и сказал, – А это тебе как? Ну, разве это не смешно?

– Демон, ты демон. Просто убей меня!

На этот раз Дунфан Лян был полностью измотан и просил очень вяло.

– Ты, правда, такой скучный. Разве тебе не нравилась игра со мной только недавно? – сказал Цинь Хаодун, – Теперь, когда тебе не нравится играть, просто ответь на мой вопрос. Кто нанял тебя, чтобы похитить Момо?

Он чувствовал себя так беспокойно, как будто ком застрял в горле, он бы не заснул, если бы не нашел злого закулисного манипулятора.

– Я, я не знаю!

– О, у тебя такой крутой рот, да? Похоже, тебе еще не хватало веселья.

– Нет, это правда! – Дунфан Лян в панике объяснил, – Этот человек нанял меня в теневой сети и мы поддерживали связь по телефону. Мы никогда не встречались, и я не знаю, кто он.

– И парень был очень осторожен. Он использовал программу, чтобы изменить свой голос каждый раз, когда звонил, и я даже не знаю, он это или она!

Цинь Хаодун мог сказать, что Дунфан Лян не лгал. Он перестал задавать вопросы и сказал, – В таком случае, мы должны продолжать играть.

Он поднял правую руку и спросил, – Угадай, сколько твоих зубов отвалится после этого удара?

– Нет, пожалуйста, не делай этого. Пожалуйста! Пожалуйста, убей меня или позвони в полицию!

Дунфан Лян был совершенно перепуган.

Однако Цинь Хаодун не остановился. Он врезал Дунфан Ляну по лицу. Брызги его крови расплёскивались, а зубы летали повсюду.

– Идиот, удар реально выбьет все твои зубы!

Цинь Хаодун, похоже, не был доволен реакцией Дунфан Ляна, и затем сказал, – Теперь, когда ты потерял все зубы, с чем же нам играть дальше?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 55. Злой закулисный манипулятор**

Глава 55. Злой закулисный манипулятор.

– Демон, ты демон. Просто убей меня!

Всё его лицо было покрыто страхом, жёлтая жидкость текла под низом Дунфан Ляна. Комната заполнилась запахом мочи.

– Вот так? Ты намочил штаны?

Внезапно Цинь Хаодун потерял интерес к игре. Он ткнул и сломал сердечную артерию Дунфан Ляна, закончив тем самым его жизнь.

Когда он уходил, прозвучал отрывок мелодичной музыки. Он повернулся только чтобы посмотреть, это был телефон Дунфан Ляна, звонящий в углу комнаты.

Он взял трубку и посмотрел, на экране появилось сообщение Работодатель 108. Ему пришла в голову мысль, что это может быть вызов от злого закулисного манипулятора.

Цинь Хаодун, без колебаний, нажал кнопку ответа, потому что думал, что сможет найти его по телефонному звонку.

Когда он был на связи, мужчина по ту сторону незамедлительно проговорил, – Дунфан Лян, просто убей женщину сейчас. Семья Лин уже позвонила в полицию, и теперь весь город Цзяннань разыскивает тебя. Не рискуй.

Оказалось, что звонок был от злого закулисного манипулятора, Цинь Хаодуну хотелось получить больше информации, но он боялся, что его разоблачат или заподозрят.

– Хорошо, я убью её сейчас.

Голос Цинь Хаодун был почти таким же, как у Дунфан Ляна. Он был императором Мира самосовершенствования, и изменение голоса было для него просто кусочком пирога.

– Сделай то, что мы обсуждали после её убийства, и я положу оставшиеся деньги на твой счёт.

Цинь Хаодун сожалел, что убил Дунфан Ляна слишком рано. Он должен был спросить Дунфан Ляна о плане следующих действий.

– Успокойся. Я обо всем позабочусь.

Некто по ту сторону телефона, повесил трубку сразу после того, как Цинь Хаодун закончил говорить. Он знал, что что-то было не так, но не мог понять что.

В городе Цзяннань молодой человек лет двадцати стоял на палубе яхты, на реке Цинлун. В руке у него был самый последний айфон, и его лицо выглядело пугающим, потому что было слишком мрачным.

Он без колебаний бросил телефон в реку после того как позвонил.

– Сын, почему ты бросил свой телефон?

В этот момент из салона вышла пожилая женщина.

– Наши планы раскрыты. Дунфан Лян, идиот, мертв, – печально ответил молодой человек.

Как это возможно? Он был королем среди наёмников в Юго-Восточной Азии, разве не с ним ты сейчас говорил по телефону? – спросила пожилая женщина.

– Парень очень хорошо подражал, но я могу сказать, что это был не Дунфан Лян, – сказал молодой человек, – Дунфан Лян был жадным человеком. Я сказал ему, что заплачу дополнительно 5 миллионов юаней, если он немедленно убьет Лин Момо.

– Дунфан Лян добавил бы к этому 10 или даже 20 миллионов, но парень по телефону ответил без колебаний.

– И что ты хочешь сказать?

По-видимому, пожилая женщина была не такой мудрой, как молодой человек, и она всё ещё пыталась разобраться.

– Это значит, что Дунфан Лян был либо арестован, либо убит, а человек, отвечавший на звонок, подстраивался под меня, чтобы получить больше информации, чтобы он смог меня отследить.

– Сынок, что нам тогда делать? Мы будем в таком пролёте, если семья Лин узнает, что мы наняли убийц, – нетерпеливо спрашивала пожилая женщина.

Молодой человек холодно улыбнулся и сказал, – Не беспокойся. Я купил сим-карту за границей, и там не было никакой личной информации. Я уже бросил её в реку, и никто не сможет найти меня, даже если они смогут найти телефон.

– А как насчёт Дунфан Ляна? Он предаст тебя?

– Он сделает это, как только сможет, но я уже подготовился к этому. У него не было никакой ценной информации обо мне, и никто не мог получить от него ничего ценного, независимо от того, как сильно его пытали.

– Это хорошо, – пожилая женщина похлопала себя по груди и сказала, – Что дальше? Мы собираемся нанять еще одного убийцу?

– Нет, мы облажались уже много раз. Лин Момо вообще не пострадала, и это нам дорого обошлось, а это значит, что наш план не сработает.

– Мы должны зайти с новым методом, если мы хотим отвечать за Лин-Групп.

– Что ещё мы можем сделать? – спросила женщина.

– Я пересмотрю свою стратегию, поскольку эта не работает. У меня уже был план. Я возьму на себя ответственность за Лин-Групп, независимо от того, жива ли Лин Момо, – жутко произнёс молодой человек.

Услышав, что номер был занят, Цинь Хаодун с сожалением повесил трубку. Всё обернулось так, что теперь единственным способом было обратиться в полицию за технической помощью, чтобы выяснить личность человека говорившего по телефону.

В этот момент снаружи раздались громкие сирены, несколько патрульных машин припарковались перед зданием. Через несколько мгновений Налань Уся в спешке поднялась наверх. Она взглянула на тело Дунфан Ляна и затем спросила Цинь Хаодуна, –Что случилось?

Цинь Хаодун рассказал ей эту историю, включая кражу Хонды, чтобы спасти Лин Момо и малышку.

И в конце он сказал, – У них было девять человек. Двое из них были на крыше здания напротив дороги. Я тоже убил их.

Он подряд убил девять человек. Цинь Хаодун думал, что было бы лучше, позволить полиции сделать всю оставшуюся работу.

Налань Уся была слегка удивлена. Она знала, что Цинь Хаодун был жёстким, но даже она никогда бы не смогла убить девять опытных наёмников за такой короткий срок и при этом не получить никаких травм.

– Ну и почему ты здесь так быстро?

Цинь Хаодун спросил с сомнением, потому что он применил Кровавую слежку, чтобы найти это место, а Налань Уся так быстро пробилась сюда.

– В машине, которую ты ограбил, есть GPS, или, как ты думаешь, Чжан Дачжи мог так легко найти тебя?

– Oкей, – кивнул Цинь Хаодун и спросил, – Хорошо, а у тебя есть, какая-нибудь информация, чтобы найти того лысого мужчину? Мне нужно вернуть ему машину и заплатить за неё. В любом случае, я украл его машину. Мне нужно поблагодарить его.

Налань Уся закатила глаза и сказала, – Ты можешь поблагодарить меня, если будешь так настаивать, потому что я уже купила машину.

– Ты купила её? Для чего ты купила эту дерьмовую машину? – Цинь Хаодун спросил, выпучив глаза.

– Это ты мне скажи! Это ты устроил беспорядок! Не думаешь ли ты, что я настолько богата, чтобы покупать всё, что я захочу? – недовольно говорила Налань Уся, – Ты - грабитель, а я – полицейский. Какие ещё у меня были варианты, когда я отказалась арестовывать тебя и позволила тебе уйти.

– Ну ... – смутился Цинь Хаодун. Лучших вариантов не было, если бы он находился на месте Налань Уся. В то же время он чувствовал теплоту и благодарность женщине-полицейскому потому что он бы не смог разобраться с этой ситуацией без её помощи.

– Сколько это стоило? Я заплачу тебе сейчас!

– Просто забудь об этом, всё в порядке. Ты спас меня в прошлый раз, поэтому давай это будет равно, – сказала Налань Уся, словно ей было всё равно, что было правдой, потому что она действительно не особо заботилась о 300 000 юанях.

– Ну, думаю, на этот раз я должен тебе.

Цинь Хаодун знал, что семья Налан достаточно богата, поэтому он принял это.

Затем он добавил, – Мне нужно, чтобы ты оказала мне ещё одну услугу.

– Просто скажи мне какую.

Цинь Хаодун взял телефон Дунфан Ляна, а затем показал на номер телефона и сказал, – Я притворился Дунфан Ляном и поговорил с его подчинённым, но никакой полезной информации я не получил.

– Вы можете использовать ваши технические ресурсы, чтобы отследить номер и узнать, кто этот манипулятор?

– Это моя работа. Просто отдай это мне, и я скажу тебе результаты.

Налань Уся сказала это, когда Цинь Хаодун положил телефон в её карман.

Цинь Хаодун позволил полиции выполнить остальную часть работы, и он вышел за дверь, забрав отсюда Лин Момо и малышку.

На вилле Лин, Лин Чжиюань метался как муравей на горячей сковороде. Он переживал из-за внезапного исчезновения его дочери и внучки. Хотя он вызвал полицию, он всё ещё нервничал.

– Дедушка, я вернулась!

Маленькая девочка заплакала и запрыгнула на Лин Чжиюаня.

– Тан Тан, ты меня так напугала.

Лин Чжиюань крепко держал малышку на руках.

Малышка сказала, – Дедушка, этот дядя был таким плохим. Папа спас меня и маму.

Лин Чжиюань посмотрел на Лин Момо, которая едва вошла в дом, когда услышал это, а затем спросил, – Что случилось?

Тан Тан и я были похищены. Дунфан Лян был убийцей, которого послал ...

Лин Момо рассказала всю историю о том, как Дунфан Лян похитил её и Тан Тан.

Когда он услышал, что Цинь Хаодун боролся за свою жизнь, чтобы снова спасти свою дочь, Лин Чжиюань с благодарностью сказал, – Доктор Цинь, семья Лин слишком многим тебе обязана!

– Мистер Лин, ничего страшного, – Цинь Хаодун махнул рукой сказав, – Я виноват в том, что был слишком небрежен, иначе у Дунфан Ляна не было бы и шанса.

Вздох ... – Это была моя вина. Мои глаза старые и тусклые. Я принял волка в свою семью и подумал, что он дорогой телохранитель. Я не ожидал, что он убийца!

Лин Чжиюань выглядел так, будто он сильно винил себя, и он был так зол, упоминая имя Дунфан Ляна.

Ругаясь, он высказал всё, что думает о скрывающемся манипуляторе, – Кто этот чёрт, преследующий Момо снова и снова? Я разрублю его на куски, если узнаю, кто он!

Цинь Хаодун сказал, – Не волнуйтесь, мистер Лин. Я скоро его найду.

Лин Чжиюань вздохнул и сказал, – Этот мужчина будет на свободе ещё один день, и Момо будет ещё больше подвержена опасности. Трудно найти надёжного и мощного телохранителя.

Цинь Хаодун разделял чувства Лин Чжиюаня. Богатые люди всегда были окружены телохранителями, но их единственное назначение - напугать обычных людей. Немногие из этих телохранителей могут выжить, столкнувшись с настоящим убийцей.

– Мистер Лин, вам не нужно так беспокоиться о телохранителях. Я сделаю это для вас, и завтра вечером найду сильных и надёжных телохранителей для Момо!

Лин Момо спросила, – Правда, Хаодун?

Даже Лин-Групп, со всей своей финансовой мощью и связями в городе Цзяннань, не смогла найти хорошего телохранителя. Лин Момо никогда не могла себе представить, как старший ученик, такой как Цинь Хаодун, смог бы найти для неё телохранителя.

– Я хотел устроить вам сюрприз, ну думаю, это не сработает. Цинь Хаодун рассказала ей о том, как он общался с Божественными Наёмниками и подробно описал их охранную компанию.

Напоследок добавив, – Завтра я сделаю несколько целебных лекарств. Скоро Сабля другие люди из Божественных Наёмников смогут выполнять свой долг, который не будет долгим.

Линь Момо поняла это сразу после того, как Цинь Хаодун закончил говорить. Она знала, что он создал компанию для неё, поэтому она была глубоко тронута и произнесла, – Хаодун, спасибо!

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Не за что. Я сказал, что никто не сможет навредить тебе и нашей маленькой девочке, пока я с тобой. Я должен держать свое слово, потому что я настоящий мужчина!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 56. Охранная Компания Бога Грозы**

Глава 56. Охранная Компания Бога Грозы

Видя пару, смотрящую друг на друга с глубокой любовью, Линь Чжиюань спокойно улыбнулся и вышел из комнаты, с малышкой на руках. Даже Дамао и Эрмао, охранявшие его, ушли.

Цинь Хаодун был счастлив. Его тесть и правда был здравомыслящим человеком и знал, какие перспективы можно создать для него.

Как только Цинь Хаодун собрался взять Линь Момо на руки, мобильный телефон в его кармане несвоевременно зазвонил.

Он достал телефон и посмотрел на экран. Это была Налань Уся. Зная, что это должно было быть, как то связано с тем номером телефона, он нажал – ответить.

– Как? Уже сработало? – с нетерпением спросил Цинь Хаодун.

– Только что, технический отдел проверил его. Этот номер был зарегистрирован за рубежом, и не под настоящим именем, поэтому узнать, кто был владельцем невозможно.

– А как насчёт сигнала определяющего местоположение? Они знают, где этот человек сейчас находится?

Налан Уся сказала, – Этот сотовый телефон сейчас отключен, и никакого сигнала для проверки сейчас нет. Мы отправили людей туда, где сигнал был последний раз, на берег реки Цинлун.

Как известно, на реке Цинлун каждый день проходит, около тысячи, круизных лайнеров и грузовых судов, а на борту огромное количество пассажиров, поэтому определить область охвата вообще невозможно.

– Я думаю, что когда ты разговаривал с этим человеком, он что-то заподозрил, поэтому бросил телефон прямо в реку.

– Чёрт, он такой хитрый! – сказал сердито Цинь Хаодун.

Налан Уся сказала, – Они всё уже продумали, и улик очень мало. Расследование займёт много времени, здесь нельзя торопиться.

Цинь Хаодун ничего не мог поделать. После ещё пары слов он повесил трубку.

Хотя в последнее время отношения с Лин Момо значительно улучшились, ночью его всё равно прогоняли. Он только молчаливо вздыхал. Казалось, что до мечты, о том, чтобы разделить кровать с Лин Момо, ещё очень далеко.

На следующий день, Цинь Хаодун сопровождал Лин Момо, чтобы отправить малышку в детский сад. Малышка выходила из тени вчерашнего дня, весело напевая песню Оуян Шаньшаня.

Попев она сказала, – Пап, а у Ван Сяомина есть подписанное фото Оуян Шаншаня. Когда оно будет и у меня?

– Тан Тан, ты еще слишком маленькая чтобы гоняться за звездой, – сказала Лин Момо.

– Просто я люблю Оуян Шаньшаня и хочу фото с его автографом.

Малышка посмотрела жалобными глазами, она была неотразима. Ей казалось, что папа был всемогущим и должен был выполнять её требования.

Цинь Хаодун не мог отказать своей дочери, поэтому сказал, – Будь хорошей девочкой, Тан Тан. Папа достанет его для тебя через пару дней.

– Папа всегда такой добрый.

Малышка поцеловала Цинь Хаодуна и вприпрыжку побежала в детский сад после того, как машина остановилась.

Лин Момо сказала Цинь Хаодуну, – Ты слишком балуешь ребёнка. Где ты собираешься найти подписанную фотографию?

– Как её папа я должен выполнить такую маленькую просьбу. Если не найдем. Поищем на Таобао. Там всё продается.

Потом Цинь Хаодун не пошел с Лин Момо и отправился на оптовый рынок лекарств.

Через час он вышел с рынка с большой тканевой сумкой, наполненной лекарствами.

5 миллионов юаней от Лун Хайшэна 15 миллионов юаней от Дунфан Ляна были переданы Сабле для создания охранной организации. Всё что он купил, были древние дикие лекарства, которые конечно были дорогими. Если бы у него не было снежного женьшеня и корейского женьшеня, которые он уже получил, 200 000 было бы недостаточно.

Вернувшись домой, он начал делать Маленькие Укрепляющие Таблетки.

По сравнению с другими, у него был простой метод извлечения экстракта лекарственных растений, без лишних отходов.

Час спустя, две бутылки с 50-ю Маленькими Укрепляющими Таблетками, были доработаны. Далее он усовершенствовал немного Мази для регенерации тканей и Порошка для рассеивания трупов.

Мазь для регенерации тканей была священным лекарством для заживления ран, которую нужно было брать с собой. Порошок для рассеивания трупов нужен был для таких ситуаций как с Дунфан Ляном. В дальнейшем полиция не всегда смогла бы помогать справляться с последствиями, и некоторые вещи были бы вне понимания окружающих.

Изготовив таблетки, он поехал прямо в резиденцию Божественных Наёмников.

Он собрал Саблю и других людей вместе и раздал по Маленькой Укрепляющей Таблетке каждому из них, сказав, – Примите эту таблетку, и вы немедленно восстановитесь и сможете совершить прорыв в своем развитии.

– Спасибо, босс!

Сабля и другие мужчины были в восторге. Они сразу же уселись, скрестив ноги, и взяли маленькую пилюлю.

Цинь Хаодун стоял рядом с шестью мужчинами и следил за их восстановлением, помогая им прорваться.

Среди всех у Сабли получилось самое глубокое развитие. С помощью Маленькой Укрепляющей Таблетки он достиг пика 7-ми уровней Открытой Силы, шагнув к 8-му Царству Открытой Силы.

Но сдерживающий фактор каждого уровня было чрезвычайно трудно преодолеть, в противном случае, бойцы не были бы такой редкостью в мире.

Сабля пробовал несколько раз, но не мог преодолеть последнее препятствие.

Цинь Хаодун подошел сзади и нажал пальцем на точку на голове и крикнул, – Сломай это!

Сабля ощутил несравненную энергию Ци, которую как будто ввели в его тело и вбросили в это препятствие с его собственной энергией Ци. Затем в ухе что-то щёлкнуло, и стимул резко вырос.

– 8-е царство Открытой Силы, я наконец-то прорвусь!

Его лицо было в порыве экстаза. Цинь Хаодун тихо сказал, – Не радуйтесь слишком рано, остыньте и закрепите ваше развитие.

Сабля взялся за дело и поспешил сконцентрироваться на закреплении развития с помощью Маленькой Таблетки Усиления.

Позже Цинь Хаодун помог Топору, Кнуту и другим мужчинам завершить прорыв. Менее чем за час в мире появилось ещё шесть мастеров в 8-ми уровнях Открытой Силы.

Через полчаса, когда совершенствование завершилось, они радостно встали.

– Босс, мы так благодарны тебе. Теперь шестеро из нас будут в вашем распоряжении!

Все они одинаково были благодарны и почитали Цинь Хаодуна. Они надолго застряли на 7-ом уровне Открытой Силы, до того как пострадали, и они не могли сделать прорыв.

Но внезапно встретив Цинь Хаодуна, они не только исцелились, но и стали значительно лучше.

Цинь Хаодун сказал, – Теперь перед вами стоит важная задача. Вам нужно немедленно пойти в Лин-Групп, чтобы обеспечить там безопасность.

– По правде говоря, Лин Момо, президент Лин-Групп, - моя женщина. И вы должны обеспечить её безопасность.

Сабля сказал, – Босс, вы можете быть уверены, что никто не сможет дотронуться до мисс Лин, пока там есть Божественные Наёмники.

– Хорошо, я сейчас отвезу вас туда, сначала нужно обеспечить безопасность Момо, а затем организовать работу по обеспечению безопасности компании, которая к тому же и первый бизнес нашей охранной организации. Мы должны сделать всё очень хорошо!

Сабля и другие кивнули. Это было лёгкое задание для трёх лучших наёмных служащих в мире. Кроме того, теперь они были воинами 8-го уровня Открытой Силы.

Когда всё было организовано, Цинь Хаодун отвел шестерых мужчин в Лин-Групп.

Десять зеленых внедорожников мчались в направлении Лин-Групп. После резкого шума тормозов 30 охранников в форме выскочили из машины один за другим.

Охранниками руководил мужчина средних лет в костюме с сигарой во рту. Его волосы были зачёсаны назад, и он выглядел коварно и поджаро.

Выйдя из автобуса, мужчина с зачёсанными волосами подошел к воротам группы Лин-Групп.

Двое охранников у входа в группу увидели этих людей, и они на время замешкались.

Однако один охранник подошел и спросил, – Сэр, вы кого-то ищете?

Прежде чем он успел закончить, из-за спины мужчины с зачёсанными волосами, к нему подошёл начальник службы безопасности, и дал ему оплеуху.

– Ты что больше жить не хочешь? Не смей остановить президента Бога Грозы

Вэй и его охрану. Убирайся!

Затем, двое мужчин вышли сзади и оттолкнули двух охранников Лин-Групп в угол, чтобы контролировать их.

Человек с зачёсанными волосами слегка улыбнулся, и зашёл прямо в зал Лин-Групп.

Первоначально капитаном службы безопасности Лин-Групп был Чжан Дабяо, но он был уволен Лин Момо после последней личной драки с Чжао Хунмао. Теперь за безопасность всей компании отвечал Чжао Лян.

Чжао Лян вспотел от испуга, увидев человека с зачёсанными волосами. Он знал его, Вэй Тяньлэя владельца Цзяннаньской Охранной Компании Бога Грозы.

Чжао Лян резонно боялся. Вэй Тяньлей был хорошо известен в охранной индустрии. Дело было не в том, что его компания была большой, а в том, что сотрудниками были охранники из подпольного мира.

Все эти люди были хорошими конкурентоспособными бойцами. Ходили слухи, что требованиями для набора охранников Вэй Тяньлея были отсидки в тюрьме. Поэтому, люди знакомые с Охранной Компанией Бога Грозы бледнели от одного упоминания о нём.

Видя, как Вэй Тяньлей приближается, Чжао Лян был настолько напуган, и не мог скрыть дрожи.

Вэй Тяньлей беспрепятственно проходил. Каждый охранник вышедший, чтобы остановить его, был жестоко избит. Вскоре он подошёл к двери кабинета президента.

Лин Момо занималась служебными вопросами в офисе. Внезапно дверь комнаты открылась. Она нахмурилась и подняла глаза, и увидела, как вошел Вэй Тяньлей. За ним шли два высоких охранника.

– Мисс Лин, сейчас занята?

Вэй Тяньлей уселся прямо на диван со злобной улыбкой на лице.

– Кто вы?

Лин Момо спокойно задала вопрос.

– У мисс Лин действительно очень важная атмосфера, вы даже не знаете меня, Вэй Тяньлея. Я несколько раз говорил своим подчиненным, что я хочу выпить чай или поужинать с мисс Лин, но мисс Лин не приняла во внимание мое приглашение, поэтому мне пришлось прийти самому.

Не так давно Вэй Тяньлей несколько раз просил о встрече с Лин Момо, чтобы взять на себя обязанности по обеспечению безопасности Лин-Групп. Но Лин Момо знала, что Вэй Тяньлей управлял подпольной охранной компанией. Передать им работу по обеспечению безопасности компании было бы самоубийством, поэтому она не раздумывая отказалась.

Слыша, каким человеком был Вэй Тяньлей, Лин Момо спокойно сказала, – Президент Вэй, что я могу сделать для вас?

– Я давно наслышан, что президент Лин-Групп - невероятная красавица, поэтому я приехал, чтобы в этом убедиться. Вэй Тяньлей курил сигару, из которой исходило густое облако дыма. Он сказал с усмешкой, – Кроме того, я думаю, что у двух наших компаний много поводов для сотрудничества, поэтому я приехал сюда, чтобы просто договориться с мисс Лин.

– А я наоборот, не думаю, что мы как то могли бы сотрудничать, – холодно сказала Лин Момо.

– Как это так? Наша компания специализируется на решении людских проблем. Мы должны выживать в этом опасном обществе. Как вы будете справляться с проблемами. Если есть проблемы, есть и возможности для сотрудничества.

Извините, – сказала Лин, – наша компания Лин-Групп занимается только честным бизнесом. Мы не хотим иметь ничего общего с вашей компанией.

Что вы имеете ввиду? Вы хотите сказать, что я нечестный? Вэй Тяньлей дико рассмеялся, два его крысоподобных глаза шустро поглядывали на Лин Момо.

Лин Момо сказала с отвращением, – Президент Вэй, если на этом всё, пожалуйста, выходите. Я сейчас занята.

Вэй Тяньлей как будто ничего не слышал и продолжил говорить, – Мисс Лин, вы ещё не поняли нашу компанию. На самом деле, предоставляемые нами услуги тщательно продуманы. Мы предоставляем услуги безопасности, мы принимаем и предоставляем кредиты. Мы пойдём навстречу всем вашим требованиям и за разумную цену.

– Нам это не нужно! – сказала устало Лин Момо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 57. Выкупай свои конечности**

Глава 57. Выкупай свои конечности

– Мисс Лин, не будьте такой неприступной.

Вэй Тяньлей встал и прошёл вокруг стола Лин Момо. Он сказал с игривым лицом, – Мисс Лин, безопасность вашей компании такая ужасная, иначе как я могу стоять здесь и разговаривать с вами напрямую?

– Посмотрите на людей, работающих на вас, не таких свирепых, как мои братья. Они так напуганы, что позалезали под стол. И я недавно слышал, что Мисс Лин совсем не повезло, и что вас пытались убить несколько раз подряд. Если мои братья будут охранять вас, ничего не случится.

Лин Момо знала, что Вэй Тяньлей был прав. С безопасностью её компании действительно было много проблем, недавно на неё покушались раз за разом, и у неё не было времени исправить ситуацию.

Также она понимала, что охрана Вэй Тяньлея не может взять на себя ответственность за обеспечение безопасности Лин-Групп. Их было легко нанять, но от них было трудно отвязаться, так она испытывала бы судьбу.

– Президент Вэй, я не хочу повторять то же самое второй раз. Наша организация может решить наши собственные проблемы без вашей компании.

Получая отказы один за другим, Вэй Тяньлей нахмурился и рассмеялся, – Мисс Лин, откуда вы можете что-то знать, ещё ничего не попробовав. Сервис нашей компании обеспечивает, круглосуточное персональное обслуживание, которое, несомненно, удовлетворит вас.

Он помахал двум охранникам позади него, – Вы двое охраняете у двери. Я позволю мисс Лин испытать на себе, как хорош наш сервис.

Злобно улыбаясь, два охранника жадно посмотрели на привлекательную фигуру Лин Момо и повернулись к двери.

Лин Момо была изумлена. Она не ожидала, что Вэй Тяньлей будет таким дерзким. Она резко закричала, – Что вы собираетесь делать? Я позвоню в полицию, если вы не уйдете!

Затем она потянулась к телефону на столе, но как только она взяла телефон, Вэй Тяньлэй отключил телефонную линию.

– Мисс Лин, вызов полиции вызовет проблемы. Вы можете быть уверены, что я дам вам почувствовать, каково это быть в раю.

Непристойно улыбаясь, он собирался накинуться на Лин Момо. Однако именно в тот момент он услышал взрыв. Двое охранников, которые только что подошли к двери, отлетели назад и упали.

Дверь кабинета открылась, и Цинь Хаодун вошёл, сопровождаемый, шестью людьми из Божественных Наёмников.

Лин Момо сразу же бросилась в его сильные руки и произнесла, – Хаодун, наконец, ты здесь.

Вэй Тяньлей был очень взволнован и зол. Он закричал, – Ты кто? Что ты делаешь?

Цинь Хаодун посмотрел на него и сказал, – Я твой отец, и я буду учить тебя дисциплине!

Вэй Тяньлей крикнул двум охранникам, которые только что поднялись, – Убейте его для меня!

Двое мужчин, которые только что упали, тоже были очень грозными персонажами. Из-за спин они вытащили кинжалы и яростно набросились на Цинь Хаодуна.

Осторожно, Хаодун! – воскликнула Лин Момо.

Цинь Хаодун засмеялся и остался неподвижным. Когда двое мужчин бросились вперёд, из-за Цинь Хаодуна появились две высокие фигуры, это были Топор и Меч.

Хлоп, хлоп. После двух хрустов, руки мужчин с кинжалами были сломаны, до того как они поняли что случилось, затем они с грохотом свалились рядом с Вей Тяньлеем.

– Как? – Вэй Тяньлей был поражен. Оба его человека были хорошими бойцами. Он не представлял, что они потерпят поражение уже в первом бою и проиграют по полной.

Цинь Хаодун не обратив на него внимания, взял Линь Момо за руку и сказал, – Момо, я должен сказать тебе кое-что. Это Божественные Наёмники, о которых я тебе говорил. Теперь они будут гарантией твоей безопасности.

– Приятно познакомиться, мисс Лин! Просто отдавайте нам приказы, если у вас есть поручения, – сказали шесть человек.

Лин Момо c ненавистью смотрела на Вэй Тяньлея, она указала на него и сказала, – Прошу, выкиньте этого ублюдка отсюда!

– Дамочка, не думайте, что вы можете делать всё, что угодно, когда здесь ваш мужчина. Подождите, моих братьев снаружи!

Вэй Тяньлей достал рацию и закричал, – Берите оружие и идите убивать!

Цинь Хаодун не стал его останавливать, а просто посмотрел на него, улыбаясь.

Эти охранники очень быстро среагировали. За минуту все 30 охранников, привезенных, Вей Тяньлеем, ворвались в кабинет президента, каждый с ножом и металлической трубой в руке.

Офис Лин Момо был довольно просторным, и туда смогло поместиться очень даже много народу.

Видя, что его люди прибывают, Вэй Тяньлей немедленно набрался сил. Он указал на Цинь Хаодуна и прокричал, – Мальчик, ты оказывается не такой крутой? А можешь победить столько моих братьев? Встань на колени и попроси прощения, и позволь этой женщине подписать соглашение о сотрудничестве с нашей компанией. И тогда я сегодня пощажу твою ничтожную жизнь.

Глядя на этих разъярённых людей, Лин Момо сказала с некоторым беспокойством, – Хаодун, мы позвоним в полицию?

– Нет, они просто мелкие рыбёшки.

Цинь Хаодун посмотрел на Саблю и сказал, – Пусть президент Лин увидит вашу силу.

– Будьте уверены, босс, мы за минуту сделаем этих отбросов.

После того, как Сабля закончил говорить, шесть человек из Божественных Наёмников закричали во весь голос и бросились на охранников Вэй Тяньлея.

Они действительно хотели проявить себя перед Лин Момо, поэтому они не проявили пощады. Прежде чем эти охранники успевали ответить, их один за другим бросали на землю.

Вэй Тяньлей был совершенно потрясён. Его глаза и рот были широко открыты. Он не мог представить, как его опытные братья могут быть такими уязвимыми перед этими людьми?

Только когда Сабля схватил его за воротник и бросил перед Цинь Хаодуном, он пришёл в себя.

– Босс, что нам с ним делать? – спросил Сабля.

– Переломай ему руки и ноги и выбрось его! – сказал холодно Цинь Хаодун.

– Нет, нет! Давайте заключим перемирие! – Вэй Тяньлей был очень напуган. Он не понимал, как молодой человек, который всё время улыбался, мог быть таким жестоким. Он быстро произнёс, – Брат, я виноват, но зачем так делать? Ещё один друг, ещё один путь.

Цинь Хаодун присел на корточки и похлопал его по щеке. Он радостно сказал, – Ты пришёл сюда и сыграл злую шутку. Вы ранили наших сотрудников и напугали мою женщину. Было бы очень любезно просто сломать тебе четыре конечности!

Несмотря на то, что молодой человек всё время улыбался, его смертоносный взгляд очень испугал Вэй Тяньлея. Было ясно, что он действительно сломает ему руки и ноги.

Он сказал, – Братишка, это была моя ошибка. Я готов возместить все потери Лин-Групп.

Цинь Хаодун ответил, – Вы оплачиваете потери, и тогда это можно обсуждать. Вы ранили сотрудников нашей группы, и, следовательно, стоимость лекарств составит 1 миллион юаней.

– Я заплачу!

Вэй Тяньлей сказал это, стиснув зубы. На этот раз он не получил никакой выгоды, и потерял 1 миллион юаней.

– Не спеши, я еще с тобой не закончил, – сказал Цинь Хаодун, – Я уже сказал, что тебе нужно сломать конечности. Мне всегда можно было доверять, поэтому я должен сдержать сказанное слово…

Услышав это, Вэй Тяньлей тревожно произнёс, – Брат, разве мы не заключили сделку? Я же готов заплатить деньги!

– Не переживай, я придумала для тебя хороший план. Ты выкупишь свои руки и ноги, чтобы мне по-прежнему можно было доверять. Это же такой счастливый конец. Как думаешь хорошая идея?

– Хорошая, хорошая идея!

К этому времени Вэй Тяньлей уже был разбит. Он впервые слышал, что ему придется расплачиваться за свои конечности.

– Я знал, что ты достаточно умен, чтобы согласиться! – Цинь Хаодун со смехом сказал, – Я не безрассуден. За твою смекалку я назначу цену ниже. Одна твоя часть будет стоить 1 миллион юаней, и поэтому ты должен заплатить 9 миллионов юаней!

– А? – Вэй Тяньлей сразу же широко раскрыл рот и начал спрашивать, – Брат, ты просчитался, одна часть стоит один миллион юаней, не должно ли всё стоить 5 миллионов юаней?

Цинь Хаодун сказал с игривым лицом, – Я не точно объяснил тебе. Одна часть- 1 миллион, а жизненно важная часть 5 миллионов, поэтому всего 9 миллионов.

– Так, так дорого? – сказал Вэй Тяньлей с горьким сожалением.

– Это не важно. Я человек разумный. Это не шантаж. Я уже назначил цену. Ты можешь сказать, какая часть тебе не нужна.

– Особенно эта часть, за 5 миллионов юаней, если она бесполезная. Я обещаю тебе безболезненное удаление.

– Я хочу их все!

У Вэй Тяньлея было пять любовниц. Как он мог отказаться от своего маленького дружка, что уж говорить о 5-и миллионах юаней, даже 10-и миллионах юаней, он выкупил бы его.

Цинь Хаодун сказал, – В таком случае, давай честно заключим сделку на месте.

У Вэй Тяньлея не было другого выбора, кроме как вынуть чековую книжку и выписать Цинь Хаодуну чек на 10 миллионов юаней.

После того, как Лин Момо подтвердила стоимость, Цинь Хаодун похлопал Вэй Тяньлея по плечу.

– Теперь мы в расчёте, убирайся отсюда!

Только Чжао Лян вылез из-под стола, он опешил, увидев, убегающего Вэй Тяньлея и поразился тому, что же могло случиться.

Вэй Тяньлей, как будто получил амнистию и спешно убежал из Лин-Групп со своими людьми.

После того, как эти люди ушли, Сабля сказал Цинь Хаодуну, – Босс, не слишком ли хорошо для такого монстра?

– Хорошо? – с усмешкой сказал Цинь Хаодун, – Я просто уничтожил его половую функцию. Нет смысла, отбирать у него, его маленького дружка. Он и так сейчас считай евнух.

После небольшой паузы Лин Момо поняла, что он имел в виду, и прошептала, – Какой ты плохой.

Цинь Хаодун сказал, – Если кто-то посмеет издеваться над моей женщиной, я буду достаточно любезен, чтобы его убить.

После того, как вопрос был решен, Лин Момо начала заниматься проблемами безопасности. Она назначила Саблю капитаном группы безопасности, Меча - вице-капитаном, а Чжао Лян и другие бесполезные охранники были уволены. А те, кто пошёл вперёд и оказал сопротивление Вэй Тяньлею, остались и получили щедрый бонус.

Лин Момо была занята, а у Цинь Хаодуна зазвонил мобильный телефон.

Он нажал кнопку ответа и спросил, – Офицер Налань, есть ли прогресс по делу?

– Нет, но у нас есть новое дело, которое срочно нуждается в твоей помощи. Приезжай как можно скорее.

– Это так срочно? Хорошо, я сейчас приеду.

Цинь Хаодун незамедлительно пообещал. В конце концов, Налань Уся помогала ему несколько раз, поэтому, как же он мог оставаться в стороне, когда она сталкивалась с трудностями.

– Поспеши, я буду ждать тебя в отделении криминальной полиции.

Затем она повесила трубку.

Божественные Наёмники были здесь, и Цинь Хаодун больше не беспокоился о безопасности Лин Момо. После некоторых договоренностей он поехал в отдел криминальной полиции.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 58. Эксперты из столицы**

Глава 58. Эксперты из столицы

Когда Цинь Хаодун пришёл в отделение криминальной полиции, Налань Уся с нетерпением ждала его в своём кабинете. Рядом с ней был Ван Цзяньфэн, капитан подразделения криминальной полиции.

Видя, как Цинь Хаодун входит в дверь, Налань Уся радостно сказала, – Доктор Цинь, ты, наконец пришёл!

Ван Цзяньфэн сказал, – Малыш, Цинь, извини, что мы снова тебя беспокоим, но этот случай очень важен. У нас реально нет других вариантов, иначе мы бы тебе не звонили.

– Капитан Ван, не церемоньтесь так со мной, чем я вам могу помочь?

Затем Цинь Хаодун сел рядом с Налань Уся.

Ван Цзяньфэн сказал, – Капитан Налань, пожалуйста, расскажите доктору Цинь об этом деле.

– У нас новости от информаторов из Бирмы о том, что в этом году в районе Золотого треугольника наблюдался огромный урожай опийного мака, это на 30% больше, чем обычно, что напрямую приведёт к затруднению контроля над наркотиками в провинции Цзяннань и даже во всей стране.

– Согласно штатной информации, торговцы наркотиками в районе Золотого треугольника были готовы продать все выросшие наркотики нашей стране из-за большой численности населения, быстрого экономического развития и роста доходов у населения нашей страны.

– За то чтобы Золотой треугольник прекратил торговлю наркотиками, идёт всесторонняя анти-наркотическая война, и в полицейском управлении была создана Специальная целевая группа.

Цинь Хаодун спросил, – Какое это имеет отношение к Цзяннань?

– Согласно последней информации торговцы наркотиками из Бирмы отправили в нашу страну людей с топорами с большим количеством наркотиков, чтобы испробовать пути поставки наркотиков, и один из мужчин с топорами, выбрал город Цзяннань в качестве своей цели, – сказала Налань Уся.

Цинь Хаодун кивнул головой. Полиция Хуася использовала огромные силы в борьбе против незаконного оборота наркотиков. Казалось, что разведчики достигли верхов среди торговцев наркотиками, поскольку они владели такой информацией.

– Согласно полученной информации, мы следили за подозреваемым и доставили его в подразделение криминальной полиции. Но после тщательного обыска, даже используя собак-наркоманов, мы не нашли, где находятся наркотики.

– Позже мы провели шоковый допрос подозреваемого, но эффект был очень неудовлетворительным. Уже прошло 19 часов, но у нас так ничего и не получилось.

Ван Цзяньфэн сказал, – Подозреваемый - молодой человек лет 30, у которого есть годовалый ребёнок, это создает большие трудности для нашего допроса.

– Теперь проблема в том, что если мы не сможем найти какие-либо веские доказательства в течение 24 часов, нам придется отпустить его.

– Освобождение подозреваемого покажет, что наша полиция в Цзяннане бессильна в борьбе против последней доставки наркотиков в Мьянме, и что большое количество наркотиков, вероятно, попадет в Цзяннань.

– В этом случае мы подумали о докторе Цинь. Мы хотим, чтобы ты использовал гипноз, чтобы помочь нам допросить подозреваемого.

Налан Уся сказала, – Этот случай был передан в департамент полиции Китая, ему уделяется пристальное внимание. Фан Cхуаньсюн, глава специальной целевой группы, взял двух экспертов по допросу по пути в Цзяннань.

– Тем не менее, нашей полиции в Цзяннане будет стыдно, если полицейское управление раскроет дело. Поэтому мы хотим быстрее решить дело до прибытия двух экспертов. Нам нужна твоя помощь.

Цинь Хаодун сказал обыденно, – Нет проблем. Нужно всего несколько минут, чтобы допросить мужчину с маленьким топориком…

Но как раз тогда дверь открылась, и снаружи появился полицейский средних лет. За ним были двое мужчин за пятьдесят. Они выглядели аккуратно, и их надменность невозможно было скрыть.

После небольшой паузы Ван Цзяньфэн сразу же поприветствовал его и сказал, – Командир Фан, вы так быстры!

Налань Уся тоже встала, и прошептала на ухо Цинь Хаодуну, – Это Фан Cхуаньсюн глава Специальной целевой группы. Эти два человека должны быть экспертами по допросу. Я не ожидала, что они приедут так быстро.

После приветствий Фан Cхуаньсюн сел и сказал, – Капитан Ван, как ваши дела?

Ван Цзяньфэна с некоторым смущением ответил, – Прогресса не было, наркотики не найдены, и подозреваемый держал рот на замке, пока что продвижений нет.

Фан Чуаньсюн нахмурился, посмотрел на часы и сказал, – Делу уже 19 часов. Почему вообще нет никакого результата? Что не так с вашей следственной работой?

Щеки Ван Цзяньфэна покраснели, но ему нечего было сказать. Как говориться, чиновники одного ранга давили нижестоящих. Более того, он был больше чем на один ранг ниже Фан Cхуаньсюна, который был на один ранг выше, начальника Бюро общественной безопасности города Цзяннань.

Правдой было и то, что он не смог быстро решить это дело, поэтому ему приходилось слушать, что говорит Фан Cхуаньсюн.

В это время высокий и худой эксперт в очках сказал, – Капитан Фан, они не виноваты. Цзяннань - маленькое место. Полиция неопытна и некомпетентна в рассмотрении дел. Это нормально, что они не могут решать такие большие дела.

Это звучало как защита Ван Цзяньфэна, но на самом деле это принижало способность всей полиции Цзяннаня разбирать дела.

Налань Уся сказала, опустив голову, – Джентльмен, пожалуйста, уважайте нашу полицию Цзяннаня.

Другой толстый эксперт холодно улыбнулся и произнёс, – Если вы хотите, чтобы вас уважали, у вас должны быть какие-то способности. Если бы у вас они были, вам бы не пришлось приглашать нас сюда.

Налань Уся сердито ответила, – Без вас мы, полиция Цзяннаня, тоже сможем раскрыть это дело, и никто вас сюда не звал!

Толстый эксперт был явно высокомерен и раньше ему поклонялись везде как Луне. А теперь маленькая женщина- полицейский не делала этого. Он тут же разозлился, – Раз вы можете это сделать, почему у вас до сих пор нет результатов?

– Это потому, что я только что прибыл. Если бы я пришел раньше, дело было бы раскрыто!

Цинь Хаодун не мог смотреть на этих самодовольных двоих, которые гордились тем, что были ветеранами. Он встал, чтобы заступиться за Налань Уся.

– Кто ты?

Спросил толстый эксперт, посмотрев на Цинь Хаодуна.

Видя что начинается ссора, Ван Цзяньфэн поспешно пояснил, – Это доктор Цинь Хаодун, он был приглашён нашим подразделением уголовной полиции, чтобы помочь нам раскрыть это дело.

Как только он произнёс это, два эксперта вместе рассмеялись и сказали, – Вы, полиция Цзяняня, не можете признать свою некомпетентность, что даже попросили врача помочь с допросом. Я прожил больше 50-и лет, но такого не слышал, смешная шутка.

Лицо Ван Цзяньфэна тоже изменилось, и он ответил, – Доктор Цинь очень хорошо разбирается в психологии, и однажды он помог нам ...

Прежде чем он успел закончить фразу, Фан Cхуаньсюн нетерпеливо прервал его, – Ну, осталось не так много времени. Давайте использовать его по делу.

Он встал и сказал Ван Цзяньфэну, – Где комната для допросов? Пусть эксперты немедленно начнут работать.

Очевидно, он вообще не принимал во внимание Цинь Хаодуна, думая, что молодой человек лет двадцати не сможет помочь в рассмотрении дела.

Ван Цзяньфэн очень хорошо понимал способности Цинь Хаодуна. Он не оставлял надежды и сказал, – Капитан Фан, почему бы вам не дать сначала попробовать доктору Цинь? Тогда эксперты могли бы начать позже.

Эксперт в очках с сожалением сказал, – Что вы имеете в виду? Будет ли уровень допроса молодого доктора выше нашего?

– Нет смысла тратить – время, сказал толстый эксперт с надменным лицом. Никто во всём Китае не может решить это дело за пять часов, кроме нас двоих.

Фан Cхуаньсюн не был удовлетворен тем, что делал Ван Цзяньфэн. Он сказал холодным голосом, – Капитан Ван, мы не можем тратить время впустую. Быстрее показывайте дорогу.

Беспомощно покачав головой, Ван Цзяньфэн отвёл их в комнату для допросов.

Налань Уся сказала с негодованием, – Чёрт, они думают, что они такие великие, только потому, что они из столицы.

Цинь Хаодун не волновался. Он был рад, что ему ничего не нужно было делать.

– Теперь, когда есть эксперты, я вернусь.

– Не надо, доктор Цинь. Я только что видела этого мужчину с топором. Его тщательно отбирали крупные торговцы наркотиками в Мьянме. У него очень сильные психологические качества и богатый опыт противостояния полиции.

– Такие люди очень сложные, и у меня есть предчувствие, что эти два эксперта бесполезны. В то время ты всё еще будешь нужен нам.

Цинь Хаодун сказал, – Мне всё равно. Я всего лишь молодой доктор. Это задача полиции - раскрыть дело.

Затем он повернул голову и собрался уходить. Налань Уся взяла его за руку.

Цинь Хаодун обернулся и улыбнулся ей, – Офицер Налань, вы флиртуете со мной?

Тьфу, глупости. – Налань Уся отбросила руку Цинь Хаодуна и сказала, – Цинь Хаодун, будь ты врач или студент, но эта ситуация очень важна для всей страны. Следует знать, если эти наркотики попадают в нашу страну, и могут пострадать невинные люди.

– Разве ты не доктор, который спасает жизни и вылечивает травмы? Если ты поможешь раскрыть это дело, твои заслуги будут больше, чем спасение одного пациента или даже ста пациентов.

Цинь Хаодун на секунду задумался и сказал, – Ну, ты меня убедила. Я могу подождать здесь некоторое время, но у меня есть условие.

– Я обещаю тебе что угодно, если ты готов помочь, – взволнованно сказала Налань Уся.

Цинь Хаодун смотрел на неё с ног до головы, так что она немного испугалась. Затем игриво засмеялся, – На самом деле, ничего большего, ты сопроводишь меня, чтобы поесть, выпить чаю, и поболтать со мной, это называется служба эскорта.

– Эй! Ты мне лапшу на уши вешаешь! – Налань Уся очаровательно закатила глаза, –Скажи, что ты хочешь есть?

– Неважно, что ты ешь. Ключ в том, с кем ты ешь, и все будет вкусно, когда ты ешь с красивой женщиной!

Цинь Хаодун немного посмеялся с Налань Уся. Они вместе поужинали, а затем началось долгое ожидание.

Время пролетело быстро, прошло четыре с половиной часа ожидания, но из комнаты для допросов всё ещё не было никаких новостей.

Вначале Фан Cхуаньсюн был спокоен, полагая, что два привлеченных им эксперта смогут быстро справиться с делом, но со временем он начал переживать и расхаживать вперёд-назад по залу подразделения уголовной полиции.

Как глава Специальной целевой группы, он, конечно, надеялся, что с его первым делом всё будет в порядке, но теперь это выглядело очень сложным.

Ван Цзяньфэн сопровождал его всё время, и тоже выглядел обеспокоенным. Только Цинь Хаодун выглядел расслабленным. Он болтал с Налань Уся в углу, иногда заставляя её хихикать, а иногда краснеть.

Десять минут спустя, когда из 24 часов оставалось всего 20 минут, дверь комнаты для допросов открылась, и оба эксперта вышли.

– Ну что ж, крупные эксперты выходят. Они реально выглядят как эксперты. Они решают дело, когда осталось только 20 минут. Кажется, что мы должны выйти и отпраздновать это, – со смехом сказал Цинь Хаодун.

Фан Cхуаньсюн также спросил с нетерпением, – Как насчёт дела?

Два эксперта были очень смущены, и мужчина в очках тихо сказал, – Капитан Фан, подозреваемый слишком хитрый, так что пока нет никаких результатов.

– Разве вы не говорите, что полиция Цзяннаня некомпетентна? Вы великий столичный специалист. Как вы могли не решить эту проблему?

Этот человек публично унижал полицию Цзяннаня, что разозлило Налань.

– Э-э ... – эксперт в очках не ожидал попасть в такую неловкую ситуацию. Он покраснел и не мог ничего сказать.

Толстый эксперт сказал, – На самом деле, мы не виноваты. Времени было слишком мало. Вмешайся мы в первую очередь, мы наверняка смогли бы узнать правду.

Цинь Хаодун ответил, – Большой эксперт, вы сказали, что только вы во всей стране, можете решить это дело за пять часов. А сейчас вам мало времени?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 59. Пощёчина**

Глава 59. Пощёчина

– Эм…– Толстому эксперту нечего было сказать, но очевидно, он был более толстокожим, чем человек в очках.

Он проигнорировал Цинь Хаодуна, повернулся к Cхуаньсюну и сказал, – Капитан, дайте нам ещё пять часов, и мы непременно сможем докопаться до правды.

– Вы шутите, 24 часа скоро пройдут. Как я могу дать вам пять часов? – угрюмо сказала Налань Уся, потому что ей совсем не нравились эти два эксперта. Если бы они не наделали проблем, Цинь Хаодун решил бы это дело.

Толстый эксперт самоуверенно произнёс, – Ну и что, разумно было бы добавить несколько часов в таком важном деле, и никто об этом не узнает…

Фан Cхуаньсюн склонил голову и размышлял. С одной стороны, он действительно хотел раскрыть дело. А с другой стороны, он знал, что пошёл бы против дисциплины, задерживая человека на срок более 24-х часов без каких-либо доказательств.

Как только он замешкался, дверь открылась, и вошёл человек в высококлассном костюме и золотых очках.

– Я Бай Сюй, адвокат юридической фирмы Цзяннаня. Мой клиент допрашивается отделом криминальной полиции. Скажите, пожалуйста, кто отвечает за это дело?

Лицо Ван Цзяньфэна слегка изменилось при виде Бай Сюя. Будучи капитаном подразделения криминальной полиции Цзяннаня, он много общался с этим человеком.

Бай Сюй был очень известен в судебных кругах всего региона Цзяннань. Во-первых, он был сильным профессионалом. Он очень хорошо владел различными законами и умел находить в них лазейки. А во-вторых, для него не было границ. Он мог защищать любого человека, пока получает деньги.

Было неожиданностью, что мужчина с топором нанял его. Казалось, сегодня дело становится всё сложнее и сложнее.

Всё это было в отделении криминальной полиции Цзяннаня, Фан Cхуаньсюн, само собой, руководил этим делом, так как занимал самый высокий пост.

Он сказал, – Я - Фан Cхуаньсюн, руководитель. Вы можете поговорить со мной.

Бай Сюй открыл свою папку с файлами и вынул маленькую книгу и несколько листов бумаги направив Фан Cхуаньсюну, – Офицер Фан, это моя карточка адвоката, а это доверенное письмо подписанное членами семьи моего клиента.

Он вёл себя очень профессионально, и первым делом показал все соответствующие документы. Он сказал Фан Cхуаньсюну, – Офицер Фан, как юрист, я хочу знать, подвергался ли мой клиент пыткам, с целью вымогательства признательных показаний или задерживался сверх времени.

Толстый эксперт был ошеломлён. Как только он приготовился к судебному разбирательству большему по времени, пришел адвокат.

Фан Cхуаньсюн нахмурился, и прежде чем он успел ответить, дверь открылась, и вошли две женщины средних лет.

– Извините, мы представляем Ассоциацию по защите прав женщин и детей. До нас дошли слухи, что в вашем расследовании участвовал годовалый ребенок. Мы хотим проверить, было ли какое-либо ненадлежащее обращение с детьми …

Затем вошли ещё два человека с фотоаппаратами в руках, – Здравствуйте, мы репортеры телеканала. Мы слышали, что подразделение криминальной полиции занимается делами, связанными с наркотиками. Мы хотим сделать несколько докладов о ваших последующих работах. Вы уже нашли какие-нибудь доказательства …

Всё становилось хуже и хуже. Не только два эксперта, но и брови Фан Cхуаньсюна прилипли друг к другу.

За человеком с топором стояла группа наркоторговцев с огромными финансовыми ресурсами. Неудивительно, что они смогли привлечь общественность, проблемы только предстояло решать.

Если таким образом наркоторговца освободили, то весь отдел общественной безопасности Цзяннаня был бы не только дискредитирован, но и потерял бы лицо. А если бы наркоторговца не освободили, то закон был бы нарушен на глазах у очень многих людей.

Бай Сюй холодно улыбнулся и сказал, – Офицер Фан, когда мой клиент прибыл в подразделение криминальных сил для допроса? Сколько времени осталось до истечения 24-часового периода?

– Э-э ... – Фан Cхуаньсюн взглянул на часы и сказал, – Осталось еще десять минут.

Бай Сюй снова спросил, – Вы уже собрали достаточно доказательств вины моего клиента, чтобы принимать дополнительные меры уголовного принуждения? В противном случае, вы должны его освободить немедленно.

Столкнувшись с агрессивным адвокатом, Фан Cхуаньсюн чувствовал себя крайне подавленно. Он беспомощно вздохнул и сказал Ван Цзяньфэну, – Отпустите его!

Бай Сюй почувствовал во рту вкус победы. Вытащив человека с топором, он бы получил большую сумму денег.

В этот момент раздался голос, – Не отпускайте его. Цинь Хаодун спокойно сказал, – Позвольте мне помочь, мы не можем позволить наркоторговцу скрыться на наших глазах.

Фан Cхуаньсюн нахмурился. По его мнению, молодой человек был смутьяном. Он недовольно сказал, – Глупости, даже если вы и смыслите что-то в допросах, за десять минут вы результатов не получите, не говоря уже о том, что вы вообще ничего не понимаете.

– Вы говорите о других людях, но не обо мне, – сказал самоуверенно Цинь Хаодун.

Теперь, когда он решил помочь, он, не колеблясь, пошёл прямо в комнату для допросов.

Фан Cхуаньсюн собирался остановить его, но Ван Цзяньфэн прошептал ему на ухо, – Доктор Цинь действительно хорош в гипнозе. В любом случае, осталось всего десять минут, и мы ничего не потеряем.

Фан Cхуаньсюн подумал немного. Они всё равно не смогли бы изменить ситуацию за 10 минут. Почему бы не приложить все возможные усилия. Он согласился, – Хорошо, пусть попробует.

Увидев, что Фан Cхуаньсюн согласился, Ван Цзяньфэн и Налань Уся тоже последовали в комнату для допросов.

Бай Сюй сказал, – Офицер Фан, как юрист, я имею право наблюдать, будет ли мой клиент подвергаться пыткам или бесчеловечному обращению в ходе допроса.

Две женщины из Ассоциации по защите женщин и детей также сказали, – Мы тоже хотим видеть, будут ли защищаться законные права и интересы детей во время допроса.

Фан Cхуаньсюн посмотрел на камеру репортера рядом с ним и сказал, – Допрос не может быть нарушен. Пойдемте со мной в комнату наблюдения.

Затем он отвёл адвоката и журналистов в комнату. Большой экран ясно показывал всё, что находилось в комнате для допросов.

Все трое вошли в комнату и увидели молодого человека лет тридцати, он ходил, держа на руках годовалого мальчика. Скорее всего, из-за маленького мальчика он не был прикован к железной табуретке.

В углу комнаты для допросов стоял огромный чемодан, в котором были аккуратно сложены десятки мешков с сухим молоком.

Цинь Хаодун подошёл, чтобы взять пакет с сухим молоком, и посмотрел на него. Он был помечен иностранными буквами, но не английскими, предположительно он был изготовлен в Бирме.

Мужчина сказал, – Не стоит рассматривать. Их осматривали десятки раз. Если бы в них были какие-нибудь яды, мой сын был бы отравлен.

Ван Цзяньфэн сказал, – Сначала мы тоже думали, что с молоком какие-то проблемы.

Мы проверяли их, один за одним, и ничего не нашли.

Налань Уся посмотрела на молодого человека и спросила, – Почему вы покупаете так много сухого молока?

– Для чего может быть молоко? Для кормления моего сына! – он посмотрел на полную грудь Налань Уся грязным взглядом. – У моей жены есть только пара блинов. Если бы у неё было то, что есть у вас, мне не нужно было бы покупать сухое молоко. У нас с сыном было бы его больше, чем достаточно.

– Вы играете со смертью! – Налань Уся была открыто, взбешена из-за этого парня. Она собиралась преподать ему урок, но Ван Цзяньфэн остановил её. Репортеры и адвокат находились снаружи, поэтому на импульсивные действия не было времени.

Молодой человек бесстрашно рассмеялся и сказал, – Почему бы тебе не ударить меня, если осмелишься? Не думай, что я не знаю, что ты отпустишь нас через пять минут. Я подам на тебя в суд, если ты посмеешь хоть пальцем тронуть меня.

– Это твой сын? – Цинь Хаодун прервал его агрессивную речь.

Лицо молодого человека изменилось, когда он начал отвечать на вопросы о ребёнке, он уже был загипнотизирован, его лицо вдруг слегка замерло. Очевидно, он был пойман чарующим разумом Цинь Хаодуна.

– Это не мой сын. Я еще не женился, – молодой человек ответил честно.

– Откуда тогда взялся ребенок? – снова спросил Цинь Хаодун.

– Я украл его, чтобы использовать его как прикрытие для перевозки наркотиков!

Как только это сказал, все изменились. Он не только признался в незаконном обороте наркотиков, но и в деле о похищении детей.

Лицо Фан Cхуаньсюна отражало радость. Теперь он мог заключить парня с тем, что он сказал, и на них больше не распространялись бы 24-часовые ограничения.

Два эксперта были растеряны. Только что они ничего не могли добиться от опытного подельника топоров. А тут парень признался во всём после нескольких вопросов Цинь Хаодуна. Может у него есть какие-то магические способности?

Бай Сюй покраснел от раздражения и пробормотал, – Идиот!

Цинь Хаодун улыбнулся и спросил, – Сколько наркотиков ты привез на этот раз?

– Не слишком много, десять килограммов, – сказал мужчина.

– Где ты это спрятал?

Это была самая важная часть. После того, как Цинь Хаодун спросил это, у всех замерло сердце. Они смогут осудить мужчину с топором, если найдут наркотики. Иначе это был бы пустой разговор.

Ван Цзяньфэн и Налань Уся очень нервничали. Успех дела был почти в руках.

Человек указал на чемодан и сказал, – Прямо там.

– Что ты имеешь в виду? Почему мы этого не видели? – спросил Цинь Хаодун.

– Этот чемодан по особенному сделан. Он сделан из сырья, смешанного с наркотиками. Его нельзя увидеть снаружи. Если вы поднимете чемодан, то вы поймёте, что он очень тяжёлый. Там так много сухого молока, чтобы отвлечь ваше внимание и покрыть вес чемодана.

Все полицейские были ошарашены от его слов. Торговцы наркотиками стали всё более изощренными в своих способах совершения преступлений, но так, чтобы они скрывали наркотики на глазах полиции.

Налань Уся с восхищением посмотрела на Цинь Хаодуна. Если бы он не получил ответов, они бы никогда не узнали, что в чемодане спрятаны наркотики.

Цинь Хаодун слегка улыбнулся. Дело было не раскрыто до сих пор. Он снова спросил, – Наркотики спрятаны внутри чемодана, как их извлечь оттуда?

Мужчина ответил, – Наши эксперты прибыли в Цзяннань. После того, как я заберу там чемодан, каждый грамм наркотиков можно будет извлечь химическими средствами.

Так как мужчина с топором признался, Бай Сю и другим было бессмысленно оставаться там. Они покинули отдел криминальной полиции недовольными. Их назначили, чтобы они искали проблемы, однако это не сработало.

После этого Цинь Хаодун задал несколько вопросов по просьбе Ван Цзяньфэна, включая чемодан с наркотиками и историю с ребёнком.

Вся комната для допросов снималась на камеру, поэтому Цинь Хаодун не боялся, что этот мужчина откажется от своих слов. После вопросов он вышел из комнаты для допросов и оставил это дело полиции.

Как только он вышел, Фан Cхуаньсюн дружелюбно подошёл к нему. Он взял руку Цинь Хаодуна и сказал, – Спасибо, молодой человек. Большое спасибо.

– Ничего, для меня это очень легко.

– Мастер, вы - мастер допросов. Мне очень жаль, что я обидел вас, – снова извинился Фан Cхуаньсюн и добавил, – Молодой человек, наше полицейское управление очень нуждается в таких талантах, как вы. Если вы хотите, я немедленно переведу вас в специальный отдел. Там не нужно беспокоиться о лечении…

– Я могу помогать полиции, но я не заинтересован в том, чтобы быть полицейским!

Цинь Хаодун отказался без колебаний.

– Очень жаль, – с сожалением сказал Фан Cхуаньсюн, затем достал визитную карточку и сказал, – Брат Цинь, вот моя визитная карточка, приходите ко мне, если понадобится какая-нибудь помощь.

Цинь Хаодун кивнул, взял свою визитку и положил в карман.

Двое экспертов, стоящих за Фан Cхуаньсюн, были крайне смущены. Они только что наблюдали за всем процессом допроса, это можно было назвать чудом.

У них ничего не получалось в течение пяти часов, а Цинь Хаодун сделал всё за пять минут. Это было как пощёчина!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 60. Подобрав большую звезду**

Глава 60. Подобрав большую звезду

После того, как появились результаты допроса, весь отдел криминальной полиции был занят. Цинь Хаодуну нечего было делать, поэтому он поехал обратно.

Была почти полночь, и на дороге было не так много пешеходов. Несмотря на то, что сегодня он ехал на Хонде, машина ехала на высокой скорости, и он обгонял другие автомобили.

Проезжая мимо Мерседеса-Бенц, Цинь Хаодун неосознанно посмотрел на него. Окна мерседеса были затонированы, но способности видения у Цинь Хаодуна были выше, чем у обычных людей. Он увидел женщину, привязанную к заднему сидению машины с закрытым ртом.

Было ясно, что это ещё одно похищение. Он только что пережил похищение Лин Момо и его маленькой девочки. Сердце его загорелось, и он резко повернул, преградив мерседесу путь. Мерседес-Бенц остановился под шум тормозов.

– Ты водить не умеешь?

Прозвучало из мерседеса, и два человека в чёрных костюмах выпрыгнули наружу.

Цинь Хаодун вышел из машины и с улыбкой направился к двум мужчинам.

Мужчина с короткой стрижкой шёл впереди и ругал Цинь Хаодуна, – Ты, что грёбаный сумасшедший? Видел когда-нибудь, чтобы кто-то так ездил? Иди, повесься, если так хочешь сдохнуть.

Другой длинноволосый мужчина задержал его и сказал, – Второй брат, давай забудем об этом. У нас ещё есть дела. Он всё равно не ударился в нас. Пойдем уже!

– К счастью для тебя. В обычный день я бы избил тебя так, что мама родная не узнала бы! Коротко стриженный мужчина опять ругался и повернулся к своей машине.

– Стоп, ты думаешь, я позволю тебе уйти? – сказал Цинь Хаодун.

– Тебе что нужно? Рожа зачесалась? – сердито сказал коротко стриженный человек.

Длинноволосый мужчина оттолкнул его в сторону и сказал Цинь Хаодуну, – Мы же не столкнулись, так почему ты пристал?

– Я должен понять одну вещь, – сказал Цинь Хаодун, указав на мерседес, – Что случилось с женщиной сзади?

Услышав это, лица двух мужчин изменились. Длинноволосый мужчина холодно посмотрел на Цинь Хаодуна и спросил, – Ты кто, парень?

Цинь Хаодун сказал с улыбкой, – Я просто проезжал мимо. Мне было любопытно, и язахотел узнать, что тут происходит.

Коротко стриженный сказал с яростью, – Я тебе сказал, убирайся отсюда, есть вещи, о которых ты не можешь спрашивать, и есть люди, которых ты не можешь себе позволить оскорблять.

Цинь Хаодун засмеялся и ответил, – Я с детства любопытен. Я бы хотел увидеть, кого это я не могу себе позволить оскорблять, раз ты так говоришь.

– Мальчик, ты, что решил умереть?

Сказал мужчина с короткой стрижкой и ударил Цинь Хаодуна. Удар был настолько сильным, оказалось он чем то владел.

Цинь Хаодун не стал тратить время впустую. Он ударил коротко стриженного в живот, так что тот улетел.

В тот же момент длинноволосый мужчина тоже бросился, и Цинь Хаодун тоже пнул его ногой. Двое уложились вместе.

После драки с этими двумя, Цинь Хаодун бросился открывать дверь мерседеса и увидел женщину, лежащую на заднем сиденье, с ужасом смотрящую на него.

Она была одета в длинное белое платье, и её сексуальная фигура была ещё более выдающейся под ним. Он увидел, что она была очень красивой женщиной, хотя её лицо выражало панику.

– Не бойся. Я здесь, чтобы спасти тебя.

Сказал Цинь Хаодун, вытаскивая женщину из машины, отрывая ленту ото рта и разрывая веревку на её теле.

– Ты получил травмы?

– Нет, я в порядке.

Женщина выглядела намного лучше. Она подняла руку и прибрала волосы. Красотка обладала необычайной харизмой.

– Что случилось? Тебе нужно, чтобы я позвонил в полицию? – спросил Цинь Хаодун.

– Нет, полиция не может справиться с моим делом, – сказала женщина.

Цинь Хаодун оглянулся и увидел, что двое мужчин в чёрных костюмах, которых он только что побил, убежали.

– Они уже ушли. Теперь ты можешь идти домой!

Цинь Хаодун собирался уходить. Женщина схватила его за руку и в панике сказала, – Подожди!

– Тебя нужно отвезти обратно? – спросил он.

Женщина замешкалась и сказала, – Могу ли я остаться с тобой на одну ночь?

– Остаться со мной? Почему бы тебе не пойти домой?

Цинь Хаодун был очень удивлен. Хотя эта женщина была очень красивой, но то, что она предложила остаться с ним на ночь, казалось неприличным.

Женщина посмотрела на Цинь Хаодуна и спросила, – Ты не знаешь меня?

Цинь Хаодун был озадачен. Он внимательно посмотрел на женщину и подтвердил, что не знает её. Он спросил, – Мы когда-нибудь встречались раньше?

Женщина явно не ожидала такого ответа. И немного удивившись, сказала, – Я не отсюда, поэтому у меня нет дома в Цзяннане. Я жила в отеле, но теперь как видишь, там не безопасно и я боюсь сейчас возвращаться.

– А, я понял.

Цинь Хаодун задумался на некоторое время, почему было не помочь до конца. Кроме того, она была красивой женщиной, – Давай, пошли за мной!

Затем он посадил женщину в Хонду и вернулся к себе домой.

– Как прекрасен твой дом!

Женщина уже успокоилась и вернулась к своей грациозности.

Цинь Хаодун сказал, – Ну так. В доме много комнат. Ты можешь выбрать одну для себя.

– Ой! – Женщина ответила, пытаясь что-то сказать, но она смущенно проглотила свои слова, и её щеки слегка покраснели.

Цинь Хаодун услышав шум в животе, понял, что она голодна.

– Ты ещё не ела?

– Нет.

Женщина кивнула.

– Подожди, я приготовлю тебе что-нибудь поесть! – Цинь Хаодун сделал несколько шагов, а затем повернул назад и сказал, – Там есть ванная комната. Ты сначала можешь принять ванну.

Женщина кивнула и пошла в ванную.

Цинь Хаодун пошёл на кухню. Лин Чжиюань каждый день отправлял людей заниматься домом, и в нём были разные виды еды. Вскоре он принёс миску с дымящейся лапшой к столу.

В это время женщина приоткрыла двери ванной, вытянула голову и сказала, – Мое платье грязное. У тебя есть какая-нибудь подходящая одежда?

– Подожди, я посмотрю!

Цинь Хаодун посмотрел по сторонам, но там не было женской одежды. Наконец он взял свою большую рубашку и бросил женщине как пижаму.

Затем женщина вышла с длинными мокрыми волосами, уложенными за голову. Её румяная кожа была очень гладкой и нежной, а широкая рубашка имела особый аромат на её изысканном теле.

– Приходи есть! – сказал Цинь Хаодун.

Женщина подошла к обеденному столу; увидев лапшу без кусочка мяса, она слегка нахмурилась. Она явно не была довольна миской лапши.

Но когда она взяла палочки для еды, и попробовала лапшу, то широко открыла глаза, – Вкуснятина! Это действительно вкусно!

Она ела много разных вкусных блюд, но никогда не ела такую вкусную лапшу.

Хотя женщина была голодна и лапша была восхитительной, ела она элегантно, что показывало её хорошее воспитание.

После еды женщина поставила палочки и миску на стол и сказала, прикоснувшись к лицу, – Спасибо, лапша очень вкусная!

Она подняла руку, уложила длинные волосы за ухо, обнажив всю щёку. Затем посмотрела на Цинь Хаодуна и сказала, – Ты правда не знаешь меня?

– Почему я должен тебя знать? Как будто ты знаменитость.

Цинь Хаодун начал презирать эту женщину в глубине души. Он подумал, – Хоть ты и красива и сексуальна, как ты можешь требовать, чтобы я знал тебя. Это действительно нарциссически.

Женщина со скучным видом сказала, – Ты спас меня. А я еще не знаю твоего имени. Ты можешь мне сказать, как тебя зовут?

– Цинь Хаодун.

Женщина некоторое время подождала, но Цинь Хаодун больше ничего не сказал, и произнёс только своё имя.

– Это грубо. Разве он не может спросить мое имя? Раз не может он, я сама ему скажу, – подумала женщина.

Женщина немного засомневалась и сказала, – Меня зовут Оуян Шаньшань!

– О! Хорошее имя.

Цинь Хаодун сказал небрежно, но вскоре понял, что что-то не так. Оуян Шаньшань? Почему это имя так ему знакомо? Казалось, что ту большую звезду, про которую говорила дочка, тоже звали Оуян Шаньшань. Может ли это быть настолько воля случая, что он подобрал такую звезду домой?

– Тебя зовут Оуян Шаньшань?

– Да!

– Ты певица?

– Ну, я также участвую в фильмах и телепередачах.

– Отлично, это правда, ты! – Цинь Хаодун вдруг разволновался.

– Разве ты не не знал меня только что? – Оуян Шаньшань медленно пробормотала, явно недовольная пренебрежением Цинь Хаодуна.

Людей сложно понять. Было досадно быть везде узнаваемой, в обычной жизни, и встретить человека, который её не знает, поэтому она чувствовала себя растерянной.

Но вдруг женщина обнаружила, что Цинь Хаодун достал свой мобильный телефон и сравнил её с фотографиями на нём. Что это значит? Он боится, что она его обманывает?

Догадки Оуян Шаншань были верными. Цинь Хаодун действительно проверял её личность, запросив её в поисковой системе.

Ему нужно было быть очень внимательным. Ведь он обещал получить подписанную фотографию. Он бы подвёл малышку, если бы получил поддельное фото.

После проверки Цинь Хаодун с удовлетворением кивнул, – Да, это действительно ты.

– Ты ещё не ответил на мой вопрос. Откуда ты знаешь моё имя, если не можешь меня узнать?

– О! Я тебя не знаю, но моя дочь очень любит твою песню.

– Твоя дочь? Сколько тебе лет, что у тебя уже есть дочь? – удивленно спросила Оуян Шаншань.

Цинь Хаодун не стал объяснять, то, что его спрашивали так много раз, – Это моя дочка.

– Ох! – кивнула Оуян Шаньшань.

– У тебя есть подписанное фото? Можно его мне? – спросил Цинь Хаодун. Он ещё не выполнил обещание, которое он дал своей дочери. Но сегодня он встретил её настоящую, и должен был воспользоваться шансом.

– Нет, меня похитили, и я не была на встрече фанатов, я не брала с собой ничего, – сказала Оуян Шаньшань, – Если хочешь, я могу сфотографироваться с тобой.

– Нет! Нет! Это моя дочь хочет твою фотографию, – Цинь Хаодун оказался в затруднительном положении. Хотя он мог сделать фото на мобильный телефон, но на нём не было бы подписи.

– Ты так добр к своей дочке, – сказала Оуян Шаншань, – На самом деле, помимо фотографий, можно подписать и другие вещи.

– Да, подожди, я сейчас вернусь! – сказал Цинь Хаодун. Затем он обернулся и выбежал.

В это время все в доме Лин уже легли спать. Дамао и Эрмао вскочили, когда услышали движение, но сразу же успокоились, увидев Цинь Хаодуна, он погладил их, и они уснули.

Цинь Хаодун пробрался в комнату малышки, сунул вещи в её сумку и вернулся в дом.

– Если тебя не затруднит, подпиши это для меня!

Оуян Шаньшань опешила, увидев всё, что стал доставать Цинь Хаодун, – Что это? Одежда и школьные сумки, не понимаю? По-моему странно, карандаши и ластики тоже нужно подписывать? Тут ещё и бутылка молока и подгузники?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 61. Это всё недоразумение**

Глава 61. Это всё недоразумение

Оуян Шаньшань потратила полчаса, прежде чем, наконец, закончила подписывать все те вещи, которые принёс Цинь Хаодун. Сегодня она побила свой личный рекорд, впервые за долгие годы, подписывая подгузники.

– Отлично, спасибо. Малышка сейчас будет довольна.

Сказал Цинь Хаодун, посмеиваясь.

Видя, что он был доволен, Оуян Шаньшань не могла не помочь, и снова повторила, – Ты так добр к своей дочери.

– Конечно, зачем же ещё нужны отцы.

Взгляд Оуян Шаньшани изменился. Она присела на кресло и разочарованно сказала, – Вовсе нет. Мой отец был совсем не таким.

– Как? Твой отец был груб с тобой? – удивленно спросил Цинь Хаодун.

Казалось, это задело Оуян Шаньшань. Она сказала, – Мой отец был алкоголиком и азартным игроком, это всё что я могу вспомнить. Он проиграл все наши деньги и приходил домой пьяным, он мог ударить меня и мою мать. Моя мама никогда не умерла бы так быстро, если бы не подвергалась насилию.

– Он, до сих пор, не изменяет своим привычкам, до сих пор, он приходит ко мне за деньгами. Я, правда, завидую, видя, как ты хорошо относишься к своей дочери, хотя ты названный отец.

Цинь Хаодун и не подозревал, что у великой звезды такое несчастное детство, поэтому сказал, – Твой отец и правда, был ненадёжным, но это лучше чем у меня, ты хотя бы знаешь, что твой отец был алкоголиком, а я с детства сирота, я даже не знаю, как мой отец выглядел.

Сказав это, он понял, что тема была слишком тяжёлой. Затем он произнёс, – Забудь об этих печальных вещах. Как насчёт сегодняшнего вечера? Разве большие звёзды, такие как ты, не должны сопровождаться телохранителями при выходе на улицу? Как же тебя похитили?

Оуян Шаншань ответила, – Мои телохранители и похитили меня.

Цинь Хаодун ошеломлённо спросил, – Это дикость. Как они могли похитить своего работодателя? Где ты наняла таких «хороших» телохранителей?

Оуян Шаньшань вздохнула и сказала, – Я актриса, работающая на компанию Культуры и Медиа Докоу. Компания прислала мне телохранителей для безопасности. Фактически они были под ответственностью компании.

Цинь Хаодун был в замешательстве, слушая это. Он спросил, – Так что это значит? Компания отправила их похитить тебя?

– Да, – Оуян Шаньшань кивнула и сказала, – Ты, возможно, слышал, что в киноиндустрии творится полный беспредел. Босс нашей компании - Лю Хуацян. Он очень властный человек, он заставлял меня делать кое-что ради денег, чтобы приносить их для компании.

– Но по прибытии в этот раз в Цзяннань он заставлял меня спать с молодым господином из богатой семьи, чтобы развлечь его. Все эти годы я была чиста, и не согласилась бы на такую грубую просьбу.

– Потом, Лю Хуацян угрожал мне, что на этот раз отменит концерт в Цзяннане, и в будущем он не будет ничему содействовать, чтобы у меня не было шанса появиться на публике.

Цинь Хаодун молча кивнул. Он бы никогда не поверил этим словам, и воспринял бы это как шоу, если бы эти слова были сказаны другими звёздами шоу-бизнеса. Но он мог сказать, что Оуян Шаньшань излучала чистый и сильный аромат девственницы, это означало, что она не была одной из таких звёзд, живущих потворствующей жизнью.

Трудно было оставаться чистым в шоу-бизнесе, похожем на разукрашенный мусорный бак.

Оуян Шаньшань продолжала говорить, – Я не согласилась, кстати. Подписывая контракт с компанией, я ясно дала понять, что никогда не возьму на себя дела, которые не имеют отношения к моей работе.

– Тогда Лю Хуацян настолько разозлился, что попросил двух телохранителей связать меня и отправить к парню. Я была в отчаянии, пока не встретила тебя.

Цинь Хаодун подумал про себя, кажется, что звёзды живут достойной и завидной жизнью, но у них были свои тяготы, и всё было не так просто, как казалось.

Он спросил, – Что ты собираешься делать? Будешь вызывать полицию?

– Лю Хуацян очень влиятельный и находчивый. Бесполезно звонить в полицию.

Оуян Шаньшань с грустью сказала, – Я подписала пятилетний контракт с компанией Докоу, а это всего лишь второй год. Невозможно отменить контракт. Я должна продолжать, я могу убить себя, и тогда такой день настанет.

Она выглядела решительно. Цинь Хаодун не хотел видеть, как погибнет такая красивая девушка, не говоря уже о том, что его дочь была её поклонницей.

Он сказал, – Те вещи, которые заставлял тебя сделать Лю Хуацян, они были незаконными?

– Конечно. Я актриса компании, а не шлюха. Я зарабатываю деньги, усердно работая, и он не имел права насильно заставлять меня стать одной из этих.

– Всё просто. У тебя может быть несколько мощных охранников, чтобы охранять тебя, тогда бы он никогда не смог тронуть тебя. Большие звёзды, как ты, наверное, богаты, и я думаю, у тебя нет проблем с наймом ещё нескольких телохранителей, так?

Оуян Шаньшань сказала, – У меня есть деньги. Проблема в том, что ни одна охранная компания и телохранители не осмелятся пойти против Лю Хуацяна. И даже если бы это случилось, они бы связали меня и отправили к кому-нибудь другому.

Цинь Хаодун сказал, – Ну это просто. Только что, я создал охранную компанию и могу отправить тебе телохранителей. Я могу заверить тебя, что наши телохранители абсолютно безопасны и надёжны. Они могут гарантировать твою безопасность, с какой бы ситуацией ты не столкнулась.

– Правда? Ты не боишься Лю Хуацяна? – с сомнением спросила Оуян Шаньшань.

Цинь Хаодун слегка улыбнулся и ответил, – Я даже не слышал о человеке, которого ты только что упомянула. В моих глазах он не больше муравья, даже если и сильнее.

– Здорово! – Оуян Шаньшань засветилась, – Я найму твоих телохранителей. Какая у них цена?

Цинь Хаодун почесал нос и сказал, – Я только что основал компанию, и она не была официально зарегистрирована. Как насчёт того, чтобы дать точный ответ завтра? Просто оставайся у меня пока, здесь ты будешь в полной безопасности.

Он поручил подготовку создания охранной компании Налань Ушуан после того, как Сабля и другие были направлены на защиту Лин Момо. На данный момент это мало интересовало его, и он понятия не имел, что там происходит.

Оуян Шаньшань радовалась, увидев, наконец, какую-то надежду, после страшного периода, который ей пришлось пройти.

После того, как они почти договорили, все вернулись в свои комнаты, чтобы отдохнуть. Это было такой поздней ночью, и Оуян Шаньшань всё ещё спала, когда Цинь Хаодун проснулся.

Он не будил Оуян Шаньшань. А все подписанные вещи сунул в сумочку малышки и с ней в руке покинул виллу Лин.

Малышка прыгнула ему на руки, увидев, что Цинь Хаодун вернулся. Она держала его за шею и спрашивала, – Папа, где ты был вчера? Почему ты не вернулся и не поиграл со мной?

– Папа уходил, чтобы достать подарки для Тан-Тан.

– Правда, какие? – сразу заинтересовалась малышка.

– Тан Тан, какой подарок ты хочешь больше всего?

– Я хочу подписанную фотографию большой звезды, Оуян Шаньшань, чтобы Ван Сяомин завидовал мне.

– Фотографий там нет, но у меня есть всё остальное для тебя.

Сказал Цинь Хаодун, когда поставил малышку на землю. Затем он открыл сумку, выложив все эти школьные сумки, пеналы, тетради, бутылки с молоком и подгузники.

– Проверь, это всё подписи большой звезды, Оуян Шаньшань.

Увидев, что все вещи подписаны её кумиром, малышка запрыгала от радости и закричала, – Папа, ты такой милый. Тан Тан любит тебя!

Затем она взволнованно воскликнула, – Мама! Мама! Ты должна посмотреть на это! У меня так много подписей большой звезды!

Лин Момо подошла и посмотрела на вещи, на земле, затем тихо отвела Цинь Хаодуна в сторону и прошептала, – Я знаю, ты хочешь сделать ребёнка счастливым, но тебе не нужно лгать ей.

– В чём я солгал ей? – удивлённо спросил Цинь Хаодун.

– Не пытайся это отрицать. Даже на её подгузнике есть подпись! Я так понимаю, ты сам это сделал?

По мнению Лин Момо, эти подписи Оуян Шаньшани должны были быть подделанными Цинь Хаодуном. Звёзды могли подписать одну вещь для фанатов. Невозможно, чтобы она подписала так много вещей, не говоря уже о подгузниках.

– Я знал, что ты скажешь это.

Цинь Хаодун достал свой мобильный телефон из кармана. Затем он нашёл видео и нажал кнопку воспроизведения.

– Тан Тан, моя малышка. Я Оуян Шаньшань. Надеюсь, ты вырастешь хорошей и красивой!

На экране Оуян Шаньшань держала маленькую школьную сумку Тан Тан и подписывала её.

– Ну как тебе это? Теперь ты веришь или нет?

Цинь Хаодун сказал это с гордым лицом. Он попросил Оуян Шаньшань заранее сделать видео, потому что другие дети могли не поверить, что так много подписей, внезапно, появилось на вещах. Малышка могла это показать детям, а он мог показать это Лин Момо.

– Это правда. Как ты нашёл такую большую звезду как Оуян Шаньшань? – с удивлением спросила Лин Момо.

– Мой друг помог мне.

Цинь Хаодун упустил часть, в которой звезда спала в его доме. Между ними ничего не произошло, и было бы плохо, если бы у Лин Момо возникло какое-то недопонимание.

Он не позволил Оуян Шаньшани заглянуть к малышке, так как считал, что поклонение звёздам не должно быть преувеличено, иначе это плохо скажется на её взрослении.

– Но почему украшение в гостиной так похоже на твоё? – спросила Лин Момо, в замешательстве.

– Ну, на самом деле, многие дома выглядят похожими, как и некоторые дома моих друзей.

Цинь Хаодун очень старался что-то объяснить. К счастью, подбежала малышка и сказала, – Папа, папа, дай мне посмотреть!

Цинь Хаодун присел на корточки и снова включил видео для малышки.

– Ура! Ура! У меня есть подписанные фото и видео! Ван Сяомин перестанет хвастаться передо мной.

Малышка счастливо бегала по кругу на дороге.

После завтрака Цинь Хаодун сказал Лин Момо, – У меня сегодня есть дела, поэтому я не пойду на работу.

Лин Момо закатила глаза и сказала, – Ты так себе работник. Ты тратишь больше времени на пропуск своей работы, чем на саму работу. Осторожно, я вычту это из твоей зарплаты.

Цинь Хаодун сказал с дерзкой улыбкой, – Так же как и ты. Я зарабатываю на жизнь своей хорошей внешностью, и мне всё равно, есть у меня зарплата или нет.

Цинь Хаодун вернулся в свой дом после того, как проводил Лин Момо и малышку. Войдя в дом, он увидел Налань Ушуан и её Хаммер, припаркованный у него во дворе.

– Поговоришь о дьяволе и он здесь. Я подумал о ней, и она уже приехала сюда.

Подумал Цинь Хаодун, и вошёл в дом. Войдя, он увидел, что Налань Ушуан и Оуян Шаньшань смотрят друг на друга.

Налань Ушуан спросила, – Кто ты? Почему ты живешь здесь и носишь его одежду?

Оуян Шаньшань не струсив, тоже спросила, – А ты кто? Кто тебя пустил? Это не твоё дело, чью одежду я ношу!

Видя, как две прекрасные женщины собираются ссориться, Цинь Хаодун бросился вперёд и воскликнул, – Перестаньте кричать. Это всё недоразумение!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 62. Папа охранной компании**

Глава 62. Папа охранной компании

– Цинь Хаодун, кто она? Почему она живет в твоём доме?

Налань Ушуан пришла к Цинь Хаодуну рано утром. Она собиралась обсудить дела охранной компании, но вместо того, чтобы увидеть Цинь Хаодуна, она наткнулась на красивую женщину в его одежде. Она сразу же разозлилась.

– Не подумай ничего такого, она просто клиент, клиент…

Прежде чем Цинь Хаодун смог закончить, Налань Ушуан сердито сказала, – Цинь Хаодун, как ты смеешь платить за такую распутную женщину? И почему ты должен лгать, что она клиентка?

– Кого ты называешь шлюхой? Здесь только одна шлюха, ты!

Оуян Шаньшань сразу же возразила.

– Всё! Прекратите! – Цинь Хаодун закричал, и две женщины сразу же успокоились.

Он вручил завтрак Оуян Шаньшани и позволил ей съесть его в столовой. Затем он потащил Налань Ушуан в гостиную.

– Ты, ты стал вести себя всё более и более нелепо, как ты смеешь приводить такую женщину?

Налань Ушуан сидела на диване. Чем больше она об этом думала, тем большую несправедливость она чувствовала, – Почему он отказался от такой красавицы, как я, и решил заплатить за эту женщину?

– Я должен объяснить. Всё не так как выглядит, – Цинь Хаодун был действительно смущён.

– Так скажи мне, что, чёрт возьми, происходит? – сердито спросила Налань Ушуан.

– Разве ты её не узнаёшь?

Цинь Хаодуну было любопытно. Он не особо интересовался звёздами, но он поинтересовался, не знает ли Налань Ушуан Оуян Шаньшань.

Налань Ушуан не была фанаткой, но она наверняка знала Оуян Шаньшань. У неё не было времени думать об этом, когда увидела женщину в доме Цинь Хаодуна, на которой была только его рубашка.

Услышав, что сказал Цинь Хаодун, она успокоилась и спросила в замешательстве, – Она выглядит знакомой, может быть, немного как Оуян Шаньшань. Где ты её нашёл? Она, наверное, дорого стоила?

Цинь Хаодун чувствовал себя более чем смущенным. Он задавался вопросом, почему она думает, что он заплатил за женщину.

– Немного. Это - Оуян Шаньшань, – затем Цинь Хаодун рассказал Налань Ушуан, как он спас Оуян Шаньшань прошлой ночью. И наконец, добавил, – Большая звезда сейчас сильно нуждается в верных и надёжных телохранителях. Я собираюсь убедить её стать первым клиентом нашей охранной компании.

– О! Ты имеешь виду клиента такого уровня? – Налань Ушуан выглядела смущенной, потому что догадалась, что неправильно поняла Цинь Хаодуна.

– А ты что подумала?

Цинь Хаодун выглядел раздраженным, потому что он был девственником с момента своего возрождения. А теперь его приняли за заказчика.

– Извини! – смущённо сказала Налань Ушуан.

– Забудем об этом. Давай поговорим о серьёзных вещах. Если бы ты не приехала, я бы всё равно навестил тебя. Как дела у охранной компании?

– Я здесь сегодня, чтобы и обсудить это с тобой, – сказала Налань Ушуан, – Я старательно работала над делами охранной компании, и у неё появляется облик. Но есть несколько важных вещей, которые нужно обсудить и решить.

– Хорошо. Расскажи мне. Я слушаю.

Цинь Хаодун совершенно не знал, как управлять компанией. Главной причиной создания охранной компании была защита Лин Момо и малышки.

– Нужно найти подходящее место, для охранной компании. Она не может быть слишком далеко от черты города и должна занимать достаточно места. Недавно, я просмотрела множество мест, и это было не так-то просто, найти что-то подходящее.

– Была школа боевых искусств. Она продавалась из-за плохого управления. В ней были все необходимые офисы и учебные помещения, что делает её самой подходящей для нас.

– Хорошо, давай разместим её там, если ты считаешь что место подходит!

Цинь Хаодун очень доверял Налань Ушуан в её способности оценивать ситуацию.

– Хорошо, что мы обоюдно согласны с первым вопросом, перейдём к следующему, – сказала Налань Ушуан, – Школа боевых искусств попросила 60 миллионов. Я вела переговоры несколько раз и договорилась снизить цену до 55 миллионов, и больше снизить нет шансов.

Цинь Хаодун улыбнулся, потому что на данный момент у него было всего 20 миллионов. Теперь у него в кармане были только десятки тысяч, и он не мог позволить себе такие инвестиции, только если не попросит деньги у Лин Момо, но он не хотел этого делать, по крайней мере, сейчас.

Налань Ушуан продолжила, – Первоначальные инвестиции для места - 55 миллионов. Нам нужно ещё больше, чтобы купить транспортные средства, оружие и оборудование для тренировок и средств жизнеобеспечения, которые будут стоить около 10 миллионов.

– Нам также понадобится 5 миллионов в качестве оборотного капитала, что означает, что нам нужно 70 миллионов для инвестиций.

– Это очень много! У меня нет столько денег в данный момент. Что если найти место подешевле?

– Удаленное местоположение будет невыгодным для будущего развития компании, а маленькая площадь заблокирует дальнейшее расширение компании. И в итоге это идеальное место.

– Но ... у меня не так много денег.

Казалось, что Налань Ушуан уже предвидела, что у Цинь Хаодуна не хватит денег в бюджете. И она сказала, – Что касается проблем с деньгами, я могу инвестировать как акционер.

– Ты хочешь купить акции? – Цинь Хаодун был немного удивлён.

Ну да, я очень оптимистично настроена в отношении твоей компании. Я куплю 50 миллионов акций, что будет 40% от общего количества. Что ты думаешь? Мы можем подписать контракт, если ты захочешь, и я куплю это место.

– 50 миллионов? 40% акций? – Цинь Хаодун был шокирован.

– Что? Это слишком много? Я могу взять 30%.

– Нет, я не это имею в виду, – Цинь Хаодун уставился на Налань Ушуан и сказал, – Тебе математику учитель физкультуры преподавал? Общий объем инвестиций - 70 миллионов, и ты тратишь 50 миллионов на покупку 40% акций. Разве это не большая потеря?

Налань Ушуан закатила глаза и сказала, – Ты с кем говоришь? У меня была степень магистра в области финансов в Университете Цзяннаня. И это соотношение получилось из моего точного расчёта!

– Но ты ошибаешься!

– Что в этом плохого. Я с оптимизмом смотрю на эту охранную компанию, потому что ты там.

– В отличие от других охранных компаний, наше самое большое преимущество - это наш элитный и преданный персонал. И всё это благодаря твоим медицинским навыкам!

– Ты вылечил Божественных наёмников и вылечил тех бойцов, которые ушли в отставку из-за травмы. Это обеспечило нашу компанию огромными возможностями в безопасности.

– Кроме того, твои медицинские навыки равны 50 миллионам инвестиций, а с 20-ю миллионами у вас есть в общей сложности 70 миллионов инвестиций, что делает мои 40% разумными.

– А благодаря твоим медицинским навыкам медицинское обслуживание пострадавших телохранителей нашей компании будет бесплатным. Таким образом, я на самом деле пользуюсь тобой.

– Ну ... я не ожидал этого.

Цинь Хаодун почувствовал логику, услышав, что сказала Налань Ушуан. Охране будет выгодно его присутствие.

– Ну, я согласен с твоим планом по сотрудничеству. Но я хочу внести требование, как только компания будет создана, она должна быть под твоим полным надзором.

– Налань Ушуан посмотрела на него и сказала, – Компания ещё не создана, а ты уже хочешь убрать руки от управления?

– Я молодой врач, и я ничего не знаю о менеджменте. Поэтому лучше оставить эту работу тебе, – Цинь Хаодун дерзко улыбнулся и добавил, – Я не собираюсь сдаваться. Я буду под твоим присмотром. И я тоже буду там, везде, где тебе понадоблюсь.

– Выглядит это так, – У нас есть место и деньги. Я сразу пойду регистрироваться в Администрацию промышленности и торговли, но сначала ты должен дать название компании.

– Я дам ей название? – спросил Цинь Хаодун.

– Конечно, ты основной акционер. Это твоя работа.

– Хорошо, дай-ка подумать, – Цинь Хаодун схватился за подбородок и стал ходить по кругу. Затем он хлопнул по коленям и сказал, – Как насчёт «Папы охранной компании»?

Кашель ... кашель ... кашель ... Налань Ушуан просто сделала глоток воды, и сразу подавилась. Цинь Хаодун похлопал её по спине, чтобы помочь избавиться от кашля.

– Что? Испугалась властного имени? – самодовольно сказал Цинь Хаодун.

– Адское доминирование! – закричала Налань Ушуан, – Другие охранные компании называются как Бог Грома, Черная Вода, Щит Девина, Острый Меч, они и есть властные и впечатляющие. Что касается твоего ... что, чёрт возьми, означает «папа»?

– Ты не понимаешь. Папа означает, что наша компания может защитить нашего клиента, как папа защищает ребёнка. Это впечатляюще и значительно. Я горжусь собой. Как я мог придумать такое хорошее название, как это!

Цинь Хаодун собирался основать охранную компанию, чтобы защищать свою дочь, и именно поэтому он назвал компанию «папа».

Налань Ушуан на мгновение задумалась и, скривившись, сказала, – Хорошо. Ты главный акционер, всё на тебе.

Цинь Хаодун ответил, – Теперь, когда мы определились с названием. Давай поговорим о цене, наш первый клиент ждёт нас.

Налань Ушуан сказала, – У меня уже есть базовая идея для этого. Мы классифицируем наших охранников из области 1 в область 9 в соответствии с уровнем воинов. Мы будем взимать плату за область. Область 1 оплачивается ниже всего, а область 9 больше всего.

– Ну, это хорошая идея, – сказал Цинь Хаодун, – Тогда какая точная цена?

Раньше он был студентом, он никогда не был телохранителем и не мог себе этого позволить. Поэтому, он ничего не знал о рынке телохранителей.

– Ежемесячная цена телохранителя 1-й области будет 10 000; 100 000 для области 2; 200 000 для области 3 и т.д. Самая высокая цена в области 9 - 800 000 в месяц.

– Конечно, цена и сфера охраны не будет стоять на месте. Компания будет корректировать её каждый месяц в зависимости от результатов работы телохранителей.

– Шесть человек из Божественных наёмников были временно классифицированы в область 9; Король-солдат, Чэнь Фугуй, в область 8. Остальные будут оцениваться в соответствии с их личными условиями.

– Мы можем поднять цену, как только наша компания полностью обоснуется в Цзяннане.

– Так дорого, – Цинь Хаодун был ошеломлён, потому что он не ожидал, что бизнес телохранителей может быть таким прибыльным.

Налань Ушуан сказала, – Чем богаче человек, тем больше он боится смерти, так как деньги бесполезны, если ты мёртв. Поэтому они будут щедро платить за безопасность.

– Хорошо, я пойду, поговорю с Оуян Шаншань и посмотрю, какую область она могла бы использовать.

Цинь Хаодун сказал это и встал, собравшись уходить. Налань Ушуан остановила его и потянула, а затем сказала, – Подожди, я ещё не закончила!

– Что ещё?

– Я собираюсь установить другую область за пределами 1 до 9, область ультра.

Налань Ушуан льстиво посмотрела на него после того, как сказала это.

Цинь Хаодун почувствовал, что что-то не так, и закричал, – Ты рассчитываешь на меня? Я врач, и у меня нет времени быть телохранителем.

– Мы договорились, что компания находится под моим руководством, и ты тоже, – сказала Налань Ушуан, – ты - козырь компании области ультра, цена которой составляет 1 миллион, это временно, всего на один час, а не на месяц.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 63. Первый клиент**

Глава 63. Первый клиент

Цинь Хаодун спросил, широко раскрыв рот, – Один миллион в час, не высоковато?

Налань Ушуан сказала, – Совсем нет. Ты козырь компании, и ты заслужил эту цену.

– Ок. Я в деле!

Ответил Цинь Хаодун. Цена была высокой. В городе Цзяннань было много богатых людей, но немногие из них могли себе это позволить.

Когда они почти всё обсудили, Оуян Шаньшань закончила завтракать.

После представления Цинь Хаодуна Оуян Шаньшань и Налань Ушуан снова сели вместе.

Их позиция сильно изменилась. Одна из них стала генеральным директором «Папы охранной компании», а другая была знаменитой звездой Оуян Шаньшань, а также первым клиентом компании.

Поскольку они договорились, что за бизнес будет полностью отвечать Налань Ушуан, Цинь Хаодун решил пока держаться подальше.

Через полчаса Налань Ушуан подписала первое соглашение о сотрудничестве с Оуян Шаньшань от имени «Папы охранной компании».

Оуян Шаньшань заплатила 2 миллиона «Папе охранной компании» в качестве авансовых денег, и компания предоставила ей одного телохранителя области-8 и четырех телохранителей области-7.

Вскоре после подписания соглашения перед домом Цинь Хаодуна остановился армейский зелёный джип. Пять человек вышли из машины. Чэнь Фугуй был первым. Остальные четыре человека были не такими высокими, но у них был убийственный взгляд, заработанный на полях сражений.

Оуян Шаньшань довольно кивнула, увидев пятерых. Возможно, она мало что знала о боевых искусствах, но она точно понимала разницу между этими пятью людьми и теми, кого она наняла раньше.

Цинь Хаодун сказал, – Ты первый клиент нашей компании и кумир моей дочери. От имени компании я отправил подарок, чтобы помочь тебе решить твою текущую проблему.

Цинь Хаодуну понравилась звезда, девушка, держащая себя в чистоте, была как лилия на болоте. Она подписала всё для малышки, и он решил ей помочь.

– Решить проблемы, что ты имеешь в виду? – спросила Оуян Шаньшань.

– Отведи меня к начальнику твоей компании Лю Хуацяну, а я возьму на себя всё остальное.

– Ты уверен, что это сработает? Лю Хуацян очень влиятельный ...

Оуян Шаньшань не закончила предложение. Она не хотела доставлять неприятности Цинь Хаодуну, потому что он уже спас её. Ей хватало того, что она была в безопасности.

– Это не имеет значения, тебе не нужно об этом беспокоиться, сказал Цинь Хаодун с улыбкой, – Я хочу, чтобы он сделал тебя ещё популярнее. Если он не допустит тебя петь, как ты заплатишь за свою безопасность? Тогда мы потерпим огромную потерю, без такого значимого клиента, как ты.

– Спасибо!

Оуян Шаньшань знала, что Цинь Хаодун хотел помочь ей. Она сказал это, но не хотела, чувствовать себя обязанной ему.

В Цзяннаньском филиале Культуры и Медиа Докоу, Лю Хуацян размахивая руками перед носом двух телохранителей, ругался на них, – Вы куски мусора! Как вы могли позволить одному человеку украсть Оуян Шаньшань? Я вас нанял даром? Я мог нанять собаку, она и то лучше бы справилась!

Двое стоявшие перед ним были теми телохранителями, которые похитили Оуян Шаньшань прошлой ночью. Теперь они опустили головы и не смели дышать, мужчина ругал их очень сильно.

– Почему я до сих пор вижу вас здесь? Идите и найдите её! Я скину вас в реку, если вы не сможете отыскать её до вечера!

Лю Хуацян был очень разгневан. В это время богатый парень давно ждал в его компании Оуян Шаньшань, и Лю Хуацян специально так сказал, потому что хотел, чтобы она поехала обслуживать его, в его месте.

Хотя Оуян Шаньшань была самой важной звездой в его компании, он не мог позволить себе разозлить этого парня, иначе его компания закрылась бы. У него не было другого выбора, кроме как вести переговоры с Оуян Шаньшань, но девушка была настолько непреклонна, что переговоры не увенчались успехом.

Иного выхода у него не было, кроме как позволить двум телохранителям связать Оуян Шаншань и отправить её к богачу. К сожалению, два идиота, потеряли девушку на полпути.

Богатый парень раздражался ожидая. Он думал, что Лю Хуацян смеется над ним. Он послал сообщение, что, если он не сможет увидеть Оуян Шаньшань до этого вечера, компания Культуры и Медиа Докоу будет закрыта.

Двое получили выговор и повернулись уходить. Но в эту же минуту дверь открылась.

– Это не обязательно, вот и мы.

Цинь Хаодун вошёл, рядом с ним были Налань Ушуан и Оуян Шаньшань, затем шли Чэнь Фугуй и четыре телохранителя.

Глаза Лю Хуацяна загорелись, когда он увидел Оуян Шаньшань.

Он схватил со стола рацию и прокричал, – Берите своё оружие и подойдите сюда!

Его ребята были достаточно быстрыми. Как только он положил рацию на стол, из-за двери донеслись шумные шаги. Внутрь ворвались ещё десять телохранителей в чёрном, окружив Цинь Хаодуна и других.

Коротко стриженный телохранитель указал на Цинь Хаодуна и закричал, – Босс! Это тот мальчик-жиголо, укравший её у нас!

Лю Хуацян стоял за столом большого босса. Он направился к Цинь Хаодуну. С холодной улыбкой на лице он сказал, – Мальчик, очень смело с твоей стороны иметь мужество красть моих людей.

После этого он повернулся к Оуян Шаньшани и сказал, – А тебя стерва, я слишком избаловал. Как ты смеешь убегать? И почему возвращаешься?

– Не думай, что ты настоящая звезда, только потому, что люди любят тебя. Без моей компании ты будешь никем. Я могу помочь тебе достичь славы, и так же могу сделать тебя никем.

Он становился всё более и более гордым, сказав это, он как будто взял под свой контроль всю ситуацию. Указав на Цинь Хаодуна, он приказал своим подельникам, – Он похитил нашу звезду. Преподайте ему хороший урок, свяжите и отправьте в полицию!

Телохранители послушались его. Они взмахнули оружием и бросились к Цинь Хаодуну. Чэнь Фугуй закричал. Он двинулся вперёд с четырьмя другими телохранителями. У них в руках не было оружия, но они были намного мудрее, чем люди Лю Хуацяна. Они начали сражаться, и стали наступать. Эти телохранители, были избиты до слёз, и ползали по полу.

Меньше чем за две минуты Чэнь Фугуй закончил бой. Все десять телохранителей, которых позвал Лю Хуацян, стонали на земле. Некоторые из них не могли встать, другие были слишком напуганы.

Лю Хуацян был в шоке, потому что пять человек, которых привёл Цинь Хаодун, казались совершенно обычными, но избивали они его высоких и сильных парней, словно собак.

– Босс, что мы будем с ним делать? – спросил Чэнь Фугуй, указав на Лю Хуацяна.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Он говорит грязные вещи. Давай сначала поможем ему вымыть рот.

– Да, начальник!

Ответил Чэнь Фугуй и подошел к Лю Хуацяну.

– Не смей ничего делать со мной, я тебе знаешь что …

Лю Хуацян собрался высказаться ещё грязнее, но Чэнь Фугуй не дал ему такой возможности. Он пнул его так, что тот свалился на землю, и получил ещё десять хороших и пронзительных ударов.

Цинь Хаодун махнул рукой, когда понял что этого уже достаточно. Затем Чэнь Фугуй опустил его.

Лю Хуацян поднялся с земли, сплёвывая зубы и кровь. Он указал на Цинь Хаодуна и поклялся, – Мальчик, просто дождись меня. Я заставлю тебя сожалеть о том, что живёшь в Цзяннане ...

– Ох, ты всё ещё такой стропивый! – Цинь Хаодун снова швырнул его ногой о землю. Затем он достал чёрную таблетку из кармана, и сунул её в рот Лю Хуацяну.

Лю Хуацян понимал, что в таблетке нет ничего хорошего, но было уже поздно выплёвывать.

– Что ты мне подсунул? – спросил он в панике.

Цинь Хаодун с улыбкой сказал, – Ничего. Я пытаюсь успокоить тебя, потому что ты так зол. Просто подожди, и ты будешь чувствовать себя также комфортно, как в аду.

Лю Хуацян хотел что-то сказать, но внезапно ощутил острую боль. Боль исходила из недр его души, и была в сотни раз большее пощёчин Чэнь Фугуя.

Поскольку боль становилась все сильнее и нестерпимее, он не мог не рухнуть, оплакивая землю.

– Ну как? Хорошо себя чувствуешь? – Цинь Хаодун присел на корточки и спросил.

– Ты разгромил меня! Ты действительно разгромил меня! Пожалуйста, пощади меня! Просто отпусти!

Лицо Лю Хуацяна было всё в жутких соплях и слезах, он уже был не таким жёстким как раньше.

Ни один из его телохранителей, лежащих на земле, не осмелился ему помочь, хотя они видели, насколько ему было плохо. Они были заняты, пытаясь убежать от Цинь Хаодуна, потому что боялись, что им подадут ту же таблетку.

– Это быстро. Прошло меньше одной минуты! А ты должен продержаться как минимум полчаса!

Лю Хуацян чуть не свихнулся, услышав «полчаса», он не мог выдержать ни минуты, поэтому вцепился в ногу Цинь Хаодуна и попросил, – Папа, дорогой папа, пожалуйста, помилуй меня ... Я сделаю всё, что ты от меня хочешь!

– Ты будешь связывать Оуян Шаньшань и снова отправлять её другим людям?

– Нет ... я никогда не сделаю этого снова. Я бы лучше отправил свою жену, чем коснулся её пальца.

– Будешь затыкать её?

– Нет, я никогда этого не сделаю. Мы сделаем всё возможное, чтобы она была знаменитой ...

– Ты скучный человек, бесхребетный. Я прощу тебя за твою искренность.

После этого Цинь Хаодун поднял его руки и ткнул его. Точная и острая боль внезапно прошла, выглядело это непостижимо.

Лю Хуацян лежал на месте, задыхаясь. Чувства, пережитые им сейчас, были страшнее смерти. Это был бы кошмар на всю оставшуюся жизнь.

– Вставай. Мне есть, что тебе сказать.

Цинь Хаодун сказал это, и пнул его под зад.

– Просто скажи мне, что ты хочешь, – теперь, когда Лю Хуацян боялся Цинь Хаодуна, он перевернулся и встал с земли с уважением и искренностью.

– Ты помнишь, что только что сказал?

– Да, да!

Лю Хуацян повторил доброжелательно, но внутри он думал, как поквитается с Цинь Хаодуном и стервой, после того, как всё это преодолеет.

– Всё в порядке, даже если ты забыл, – с улыбкой сказал Цинь Хаодун, – Таблетка, которую я тебе сейчас скормил, называется Божьей пилюлей, а это значит, что даже Бог не сможет помочь тебе, если таблетка начнёт действовать. Это хорошо, потому что она даст эффект на всю оставшуюся жизнь.

– Ах ... – Лю Хуацян настолько запаниковал, что начал трястись, и умолять, – Пожалуйста, прости меня. Я не буду делать это снова, я обещаю. Теперь я твоя собака, и я буду кусать любого, кого ты захочешь!

– Таблетка действует ежемесячно и длится это каждый раз по 7 дней. Боль намного острее, чем менструация, – Цинь Хаодун погладил бледную щеку Лю Хуацяна, – Но не бойся, у меня в руках есть противоядие. Таблетка не вступит в силу через месяц после того, как ты примешь его.

– Я дам противоядие Оуян Шаньшани позже. Ты сможешь получать его от неё каждый месяц.

Оуян Шаньшань была тронута, потому что знала, что Цинь Хаодун пытается решить все грядущие неприятности.

Видя забегавшие глаза Лю Хуацяна, Цинь Хаодун добавил, – Я предлагаю тебе быть честным и не портить ничего. Таблетка - мое исключительное изобретение, и никто больше не знает, как с этим бороться.

– И не пытайся украсть все противоядия от Оуян Шаньшани. Я дам ей 20 разных таблеток, и у тебя не будет ни одной, если ты украдешь их у неё.

– Я не буду, я, конечно, не буду!

Лю Хуацян планировал украсть все противоядия раз и навсегда, но теперь эта идея исчезла. Он даже не посмел бы подумать об этом.

Когда проблема была решена, Цинь Хаодун оставил пятерых человек, включая Чэнь Фугуя и Оуян Шаньшань, затем повернул назад и ушёл с Налань Ушуан.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 64. Конкурс пения**

Глава 64. Конкурс пения

По правде говоря, это тоже было против моей воли. Шаньшань - это просто денежное дерево нашей компании, я бы никогда не отправил её кого-то сопровождать, если бы у меня были другие варианты, – сказал Лю Хуацян, задержав, Цинь Хаодуна у выхода из компании.

Лю Хуацян говорил правду. Он тоже был развратником, и за столько лет он преследовал множество актрис, но у него никогда не было мыслей об Оуян Шаньшани. В конце концов, в мире было много других женщин, и он не хотел, чтобы его денежный ресурс как-то пострадал.

Цинь Хаодун ничего не говорил. Он спокойно слушал, потому что знал, что история ещё не закончена.

Лю Хуацян продолжил, – На этот раз я так сделал, потому, что кое-кто влюбился в Шаньшань, и особенно хотел, чтобы она прислуживала ему. Я не мог позволить себе раздражать этого парня, я сделал это, потому что у меня не было выбора. В противном случае компанию бы закрыли.

Лицо Цинь Хаодуна похолодело, и он произнёс, – Что ты хочешь этим сказать? Ты имеешь ввиду, что нам всё ещё нужно отправить туда Оуян Шаньшань?

– Нет, не это! – в панике пояснил Лю Хуацян, ведь цена компании была меньше, чем его собственная жизнь. Он сказал, – Лучше умереть! Но я боюсь, что молодой человек придёт сюда и попытается взять её силой, и я не смогу его остановить.

Он сказал это, так как боялся, что его жизнь окажется под угрозой, когда Оуян Шаншань заберут.

– Кто этот бандит? – Цинь Хаодуну было очень любопытно, кто же этот парень, который так смело, ведёт себя в Цзяннане.

Лю Хуацян, немного пожался и, наконец, сказал, – Это молодой господин семьи Налань, Налань Уфэн. Вы знаете кто такие семья Налань? Мы не может себе позволить, оскорбить их.

– Налань Уфэн?

Цинь Хаодун обернулся, чтобы взглянуть на Налань Ушуан с заинтригованным лицом.

Лицо Налань Ушуан резко помрачнело. Она слышала, что ее двоюродный брат доставлял много хлопот, но был под защитой семьи. Но столкнуться с этим воочию, для неё было сюрпризом.

В этот момент снаружи донёсся шум шагов. Высокомерный голос вопил, – Лю, как там тебя? Где девушка, которую я попросил тебя отправить мне? Ты хочешь, чтобы твое дело продолжалось или нет?

Он был совсем не таким человеком, как тот, кто жил в доме Налань Цзе. Он был так высокомерен, оказалось, он притворялся хорошеньким перед Налань Цзе.

Войдя в помещение, он посмотрел на Оуян Шаньшань. Его глаза застыли, другие были проигнорированы.

– Лю Хуацян, ты, что хочешь умереть? Девушка же здесь? Почему ты сказал, что ушла? Это неуважение семьи Налань!

Лю Хуацян ответил с огорчённым лицом, – Господин Налань, это не то, что вы подумали!

Он смущённо посмотрел на Цинь Хаодуна, так как не мог позволить себе раздражать Налань Уфэна и не мог злить этого молодого человека.

– Я тебя спрашиваю про девушку, почему ты смотришь на кого-то ещё?

Налань Уфэн пристально посмотрел на Лю Хуацяна, и увидел, что его лицо распухло. Он выглядел жалким, и все его телохранители, которые прятались по углам, тоже были опухшими.

Наконец он почувствовал что-то не так. Он обернулся и увидел Цин Хаодуна и Налань Ушуан с другой стороны.

– Ку-кузина! – Налань Уфэн никак не ожидал встретить здесь Налань Ушуан.

Обычно, он никакого внимания не обращал на других людей, но кузину разозлить он не мог, потому что её положение в семье было намного выше его.

Налань Ушуан сказал с угрюмым лицом, – Как импозантно, кузен. Как ты принимаешь женщину из семьи Налань? Я обязана подойти к дедушке и расхвалить тебя.

– Не делай этого… Пожалуйста! – Налань Уфэн задрожал, больше всего в семье он боялся Налань Цзе. Его праведный дедушка сломал бы ему ногу, если бы знал, в какие игры тот играет со знаменитостями.

– Ушуан, я просто подшутил над боссом Лю. Не то, что ты подумала, – после этого он повернулся к Лю Хуацяну и спросил, – Ведь так? Босс Лю?

– А? – Лю Хуацян не ожидал, что молодой хозяин семьи Налань, уже не был таким высокомерным, и сразу же отступил. Выглядел он смущённым и не знал что происходит. Поняв это, он поспешно кивнул и сказал, – Да-да! Господину Налань очень нравился шутить надо мной!

Но лучше ему от этого не было, ведь теперь ему пришлось оказаться дилемме между Налань Уфэном и Цинь Хаодуном. Ему было интересно, откуда же взялся этот молодой человек. Все его телохранители были крепкими парнями, и даже Налань Уфэн немедленно отступила из-за девушки, которую он привёл.

Налань Ушуан выглядела отстранённой, она сказала, – Кузен. Шаньшань и я теперь сёстры. Я не пощажу тебя, если узнаю, что ты пересекаешься с ней.

– Конечно, я не буду пересекаться с ней! Я пошутил! Если ты с мисс Оуян хорошие друзья, она и моя сестра. С этого момента я никому не позволю обижать её.

Налань Уфэн сказал это, ударяя себя в грудь, с праведным лицом. Затем он повернулся к Лю Хуацяну и сказал, – Ты меня слышишь? Она - хороший друг моей сестры. Заботься о ней и не расстраивай, иначе ты пострадаешь.

Лю Хуацян выглядел удручённым. Он подумал про себя, что парню действительно стоило бы быть актёром, с такими актёрскими данными, ведь играл он лучше многих звёзд, с премией Оскар.

Вся его жизнь теперь была в миниатюрных руках Оуян Шаньшани. Он был бы признателен, если бы Оуян Шаньшань ничего не испортила.

Проявив свои манеры, Налань Уфэн сказал, – Ушуан, я тут вспомнил, что у меня есть дела, поэтому должен первым уйти.

После этого он сбежал со своими телохранителями.

Лю Хуацян вздохнул с облегчением. Наконец- то он пережил это. Похоже, Налань Уфэн больше никогда не будет доставлять ему неприятности.

Его обида на Цинь Хаодуна испарилась.

Когда всё улеглось, Налань Ушуан отвела Цинь Хаодуна в школу боевых искусств, о которой они говорили.

Как Налань Ушуан и говорила, место занимало большую площадь. Офисные здания, помещения для персонала, учебные площадки и учебное оборудование были доступными. Здесь было идеальное место для охранной компании.

Видя, что Цинь Хаодуну тоже понравилось, Налань Ушуан подписала контракт с руководителем школы. С тех пор это место принадлежало «Папе охранной компании».

После напряженного дня он поехал вечером в детский сад, чтобы забрать малышку.

Он уже собирался уходить, но когда он взял девочку, Учительница Ван Цзяни сказала ему, – Мистер Цинь, подождите, мне нужно вам кое-что сказать.

– Хорошо. Что? – Цинь Хаодун посмотрел на Ван Цзяни.

Девушка была хорошенькой, и выглядела милой.

Ван Цзянь сказала, – Вот в чём дело. Город Цзяннань организует конкурс детского пения. Я думаю, что Тан Тан хорошо поёт. Ей стоит принять в нём участие. И независимо от того, каков будет результат, это всё равно будет полезно для неё.

Маленькая девочка обняла шею Цинь Хаодуна и сказала, – Папа, Тан Тан хочет петь! Я хочу участвовать в конкурсе!

Цинь Хаодун сказал, – Хорошо, я запишу её.

Всем сердцем он хотел, чтобы маленькая девочка принимала участие в разных мероприятиях и росла счастливой.

– Хорошо, я зарегистрирую её имя. Пожалуйста, отвезите её в Городской художественный музей Цзяннаня на пробу в воскресенье утром, и это будет послезавтра, в девять часов. Я тоже буду там.

Цинь Хаодун подумал, что время идёт быстротечно, и снова наступила пятница.

Он попрощался с Ван Цзяни и вышел из детского сада с малышкой. У ворот они встретили Лин Момо, которая, только что приехала.

– Мама! Мама! Я собираюсь принять участие в конкурсе пения!

Весело сказала маленькая девочка.

Цинь Хаодун рассказал Лин Момо, что малышка собирается принять участие в конкурсе певцов. Лин Момо сказала, – Будет здорово, поучаствовать в мероприятиях, я согласна. Но мы собираемся работать в эти выходные, поэтому я не смогу взять её на конкурс.

– Ничего. Ты делай свои дела. А я отвезу её туда, – Цинь Хаодун после спросил, – Что происходит в последнее время? Почему ты так занята, даже по выходным?

Он был формальным сотрудником Лин-Групп, и был там всего полдня. Поэтому он мало знал о том, как продвигаются дела группы.

Лин Момо посадила маленькую девочку в машину, а затем сказала Цинь Хаодуну, – Основная работа Лин-Групп - ювелирные изделия. Я была занята организацией большой выставки нефритовых необработанных драгоценных камней. Сегодня первый день выставки. Она началась с утра.

– Эта выставка - самое большое событие, которое я организовала, с тех пор как я президент. Для меня это очень важно и я должна сделать всё возможное.

Цинь Хаодун сказал, – Хорошо. Просто делай свою работу. Я позабочусь о нашей маленькой девочке.

На следующее утро, Лин Момо отправилась на работу, хоть это и была суббота. Поскольку вся группа оставалась на дежурстве в тот день, у Цинь Хаодуна не было причин оставаться дома и отдыхать. Он тоже должен был идти на работу, так как тоже был членом группы.

– Папочка, мамочка! Тан Тан тоже хочет пойти с вами на работу! – сказала малышка прыгая.

Цинь Хаодун ответил, – Работа - это для взрослых. Ты ещё маленькая. Просто поиграй с Дамао и Эрмао дома.

Дома у них было несколько нянь, поэтому переживать о том, что у маленькой девочки нет людей, с которыми можно играть, не стоило.

Маленькая девочка надулась и больше ничего говорила, потому что Лин Момо никогда не брала её на работу.

Но Лин Момо сегодня делала всё не как обычно, и она сказала, – Давайте возьмем Тан Тан с нами!

– А ты не занята? – Цинь Хаодун удивленно спросил.

– Но ты же будешь там!

– Но я тоже буду занят!

Цинь Хаодун полагал, что сегодня у него будет много пациентов на работе.

– Просто возьми её. Ты будешь ещё больше занят, если не возьмешь её с собой, – интригующе сказала Лин Момо.

– Что? – Цинь Хаодун не сразу понял её, и не знал, что она имела в виду.

– Отлично, папа, Тан Тан хочет пойти с тобой на работу! – малышка держала его за ногу.

– Хорошо, тогда пошли!

Цинь Хаодун ненавидел оставлять малышку дома одну. Теперь, когда Лин Момо согласилась, он, наконец, мог взять её с собой.

Когда они прибыли в здание Лин-групп. Цинь Хаодун и Лин Момо пошли разными путями. Он провел маленькую девочку в лазарет.

Как только дверь открылась, Чжан Чжицзе воскликнул, – Вот ты, мой спаситель! Эти женщины собираются выбить дверь лазарета, если ты не явишься!

После этого он посмотрел на малышку в руках Цинь Хаодуна и с удивлением спросил, – Братан, где ты украл такого миленького ребёнка?

– Дядя! Тан Тан не украли; он мой папа!

Заворчала малышка.

– Она действительно твоя дочь? – спросил Чжан Чжицзе, глядя на Цинь Хаодуна с недоверием.

– Конечно, да.

Цинь Хаодун чувствовал, что придётся ещё объяснять про малышку, и ответил положительно. Он посмотрел на свой стол, на нём были собраны всевозможные закуски и цветы.

Он удивленно поинтересовался, – Брат Чжан. Что это? Откуда эти вещи?

– Спрашиваешь…Эти прекрасные девушки в нашей компании с ума сошли эти дни, они приходили сюда, искали тебя каждый день, принося цветы и закуски. Всё что на столе, это только часть. Ещё большую часть я положил в шкаф, так как больше не было места.

Цинь Хаодун улыбнулся, он был удивлен; поскольку люди посылали ему закуски, маленькая девочка могла брать их.

Он сел за стол с Тан-Тан на руках и начал есть еду на столе. В это же время, женщина спрашивала у двери, – Здесь ли доктор Цинь?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 65. Хороший трюк**

Глава 65. Хороший трюк

Вошла молодая девушка лет двадцати. Она была очень красивой и с горячей фигурой.

Было видно, что сегодня она тщательно подбирала наряд. Её короткая футболка и узкие джинсы подчеркивали фигуру; а её ложбинка на груди была особенно заметной.

Увидев эту девушку, Чжан Чжицзе не мог не поправить очки и быстро сглотнул.

– Что вас беспокоит?

Перед входом в дверь у девушки был соблазнительный взгляд, но она сразу же занервничала, увидев малышку на руках Цинь Хаодуна.

Вместо ответа на вопрос Цинь Хаодуна, она спросила, – Доктор Цинь, кто этот ребёнок?

– Меня зовут Тан Тан. Это мой папа!

Вежливо сказала малышка, разрывая мешок с вяленым мясом.

Цинь Хаодун сказал, – Я смогу осмотреть вас, хоть и забочусь о ребёнке. Что вас беспокоит?

– Всё в порядке. У меня всё неожиданно прошло.

Женщина повернулась и ушла; Цинь Хаодун оставался в недоумении.

Затем другие женщины приходили в клинику одна за другой, но, увидев, что Цинь Хаодун держит ребенка, они сразу же уходили. Не так много людей пришли, чтобы действительно увидеть доктора. У Цинь Хаодуна было неспешное утро.

Только тогда он понял намерение Лин Момо. Она была настоящим президентом и была очень хороша в таких трюках. Она помешала многим женщинам преследовать его просто с помощью малышки.

В обеденное время, когда Цинь Хаодун взял малышку в столовую, таких как последняя, ситуаций не происходило. Он спокойно поел с Чжан Чжицзе.

После обеда он отвёз малышку в кабинет Лин Момо. Прежде чем он успел сказать несколько слов, дверь открылась, Ан Биру задыхалась.

Цинь Хаодун удивился. Ан Биру была помощником Лин Момо. Она всегда была спокойной и никогда не паниковала.

– Сестра Ан, что случилось?

Лин Момо слегка нахмурилась. Эта выставка нефритового камня была очень важна для неё. Поэтому она попросила Ан Биру смотреть за всей выставкой. Почему она внезапно вернулась?

– Босс Лин, кое-что… кое-что случилось! – сказала Ан Биру задыхаясь.

– Что случилось?

– Наша выставка камня жадеита только вчера открылась. А сегодня семья Фэн тоже проводит ещё одну выставку жадеита прямо перед нами.

Лицо Лин Момо изменилось. Лин-Групп вложила много денег в выставку и материальных ресурсов в рекламу по всей стране. Эффект получился хорошим, всё заполонили бизнесмены - жадеиты и любителей азартных игр, приехавшие со всей страны.

Но семья Фэн провела выставку необработанных камней прямо перед ними, что означало, что Лин-Групп потратила деньги, чтобы помочь им в рекламе, и они просто «прохлаждались и наслаждались плодами чужого труда»?

Самым важным здесь было то, что Фэн-Групп всегда была крупнейшим конкурентом Лин-Групп на рынке нефрита. Теперь они ещё и провели такую же выставку необработанного камня. Было очевидно, что они действуют против Лин-Групп.

Ан Биру продолжила, – Хуже всего, то, что размер их выставки не меньше нашей, и все их камни из старых шахт в Мьянме. Они сделали нас по качеству необработанного камня.

– Что? Не может быть! – Лин Момо встала и сердито сказала, – Когда мы пошли покупать старые шахты, «Нефритовая банда» сказала, что они не будут вести продажи в страну в этом году. Почему вместо этого они продали их семье Фэн?

Ан Биру расстроенно сказала, – Я не знаю. В любом случае, теперь все гости ушли к семье Фэн. Если так пойдет и дальше, мы даже не возместим стоимость выставки, которую готовили полгода.

– Ну, пошли и посмотрим!

Сказала Лин Момо и поспешила. Ан Биру последовала за ней. Цинь Хаодун подумал об этом и пошёл за ними с малышкой на руках. Если его женщина попадёт в беду, он должен ей помочь.

Зайдя в автобус, Лин Момо спросила, – Ты почему здесь?

Цинь Хаодун сказал, – Следить за твоей ситуацией. И я никогда раньше не видел жадеитовых камней.

– Да! Да! Я тоже хочу посмотреть! – отозвалась малышка.

Лин Момо и так было тяжело, и она ничего не сказала.

Цинь Хаодун спросил, – Ты только что упомянула Нефритовую банду, что это?

Лин Момо ответила, – Необработанные драгоценные камни производятся только в Мьянме, и качество камня из старых шахт самое лучшее. Хотя и в других местах есть необработанные драгоценные камни, их качество намного хуже.

Нефритовый экспорт Мьянмы полностью контролировался Нефритовой бандой. Будучи крупной нефритовой компанией, Лин-Групп приходилось иметь дело с «Нефритовой бандой», и они хорошо ладили в последние годы.

Но в начале этого года Лин-Групп предложила импортировать партию нефритовых камней старых шахт, и банда отказалась, заявив, что они не готовы продавать старые шахты в этом году.

– Мы купили все нефритовые камни в других местах, качество которых, естественно, уступает качеству старых шахт.

Теперь Фэн-Групп вывезла все старые камни для проведения выставки и победила Лин-Групп. Это показало, что семья Фэн, должно быть, посмеивалась над ними.

Ан Биру также с негодованием сказала, – Возможно, семья Фэн плела интриги в Нефритовой банде, и они вместе замышляли что-то против нас.

Во время беседы кортеж прибыл на выставочную площадку нефритового камня, которая была выставочным центром жадеита, специально подготовленным для проведения выставок крупных компаний.

Сойдя с автобуса, Цинь Хаодун увидел, что это место заполнено различными видами жадеитовых камней, которые на вид не сильно отличаются от обычных камней, но он отчетливо ощущает разницу.

Художник мира совершенствования обладал острым чувством Духовной Ци. Так как Цинь Хаодун был Императором Зеленого Леса, дух его был могущественным. Он точно понимал, у какого необработанного драгоценного камня было много Духовной Ци, а у какого – нет.

– Босс Лин, посмотрите! Напротив, выставка, проводимая семьей Фэн.

Ан Биру сказала указав на противоположную выставочную площадь.

Цинь Хаодун посмотрел в указанном направлении и увидел множество камней, сложенных с противоположной стороны. Их масштаб был ничуть не меньше, и Духовное Ци камней было явно сильнее.

В чем было дело? Чем лучше качество, тем больше Духовной Ци? Означало ли это, что Духовной Ци была в нефрите, и чем больше духовной Ци, тем лучше его качество?

Лин Момо полностью отличалась от Цинь Хаодуна. Она видела только волнения людей на выставке семьи Фэн, в то время как она вложила огромные деньги в свою выставку, и если всё так же продолжилось, потеряла бы их.

– Босс Лин, что нам делать? – спросила Ан Биру.

Лин Момо нахмурилась, потому что ничего не могла с этим поделать. Все люди, которые пришли на выставку, были экспертами. Качество камней можно было увидеть с первого взгляда. Камни на её стороне уступали камням из старых шахт на противоположной стороне. Людей было слишком сложно вернуть.

Как будто не почувствовав настроения Линь Момо, Цинь Хаодун указал на нефритовый камень и спросил, – В нём действительно есть нефрит?

Лин Момо вздохнула и терпеливо сказала, – Существует определенная вероятность того, что нефрит содержится в камне. Причина, по которой необработанные драгоценные камни старой шахты известны, заключается в том, что возможность наличия нефрита высокая.

– Есть ли способ посмотреть сквозь эти камни и выяснить, у кого из них есть нефрит, а у кого нет нефрита?

– Это невозможно, – сказала Лин Момо, – Никакие современные технологии не могут проникнуть в нефритовый камень. В противном случае, не было бы никакого азарта.

– Наша выставка камня позволяет покупателям делать ставки, у какого камня есть нефрит, а у какого нет. Так называемый, «бедный или богатый, рай или ад, всё лежит на одном уровне», это относится к индустрии азартных игр с камнями.

Ан Биру добавила, – Есть такие эксперты, которые могут сделать выводы на основе внешнего вида необработанного камня, хотя и не на 100% точные, но это гораздо лучше, чем делать ставку наудачу.

Цинь Хаодун сказал, – О, мне всегда везло. Как насчёт того, чтобы проверить?

Он хотел посмотреть, были ли его выводы правильными. Если интенсивность Духовной Ци была напрямую связана с качеством нефрита, это была совсем не плохая перспектива.

Лин Момо сказала, – В любом случае, все камни принадлежат нашей группе. Что бы ты ни выбрал, ты можешь попросить камнереза разрезать его для тебя.

Цинь Хаодун взял камень по цене 2000 и передал его резчику, который бездельничал и скучал рядом с ним, потому что гостей не было.

Видя, что прибыль приближается, каменщик быстро порезал камень, но в нём ничего не было, и 2000 юаней превратились в кучу пустых камней.

– Мальчик, ты проиграл пари! – сказал каменщик.

Цинь Хаодун не расстроился. Как он и ожидал, у камня не было энергии, поэтому в нём не было нефрита.

Затем он случайно выбрал другой камень с небольшой Духовной Ци. Когда его разрезали, внутри был зелёный нефрит размером с яйцо, и его качество было не очень высоким.

Тем не менее, Ан Биру сказала, – Доктор Цинь, вам действительно везёт, вы можете выиграть всего двумя ставками. Этот камень поможет вам восстановить свою потерю.

Цинь Хаодун только что увидел, что цена камня составляет 20 000 юаней, то есть обыкновенный нефрит размером с яйцо может быть продан более чем за 20 000 юаней. Оказалось, это было действительно ценно.

– Это только начало. Уверен, мне повезет ещё больше.

Во время разговора он выбрал другой камень с более яркой Духовной Ци и отправил его камнерезу, – Мастер, вы должны быть осторожны. Я думаю, что в этом камне должен быть нефрит.

– Не волнуйся, парень. Я очень точен.

Камнерез был действительно опытным. Он быстро отполировал участок с одной стороны камня шлифовальным кругом, он очень внимательно полировал его.

Вдруг его лицо изменилось, и движения стали более аккуратными. Затем он остановил машину и взял тряпку, чтобы стереть порошок с камня, а после вылил немного воды на него.

Теперь они увидели, отполированный участок, который был ярко-зелёного оттенка, как чистая осенняя вода.

– Зелёный, это зелёный! – Ан Биру встревоженно воскликнула.

Лин Момо тоже была удивлена. Она была экспертом после стольких лет нефритового бизнеса. Зеленый цвет этого камня очень близок к типу льда. Пока в камне содержится такой материал размером с яйцо, его цена будет более 1 миллиона юаней.

Камнерез сказал, – Мальчик, теперь, когда ты выиграл ставку на этот камень, ты хочешь продолжить?

Цинь Хаодун достиг своей цели, этот факт подтвердил его предположение, о том, что чем богаче Духовная Ци необработанного камня, тем лучше нефрит в нём.

Он равнодушно махнул рукой и сказал, – Мне всё равно; я просто проверял свою удачу. Этот камень принадлежит президенту Лин. Это ей решать!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 66. «Налёт» на необработанные драгоценные камни**

Глава 66. «Налёт» на необработанные драгоценные камни

Лин Момо не церемонилась. Она сказала Ан Биру, – Отправь этот материал в зону полудрагоценных камней, чтобы как-то повысить популярность нашей стороны.

Необработанные камни на их стороне были не из старых шахт, поэтому скорость добычи жадеита была довольно низкой. Такой полудрагоценный материал из ледяного типа был самым ценным.

Ан Биру попросила двух рабочих отнести нефритовый камень в зону полудрагоценных камней, и малышка с радостью последовал за ними.

Цинь Хаодун отшёл с Лин Момо за ближайший угол и прошептал, – Я могу вам помочь.

– Что ты имеешь в виду? – Лин Момо была в недоумении. Она не знала, что пытался сказать Цинь Хаодун.

– Я могу помочь вам победить Фэн-Групп на выставке.

– Ты что, шутишь? Как такое возможно? Все их материалы из старых шахт, их качество намного лучше, чем у нас.

Лин Момо совершенно не поверила ему. Она не могла представить, как Цинь Хаодун может помочь ей.

Цинь Хаодун сказал, – Конечно, я не шучу, если ты доверяешь мне, я могу тебе помочь.

Видя, что говорит он серьезно, Лин Момо сказала, – Я тебе верю. Скажи, как ты можешь мне помочь?

– Не спрашивайте меня, как тебе помочь, но мне нужно много денег. Сколько у тебя личных сбережений?

– Более 100 миллионов юаней, – затем Лин Момо спросила, – Зачем использовать мои личные деньги? Это для бизнеса нашей группы, я могу получить средства Лин-Групп.

План Цинь Хаодуна был очень простым: пойти на выставку Фэн-Групп и купить все камни с богатой Духовной Ци, которые могли бы принести прибыль. Это не только нанесёт удар по Фэн-Групп, но и прибавит много денег.

Однако он также знал, что Лин Момо была только генеральным директором Лин-Групп. У неё было не так много акций. Такого рода выгоду, целесообразно было отдавать только его женщине, остальные люди из Лин-Групп не должны были этим воспользоваться.

– Не спрашивай больше об этом. Если ты мне доверяешь, дайте мне 100 миллионов юаней, я всё устрою.

– Ну, это все мои деньги в этой карточке. Пароль - день рождения Тан-Тан.

Лин Момо без колебаний достал банковскую карту. Её жизнь была в руках Цинь Хаодуна. Конечно, она переживала о такой сумме денег.

Цинь Хаодун взял карточку и сказал с улыбкой, – Не волнуйся, ты не разочаруешься.

Любопытно, как она так решилась довериться Цинь Хаодуну, но вопросов больше она ему не задавала.

Приближался вечер, который был самым оживленным временем выставки камней. Была середина лета, и погода к югу от реки Янцзы была слишком жаркой. Многие люди решили прогуляться вечером и попытать счастье, купив несколько необработанных драгоценных камней.

Среди толпы молодой человек был особенно заметным. Рядом с ним стояла очень красивая женщина с девочкой в розовом и две белые, похожие на снежки, собаки.

Этим человеком был Цинь Хаодун. Во второй половине дня он вернулся в свою охранную компанию и опустошил большой склад. Он взял малышку и Дамао и Эрмао на рынок необработанных драгоценных камней, к вечеру. Налань Ушуан всё знала и пошла вместе с ним.

Цинь Хаодун бродил по рынку нефритовых камней и обнаружил, что маркетинг в основном такой же, как у Лин Момо. Весь рынок был разделён на четыре региона ABCD.

Среди них жадеитовые камни в зоне А были самыми дорогими, и цена, как правило, превышала один миллион юаней. Те, кто находился в зоне B, стоили от ста тысяч до одного миллиона юаней. Те, кто располагался в зоне C, были оценены в диапазоне от десяти тысяч до ста тысяч юаней. Зона D, это были дешёвые товары, стоимость которых не превышала десяти тысяч юаней, от сотен до тысяч.

Он подсчитал, что 100-миллионного фонда Лин Момо было достаточно, чтобы купить все камни, которые могли бы удвоить ставку.

Когда он подсчитывал всё это, к нему подошёл мужчина средних лет в золотых очках. Сначала он с большой любовью посмотрел на Дамао и Эрмао в ногах Цинь Хаодуна, а затем сказал, – Брат, ты продаешь этих двух собак?

Малышка считала Дамао и Эрмао своими друзьями. Услышав, что кто-то хочет купить их, она сразу сказала, – Не для продажи! Не для продажи! Дамао и Эрмао - мои собаки, они не продаются.

Дамао и Эрмао, казалось, чувствовали намерение мужчины средних лет, смотрели на него враждебно, и недовольно рычали.

Мужчина средних лет засмеялся над малышкой и сказал, – Маленький милашка, этих двух собак можно обменять на большие деньги, и тогда ты сможешь купить много вещей, которые тебе нравятся.

Затем он повернулся к Цинь Хаодун и сказал, – Младший брат, у меня много денег. У меня есть два хобби в жизни. Во-первых, я люблю нефрит и украшения. Во-вторых, я люблю собак, особенно чистокровных тибетских мастифов.

– Я могу сказать, что эти собаки - очень редкие чистые породы снежных мастифов. Я не позволю вам продешевить, один за 5 миллионов юаней, два за 10 миллионов юаней, как на счёт этого?

Сказанное им, сразу привлекло внимание окружающих. Все думали, что Дамао и Эрмао были просто двумя собаками. Было неожиданно, что они стоили столько денег. Вокруг сразу собрались люди.

Малышка испугалась, она обняла шею Цинь Хаодуна и закричала, – Папа, не продавай Дамао и Эрмао, они мои друзья.

– Не волнуйся, папа их не продаст, – Цинь Хаодун улыбнулся Цянь Доудо и сказал, –Господин Цянь, видите, моя дочь не согласна. Я не буду продавать этих двух собак.

Цянь Доудо не сдавался. Он сказал, – Мне действительно нравятся эти две собаки, мой младший брат. Что если я заплачу по десять миллионов юаней за каждую собаку, хорошо?

Как только он закончил говорить, в толпе начался переполох. Нормальный человек мог бы стать богатым и жить без забот с 20-ю миллионами юаней.

– Продайте их, молодой человек, ваши две собаки не могут стоить больше ...

– Да, молодой человек, один на десять миллионов, два - на 20 миллионов, цена ведь не низкая ...

Цинь Хаодун не поддавался. Во-первых, он никогда бы не продал то, что нравилось его дочери, за любую цену. Во-вторых, эти два снежных мастифа прошли через очищение костного мозга и стали практически мифическими животными. Они не могли быть измерены деньгами вообще.

– Извините, я не буду их продавать …

Цинь Хаодун сказал это, и собрался уходить с Дамао и Эрмао. Но Цянь Доудо снова сказал, – Брат, по тридцать миллионов за них обоих!

Цинь Хаодун обернулся и улыбнулся ему, – Мистер Цянь, я не буду продавать их, даже если вы заплатите триста миллионов юаней.

Цянь Доудо был разочарован, потому что молодой человек действительно не хотел продавать своих собак. Он вынул визитную карточку из кармана и передал Цинь Хаодуну,

– Младший брат, давай подружимся. Если у тебя появится идея, продать собак, обязательно позвони мне первым.

Хотя Цинь Хаодун никогда бы и не подумал о продаже Дамао и Эрмао, он взял визитную карточку из вежливости и взглянул на неё, на ней было написано, – Президент Цзяннаньской нефритовой ассоциации и главный оценщик ювелирных изделий Хуася - Цянь Доудо.

После этого Цинь Хаодун начал покупать необработанные драгоценные камни, начиная, с Зоны А. Он покупал все драгоценные камни, которые могли бы подорожать.

Перед приездом сюда, он хорошо подготовился. Сразу после оплаты его люди загружали камни в грузовик и отправляли их на склад «Папы охранной компании».

Пройдясь по магазинам, вскоре он скупил все высококачественные нефритовые камни в трех районах ABC.

Он отличался от других покупающих нефритовые камни. Он сразу понимал, какие из них наполнены Духовной Ци, так что не было никакой необходимости выбирать. Он просто записывал код и покупал их напрямую.

Такой вид покупок, похожий на покупку капусты мгновенно привлёк внимание присутствующих. Только тогда они заметили, что этот обычно одетый молодой человек был настолько щедрым, что потратил почти 70 или 80 миллионов юаней в мгновение ока. Неудивительно, что тогда он не был потрясен 30 миллионами юаней.

Хоть он и привлёк внимание организаторов выставки, но никто не переживал, так как большинство камней, которые он купил, выглядело скромно. Они считали, что молодой человек, разбазаривающий деньги, был сыном богачей.

Вскоре Цинь Хаодун отправился в Зону D. Внезапно раздались дикие вопли, когда он записывал код необработанных драгоценных камней, которые хотел купить.

Он оглянулся и увидел двух телохранителей в черных костюмах, которые закрывали свои окровавленные запястья и в ужасе смотрели на Дамао и Эрмао.

Дамао и Эрмао росли так быстро, что были уже почти размером с человека. Они сердито смотрели на двух мужчин, иногда рыча.

– Дамао и Эрмао, вернитесь!

Цинь Хаодун позвал двух снежных мастифов, немного удивленно. Они были довольно спокойными и, как правило, они стали бы нападать на людей.

– Чьи это проклятые собаки? – заревели два телохранителя в чёрном.

Налань Ушуан предложила погулять с Тан-Тан, чтобы Цинь Хаодун мог записать коды нефритовых камней. В это время малышка закричала на руках, – Папа, они хотели вырвать собак, и собаки покусали их!

Цинь Хаодун понял, что произошло. Они хотели украсть их, так как просто узнали ценность Дамао и Эрмао.

Он шагнул вперёд и сказал двум телохранителям, –Скажите, почему вы пытались схватить моих собак?

– Я заказала это, – из за толпы прозвучал грубый голос, а затем вошла высокомерно осматривающаяся женщина.

Если Налань Ушуан была прекрасна и безупречна как фея, то эта женщина была её полным антонимом. Она была очень неповоротливой. Будучи ростом, 1,5 метра, весила она около 160 или 170 килограммов, плюс на её лице было полно веснушек.

В итоге можно было сказать, что если бы её лицо оценивалось, то получило бы меньше 0.

Женщина была довольно высокомерна, будучи при это очень уродливой. Она подошла к Цинь Хаодуну с пренебрежением и сказала, – Я полюбила этих двух собак. Скажи, сколько ты хочешь?

Цинь Хаодун не хотел снова смотреть на неё, и не был расположен разговаривать с такой женщиной, поэтому холодно ответил, – Не для продажи!

Лицо уродливой женщины стало строгим. Она закричала, – Мальчик, я, Чжоу Цуйцуй, я уже в лице тебе сую эти деньги. Разве ты не знаешь, что такие услуги нужно высоко ценить?

– Чжоу Цуйцуй, эта женщина Чжоу Цуйцуй…

– Кто такая Чжоу Куйсуи? Она знаменита?

– Возможно, вы не знаете Чоу Цуйцуй, но, наверное вы слышали, как её брат Чоу Тяньху, глава бирманской Нефритовой банды ...

– Боже мой, молодой человек в опасности, никто не может позволить себе обидеть сестру Чжоу Тяньху ...

Услышав разговоры окружающих её людей, Чжоу Цуйцуй была горда. Она привыкла полагаться на силы Нефритовой Банды. Она крикнула, – Две собаки, одна тысяча юаней. Я забираю их.

Цинь Хаодун тоже чётко слышал разговоры окружающих. Неудивительно, что женщина была так высокомерна. Она была сестрой босса Нефритовой банды, но она всё ещё была никем в его глазах.

Он взглянул на Чжоу Цуйцуй и сказал с игривой улыбкой, – Ты не виновата, что родилась такой уродливой, но не нужно выходить и пугать людей. А если собаки испугаются тебя и укусят?

Как только он закончил говорить, Дамао и Эрмао притворились, что они действительно напуганы Чжоу Цуйцуй, и бросились к ней.

Двое телохранителей пытались остановить их, но Дамао и Эрмао были настолько проворны, что развернулись и прикусили Чжоу Цуйцуй.

Два снежных мастифа обладали человеческим интеллектом, поэтому обычно они не причиняли людям вреда. Вместо этого они разорвали штаны Чжоу Цуйцуй на куски, оставив одно нижнее белье.

– Ну подожди ублюдок! Ты заплатишь за это.

Чжоу Цуйцуй закричала и убежала, и два её охранника быстро последовали за ней.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 67. Азартные игры с камнями**

Глава 67. Азартные игры с камнями

Разогнав толпу, Цинь Хаодун начал «налетать» на высококачественные нефритовые камни в Зоне D.

Цены на сырьё в Зоне D были самыми низкими. Но по сравнению с другими тремя частями, количество камней там было самым большим. Из-за их низкой цены, риски в азартной игре были очень высокими. Машина была почти заполнена камнями, когда он прошёлся уже по половине территории.

Он заплатил по номеру заказа и забрал камни. Он хотел продолжить отбор, но внезапно раздался шум, и большая группа телохранителей бросилась окружать их.

За Фэн Тиандой, молодым господином Фэн-Групп, последовала Чжоу Цуйцуй, она только что переоделась.

– Дорогая, кто посмел издеваться над тобой? Я изобью его так, что мать родная не узнает.

Высокомерно сказал Фэн Тианда.

Цинь Хаодун всё понял. Неудивительно, что Фэн-Групп была в партнёрских отношениях с Нефритовой бандой. Фэн Тианда женился на этой уродливой женщине и затем стал хозяином Нефритовой банды.

Увидев красавца Фэн Тианду с Чжоу Цуйцуй уродливей которой и быть, не могло, он внутренне покачал головой. Казалось, что члены такой большой семьи, никак не могли устроить нормальный брак. И всё у них основывалось только на материальных интересах.

Чжоу Цуйцуй показала на Цинь Хаодуна и закричала, – Тианда, этот бледный малолетка издевался надо мной, забери этих двух собак для меня.

Цинь Хаодун слегка нахмурился. Похоже, женщина была настолько избалована, что ей захотелось изъять Дамао и Эрмао у него на глазах.

– Не волнуйся, только две эти собаки? Я легко заберу их для тебя. На юге реки Янцзы нам никто ничего не сможет сделать, – Затем Фэн Тианда увидела Цинь Хаодуна, он стиснул зубы и сказал, – Мальчик, это ты!

В последний раз его унижали у ворот Лин-Групп. Цинь Хаодун не только безжалостно избил его, но и Налань Уся поместила его под стражу на один день.

Он согласился на брак, предложенный главой Нефритовой банды, в первую же секунду после того, как ему это предложили. Благодаря отношениям с Чжоу Цуйцуй он мог использовать силы Нефритовой Банды для уничтожения Лин-Групп.

Чжоу Тяньху, наконец, нашёл мужчину для своей безобразной сестры, поэтому он был рад подарить семье Фэн море старинных необработанных драгоценных камней, что позволило Фэн Тианде провести выставку прямо напротив Лин-Групп.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Это я, Фэн Тианда. Судьба снова свела нас вместе!

– Мальчик, ты сам себя отправил к моим дверям, – Фен Тианда махнул своей огромной рукой и крикнул телохранителю, стоявшему позади него, – Иди! Сломай конечности парню и выбрось женщину. Но оставь двух собак.

Хотя он знал, что Цинь Хаодун был очень хорош в боевых искусствах, он думал, что победит его. С таким количеством телохранителей он, безусловно, мог контролировать ситуацию.

Как только он закончил говорить, он услышал пронзительный тон, – Фэн Тианда, кого это ты сказал, что хочешь выбросить?

Налань Ушуан держала малышку на руках. Фенг Тианда ещё не успел разглядеть ясно её лицо. Он увидел, что это была старшая дочь семьи Налань.

– Мисс ... Мисс Налань, я не знал, что вы здесь, – Фенг Тианда быстро поднял руку, чтобы остановить охранников, которые собирались драться. У него никогда не хватило бы смелости победить Налань Ушуан.

Хотя Фэн-Групп была сильны, их нельзя сравнивать с семьей Налань, иначе он не был бы побеждён Налань Уся.

Но он не понимал, почему две принцессы из семьи Налань имели такие хорошие отношения с этим бледным парнем. Ещё недавно Налань Уся была неравнодушна к Цинь Хаодуну. А теперь Налань Ушуан стояла с ним, держа ребёнка на руках. Что происходило?

Остановившись, он смотрел на красивую женщину перед собой, Чжоу Цуйцуй это сразу не понравилось. Она крикула, – Тианда, почему бы тебе не сделать, как я сказала? Схвати мне этих двух собак, быстро.

Фэн Тианда был рассержен. Он отвёл Чжоу Цуйцуй на пару шагов в сторону и прошептал, – Дорогая, это дочь семьи Налань из юга региона реки Янцзы. Мы не можем позволить себе оскорбить их.

На Чжоу Цуйцуй, однако, это совсем не подействовало. Она яростно ревела, – Мне всё равно, кто такие семья Налань. В любом случае, я хочу этих двух собак. Ты не говорил, что твоя семья Фэн ничего не может сделать на юге региона реки Янцзы?

– Моя командирша, разве это не просто две собаки? Подожди, я добуду их для тебя любыми способами!

Фэн Тианда был настолько задавлен, что пытался угодить Чжоу Цуйцуй ради семьи Фэн, но с другой стороны там была дочь семьи Налань, и её он не мог провоцировать.

Он должен был найти какой-то другой способ, чтобы достать этих двух собак, перед ним возникла дилемма.

Он вернулся к Цинь Хаодуну и мрачно сказал, – Мальчик, продай мне своих двух собак, и я спишу тебе всё, что ты делал раньше.

– Не продам! – чётко ответил Цинь Хаодун.

– Ты…– Фэн Тианда хотел взорваться, но терпел, ведь перед ним была Налань Ушуан.

Внезапно, к нему в голову пришла идея. Он сказал, – Мальчик, ты здесь, чтобы купить камни?

Цинь Хаодун кивнул, ему было интересно, что придумал Фэн Тианда.

– Так ты интересуешься необработанным драгоценными камнями?

– Нет, я просто немного о них знаю.

Фэн Тианда спросил, – Осмелишься сделать ставку?

– О, какую ставку? – Цинь Хаодун с интересом посмотрел на него.

– Каждый из нас возьмёт камень, и тот, кто получит камень более высокого качества и с более высокой ценой, выигрывает. Если выиграю я, отдашь мне двух твоих собак, а если проиграю, дам тебе 10 миллионов юаней.

Затем Фэн Тианда нервно посмотрел на Цинь Хаодуна. Будучи молодым господином Фэн-Групп, он очень мало имел дело с необработанными драгоценными камнями. Но думал, что он более проницателен, чем другие.

Больше всего он боялся, что Цинь Хаодун откажется. Если бы он не смог достать двух собак, Чжоу Цуйцуй была бы в бешенстве.

– Хорошо, я сделаю ставку с тобой! – ответил, Цинь Хаодун, – Но ставка, которую ты предложил, слишком мала, сейчас кто-то предлагал мне тридцать миллионов юаней за моих собак.

– Тридцать миллионов - это нормально, если ты не струсишь сделать ставку.

Фэн Тианда без колебаний поднял ставку. Он был на сто процентов уверен, что сможет победить.

Цинь Хаодун сказал, – Но так как две мои собаки здесь, ты должен отдать и свою часть ставки. И поскольку мы делаем ставки, нам нужен рефери и нотариус на тот случай, если ты возьмёшь паршивый камень, но будешь утверждать что он лучше моего.

– Мальчик, я молодой господин семьи Фэн. Я что могу быть таким безответственным?

– Я не уверен, – засмеялся Цинь Хаодун. Такие люди, как Фэн Тианда, были снобами и вообще не имели никакой морали.

– Я буду нотариусом. Не знаю, можете ли вы мне доверять?

Говорящим был человек, предлагавший 30 миллионов юаней за Дамао и Эрмао. Он также был президентом Цзяннаньской нефритовой ассоциации, главным оценщиком ювелирных изделий Хуася, имея хорошую репутацию в этой отрасли, он был очень уместен в качестве нотариуса.

– Президент Цянь, вот ты где! – льстиво произнёс Фэн Тианда, – Конечно, я рад, что могу рассчитывать на то, что председатель Цянь заверит нас.

Цянь Доудо повернулся к Цинь Хаодуну и сказал, – Брат, что ты думаешь?

У Цинь Хаодуна было хорошее впечатление о Цянь Дуодо, поэтому он сказал, – Я тоже доверяю господину Цяню.

Цянь Дуодуо произнёс, – Ну, тогда я должен нотариально заверить эту ставку.

Фэн Тианда вынул чековую книжку и выписал чек на 30 миллионов юаней, который был передан Цянь Дуодо. Цинь Хаодун также приказал Дамао и Эрмао лежать на месте.

Всё было готово, Фэн Тианда спросил, – Теперь мы можем поспорить?

– Конечно, но не ты мне нужен, чтобы победить, – пока другие ничего не понимали, Цинь Хаодун сказал Цянь Дуодо, – Господин Цянь, я одолжу собаку, чтобы первым выбрать камень. Это же не противоречит правилам.

– Хорошо.

Ответил он и с интересом посмотрел на молодого человека. Он столько лет работал в нефритовой индустрии и никогда не слышал, чтобы кто-нибудь выбирал необработанные драгоценные камни с собаками. Хотя нос собаки, конечно, очень чувствительный, трудно было поверить, что так можно понять разницу.

Получив разрешение, Цинь Хаодун указал на Дамао и сказал, – Иди и выбери мне камень.

– Что? – глаза Фэн Тианды полыхнули, он был очень зол, что Цинь Хаодун сравнил его с собакой. Но он ничего не мог поделать; в конце концов, не было никаких ограничений на разыгрываемые камни, поэтому использование собак было допустимым.

Некоторое время он смотрел на Цинь Хаодуна, а затем пошёл выбирать камень.

К этому времени люди всё подходили и подходили, собираясь на месте происшествия. Людям были интересны азартные игры, поэтому им хотелось посмотреть, как молодой человек выбирает камни с собаками.

На самом деле, позволить Дамао и Эрмао выбрать камень, был обманчивый приём.

Собаки отвлекали и держали людей в неведении, пока он выбирал среди необработанных камней.

Дамао сделал так, как приказал Цинь Хаодун. Он быстро побежал к камню весом около двухсот тридцати килограммов и вскочил на него, оборачиваясь и лая.

Все были удивлены, увидев такой ум у собаки. Может ли эта собака действительно выбрать хороший камень?

Цинь Хаодун сказал Цянь Дуодо, – Господин Цянь, поскольку Дамао очень понравился этот камень, я его выберу.

Цена на камне была 5000 юаней. Он заплатил персоналу рынка и купил его.

После того, как сотрудники получили деньги, они сразу же попросили кого-нибудь принести камень на тележке.

В это время Фэн Тианда тщательно выбирал камни один за другим. Полагаясь на свои знания из начальной школы, он тщательно наблюдал за цветом и рисунком необработанных камней.

Через 20 минут он наконец выбрал камень и попросил сотрудников принести его.

После того, как два необработанных камня были разложены, Фэн Тианда вызвал двух камнерезов и начал на месте резать камни.

– Кто пойдёт первым? – спросил Цянь.

– Сначала я!

Фэн Тианда был уверен в своём умении выбирать необработанные камни, и не думал, что камень, случайно выбранный собакой, может быть лучше его.

Получив приказ, каменщик начал резать камень Фэн Тианды.

Режущая машина заревела, и из под неё в разные стороны посыпались каменные крошки,, и вскоре образовалось зелёное пятно.

– Зелёный цвет появился! Как проницательно, вы действительно достойны быть молодым представителем Фэн-Групп.

– Это похоже на семя зелёной фасоли. Кажется, этот необработанный драгоценный камень может стоить более миллиона долларов. Фен Тианда был действительно хорош.

После многократных похвал, Фэн Тианда самодовольно поднял подбородок и с презрением посмотрел на уродливый чёрный камень под ногами Цинь Хаодуна. По его мнению, он выиграл пари.

Менее чем через десять минут резка была закончена; каменщик вылил на него таз с чистой водой, и зелёный жадеит размером с яблоко предстал перед публикой.

Цянь Дуодо протянул руку и взял жадеит, чтобы посмотреть на него. И кивнув, произнёс, – Да, он достиг уровня семени зелёной фасоли, и цена должна быть 1,2 миллиона юаней.

Увидев, что Цянь Дуодо сделал оценку, один бизнесмен-жадеит тут же закричал, – Фэн Тианда, продай его мне за 1,2 миллиона юаней!

– Не продается! – У группы Фэн была собственная ювелирная компания, поэтому Фэн Тианда не продал бы этот нефритовый качественный товар.

Видя, как её мужчина распознал такой хороший кусок нефрита, Чжоу Цуйцуй была горда. Она повернулась к Цинь Хаодуну, – Маленькое бледное лицо, теперь твоя очередь.

Зрители тоже посмотрели на Цинь Хаодуна. Они предполагали, что шансы на победу молодого человека были невелики.

В конце концов, розыгрыш камней зависел от удачи; Не каждый камень нефрита мог быть стоимостью больше миллиона юаней.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 68. Чёрный ледяной нефрит**

Глава 68. Чёрный ледяной нефрит

Слова Чжоу Цуйцуй привлекли всеобщее внимание к необработанному драгоценному камню Цинь Хаодуна, и многие профессионалы не могли не нахмуриться.

– Этот драгоценный камень очень плохой. Нет трещин, нет опоясывающего лишая, нет питонового узора, как из него может получиться нерит…

– Правильно. Это очень опрометчиво, молодому парню, использовать свою собаку, чтобы выбрать необработанный драгоценный камень ...

– Видимо, Фэн Тианда победил. Жаль, что кто-то заберёт собак, которые стоили 30 миллионов!

Услышав комментарии окружающих, Фэн Тианда стал более гордым. Он сказал саркастично Цинь Хаодуну, – Нужно ли вообще резать твой уродливый камень? Думаю, нужно сейчас отказаться от него, чтобы не смущаться после его резки.

Цинь Хаодун засмеялся и сказал, – Конечно, мне нужен мой камень. Я всегда буду считать, что моя собака лучше тебя.

Затем он сказал камнерезу, – Давай начнём, но шлифуй его медленно. Может, в этом камне есть драгоценность.

Камнерез кивнул. Хотя камень ему не нравился, и он думал, что шлифовать его не нужно, но он должен был выполнять требования.

С воплями и брызгами щебня, начал появляться зелёный оттенок.

– Он зелёный. Боже мой, как такой камень может быть зелёным.

– Но это нельзя сравнить с семенами зелёной фасоли Фэн Тианды ...

– Нет, это похоже на ледяной нефрит? Зелёный действительно красивый ...

– Лёд! Это действительно ледяное семя! Этому молодому человеку, нет, собаке действительно повезло ...

Все зрители открыли рты. Они толкались, чтобы протиснуться и посмотреть на камень.

Лицо Фэн Тианды изменилось. Он только что расколол кусок зелёного нефрита на своей стороне. Но другая сторона раскрыла ледяное семя, пока он радовался.

Чжоу Цуйцуй скривившись, сказала, – Не бойся, Тианда. Я уже видел этот вид нефрита раньше. Может, ниже ничего и нет, и зелёный цвет только на поверхности. Так что он не будет таким ценным, как твой.

Фэн Тианда кивнул и почувствовал себя немного увереннее. Он также предполагал, что Цинь Хаодуну не может так повезти.

Но со временем он становился все более и более потрясающим. После того, как все слои камня были удалены, появился кусок ледяного нефрита, размером с волейбольный мяч, с лучшим качеством и большим размером, чем у него.

Цянь Дуодо тоже был в шоке. Хотя он работал в нефритовой промышленности в течение стольких лет, но появление такого качественного ледяного нефрита, было редкостью. Кроме того, он был таким большим.

Он взял нефрит в руку, долго рассматривал его и от радости прослезился, – Редкий, какой же он редкий! Я давно не видел нефрита такого качества.

Он повернул голову к Цинь Хаодуну и сказал, – Парень, если позволишь, я хочу купить этот нефрит за десять миллионов юаней.

– Ну ... я продам его! – сказал Цинь Хаодун.

В последнее время у него было немного денег, и ему всё ещё нужна была крупная сумма, чтобы покупать лекарства в будущем, поэтому он решил продать нефрит напрямую.

После того, как между двумя мужчинами была заключена сделка, лица людей вокруг изменились. Молодому человеку так повезло, он в мгновение ока только что купленный за пять тысяч юаней камень продал за десять миллионов.

Более того, он также получил чек на тридцать миллионов юаней, выиграв против Фэн Тианды.

Конечно, Цянь Дуодо официально объявил, что Цинь Хаодун выиграл игру. После выдачи чека на десять миллионов юаней он передал его Цинь Хаодуну вместе с чеком Фэн Тианды на тридцать миллионов юаней.

– Папа, как здорово! – радостно закричала малышка. Хотя она не знала, что это за чеки, она понимала, что папа победил, и её собак не отдадут.

Обернувшись, она показала на Фэн Тианду и сказала Налань Ушуан, – Вторая мама, этот человек действительно глупый! Большой дурак!

– Я?

Фэн Тианда в ярости вытаращил глаза, но ничего не мог с этим поделать. Он не мог спорить с таким маленьким ребёнком.

В один миг они потеряли тридцать миллионов юаней. Хотя семья Фэн и без того была счастливой, но этого было достаточно, чтобы заставить его немного пострадать.

Нотариусом был президент Ассоциации нефритов Цянь Дуодо, рядом с ним стояла дочь семьи Налань. Он и хотел бы отказаться от этого, но не осмелился.

– Ты так легко проиграл. Какая же дрянь, – видя, как Фэн Тианда проиграл азартную игру, Чжоу Цуйцуй сразу разругалась с ним, – Меня это не волнует, ты всё равно должен забрать для меня этих двух собак, или я попрошу моего брата прекратить поставки необработанных драгоценных камней в вашу семью Фэн.

– Э-э ...

Фэн Тианда действительно хотел дать пощечину этой глупой женщине, но думая об ужасающем господине из Нефритовой Банды Чжоу Тяньху, он мог только сдерживаться.

Игра была проиграна, но Чжоу Цуйцуй толкала его к собакам. Фэн Тианда снова беспомощно предложил, – Я проиграл в этом раунде, ты осмелишься сыграть снова?

– Конечно. Мой папа – лучший! –малышка теперь был преданной поклонницей Цинь Хаодуна. В её сердце папа был всемогущим. Конечно, ведь он не боялся большого глупца напротив.

Цинь Хаодун, естественно, не отказался от такой ставки, ведь он непременно выиграл бы. Он поцеловал малышку в щёку и затем радостно сказал, – Моя дочь сказала, что нечего бояться, я буду играть с тобой.

Фэн Тианда ответил, – Тогда давайте сделаем еще одну ставку. Ставка остается неизменной. Я также поставлю еще тридцать миллионов против ваших двух собак, но на этот раз я попрошу кого-нибудь выбрать для меня необработанный камень.

– Нет проблем, – согласился Цинь Хаодун. Кого бы он ни пригласил, победить его было невозможно.

Фэн Тианда вызвал телохранителя и приказал, – Иди и приведи мистера Сунь.

Телохранитель согласился и убежал. Он выписал ещё один чек на тридцать миллионов юаней и передал его Цянь Дуодо.

Вскоре к телохранителю подошёл мужчина лет пятидесяти, который был в длинном платье и обладал необыкновенным темпераментом. Это был Сунь Динго, нефритовый эксперт Фэн-Групп.

Опыт Сунь Динго был непостижимым. У него были необычайные достижения в оценке нефрита. Он был хорошо известен в индустрии нефрита и драгоценных камней. Занимаясь огромными суммами в Фэн-Групп, он действительно помогал семье Фэн зарабатывать много денег в последние годы.

– Молодой господин, что я могу сделать для вас? – спросил Сунь Динго.

После краткого рассказа о ситуации с азартными играми Фэн Тианда сказал ему, – Вы сможете сделать ставку от моего имени.

Будьте уверены, пока я здесь, мы обязательно победим.

Сунь Динго был достаточно уверен в себе. Он также не воспринимал молодого человека перед собой всерьёз. Индустрия каменных азартных игр может зависеть от удачи один или два раза; но в конечном итоге всё зависело от умения видеть, он и был человеком с потрясающим зрением.

Азартная игра снова началась. Сунь Динго уверенно пошёл выбирать камень.

Все зрители смотрели на Цинь Хаодуна. Очевидно, что семья Фэн использовала свой последний козырь, назначив Сунь Динго. Они думали, что в это время молодой человек будет серьёзным.

Однако Цинь Хаодун махнул рукой и позвал Эрмао, сказав, – Теперь твоя очередь. Не подведи меня.

Эрмао, казалось, понимал его; дважды пролаяв, он бросился к камням.

– Эрмао, давай! – малышка держала кулачки и кричала, толпа засмеялась.

Эрмао, казалось, чувствовал поддержку своего юного хозяина. Он быстро выбрал огромный камень и прыгнул прямо вверх, дважды залаяв Цинь Хаодуну.

– Вот он.

Этот камень был немного дороже предыдущего. Он был оценён в 8000 юаней. Цинь Хаодун заплатил за него и попросил сотрудника его принести.

Сунь Динго был намного быстрее, чем Фэн Тианда, и меньше чем через десять минут он взял камень и принёс его.

– Кто идет первым?

Спросил Цянь Дуодо.

– Сначала мы, я не верю, что мы не сможем победить этого козла!

Фэн Тианда кричал с негодованием. Он думал, что Цинь Хаодуну не повезёт второй раз, а Сунь Динго был экспертом, нанятым за большие деньги; он не мог проиграть эту игру.

Два каменщика подняли огромный камень на режущий станок и начали его умело резать.

Вскоре вспыхнул зелёный свет, и перед всеми появился прямоугольный нефрит.

Хотя этот нефрит был не слишком большим, только размером с кирпич, но его качество было очень хорошим.

– Какой красивый нефрит, он, наверное, достигает уровня клейкого рисового семени…

– Мистер Сунь и правда хорош. Я слышал, что его месячная зарплата достигла миллиона юаней. Наверное, он достоин её ...

– Этот молодой человек сейчас проиграет. Хоть он и получил сейчас ледяное семя, удача не может быть на стороне только одного человека. Не сомневаюсь, он проиграет, на этот раз…

Сунь Динго был очень известен в области оценки нефрита. После его появления все думали, что исход Цинь Хаодуна был понятен.

Во-первых, Цинь Хаодун был ещё слишком молод. Во-вторых, выбирать нефритовые камни с собакой было абсурдом. Никто не был уверен в нём.

Вскоре пришло время резать камень Цинь Хаодуна. Из-за предыдущего опыта каменщик всё ещё серьёзно его резал, хотя и не испытывал оптимизма по поводу камня.

Время шло, каменные щепки разлетались вокруг, камнерез срезал много земли, но зелени так и не было.

– Точно, все кончено ...

– Видите, зелёного вообще нет, поэтому я и сказал, что удача не может быть на стороне одного человека…

– Игра с камнями - это, в итоге, вопрос реальных сил. Этот молодой человек настолько ненадежен, что даже камни выбирает с собакой. Он точно всё потеряет ...

Цинь Хаодун тоже немного удивился. Он не был хорош в работе с нефритом. И выбрал необработанный камень исключительно по Духовной Ци. Было ясно, что этот камень источал богатую Духовную Ци, почему он всё ещё не видел жадеит? Где он ошибся?

В это время Цянь Дуодо вдруг крикнул, – Стоп!

Два каменщика не знали почему, но остановились по его команде.

Цянь Дуодо с торжественным лицом подошёл к необработанному камню, присел на корточки и внимательно осмотрел его.

Зрители были очень озадачены тем, что же собирался делать президент Нефритовой ассоциации.

Цянь Дуодо был в восторге. Он дотронулся до камня дрожащими руками и проговорил, – Чёрный лёд, это действительно чёрный лёд!

– Что это значит? Что сказал президент Цянь? Что такое чёрный лёд?

– Я слышал, что чёрный лёд - это разновидность черного жадеита, но хотя я очень долго работал в нефритовой индустрии, я только слышал об этом, но никогда не видел…

– Этому парню не очень повезло, потому что он выбрал бы такой редкий нефрит?

Услышав слова Цянь Дуодо, Сунь Динго также присел на корточки и внимательно посмотрел на камень. Он сказал, – Это правда, похоже на чёрный ледяной нефрит.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 69. Две собаки**

Глава 69. Две собаки

После этого Цянь Дуодо сменил двух камнерезов, чтобы разрезать камень. Он был очень осторожен, как будто боялся причинить вред нефриту.

Через полчаса перед всеми предстал чёрный нефрит размером с баскетбольный мяч. Цянь Дуодо взял таз с чистой водой и вылил его на камень. Вдруг чёрный нефрит стал прозрачным.

Под светом на чёрном нефрите были видны вены; некоторые были похожи на горы, некоторые на текущие реки, какие-то на картины, написанные натуральными чернилами, всё это делало его уникальным.

Цянь Дуодо бросил тазик на землю и воскликнул, – О, Боже, это самое качественное семя прорисованное чёрными ледяными чернилами!

Толпа была поражена. Чёрный ледяной нефрит был крайне редким. Многие люди только слышали его название, но никогда его не видели. Сегодня было невероятно видеть такой большой камень, прорисованный чёрными чернилами.

Сунь Динго был сначала очарован, а затем он огорчился при мысли о своей игре. По сравнению с этим превосходным семенем прорисованным чернилами, его нефрит был ничем.

Пока все восхищались, кто-то внезапно сказал, – Тианда, что это за уродливая чёрная штука? Это, наверное, ничего не стоит. Принеси мне этих двух собак.

Это говорила Чжоу Цуйцуй. Даже Фэн Тианде было стыдно за такое невежество. Он хотел бежать от этой глупой женщины, немедленно.

Цянь Дуодо глубоко вздохнул и подавил волнение. Он встал и посмотрел на Чжоу Цуйцуй, думая о том, какой глупой была эта уродливая женщина. Будучи младшей сестрой в Нефритовой банде, она даже не знала о чёрном нефритовом льде.

На самом деле это было не удивительно. Чжоу Цуйцуй была единственной семьей Чжоу Тяньху, господ Нефритовой банды, поскольку их родители давно умерли. Получив власть, он не позволил Чжоу Цуйцуй участвовать в делах банды. Она пила, ела и играла каждый день, поэтому она мало что знала о нефрите.

Кто-то спросил в толпе, – Президент Цянь. Скажите нам, что такое нефритовый чёрный лёд и что такое семя прорисованное чёрными ледяными чернилами.

– Хорошо, я расскажу вам, – Цянь Дуодо откашлялся и сказал, – Чёрный лёд - это своего рода ледяной нефрит. Некоторые люди называют его чёрным нефритом. Древние когда-то называли его «Чёрным цыпленком».

– Чёрный изначально означал грязный цвет нефрита, поэтому его стоимость была довольно низкой в течение многих лет. Но в последние годы ситуация кардинально изменилась; цена на чёрный ледяной нефрит резко возросла и ещё не достигла своего пика.

– Первая причина заключается в том, что чёрный нефритовый лёд чрезвычайно редкий; его количество очень ограничено. Когда чего-то не хватает, оно драгоценно. Вторая причина это то, что люди считают, что чёрный нефрит может создать уникальное подобие китайской живописи из-за его неоднородности, и разные виды показывают разный узор.

Человек из толпы снова спросил, – Председатель Цянь, так как же оценить качество и ценность нефрита?

– Нефритовый чёрный лёд делится на пять сортов в зависимости от его чистоты, однородности и оттенка. По внешнему виду этого нефритового чёрного льда, чистый и насыщенный чёрный цвет распределяется равномерно. Он относится к лучшим сортам.

– Кроме того, ценность чёрного ледяного нефрита зависит от того, имеет ли он рисунок.

Вид, который имеет рисунок, называется семенем прорисованным чёрными ледяными чернилами. Если рисунок очевиден, люди могут сразу увидеть эффект чернильной живописи, значит, он высшего сорта.

Говоря об этом, Цянь Дуодо указал на чёрный ледяной нефрит перед ним и произнёс, – Смотрите, этот чёрный ледяной нефрит имеет чистый и равномерно распределённый цвет.

Самое главное, что рисунок очень четкий. Он похож на великолепный живописный пейзаж нарисованный тушью. Поэтому я подтверждаю, это лучшая живопись тушью черным льдом.

В толпе поднялся внезапный шум, все восхищались удачей Цинь Хаодуна. Этот белый пёс действительно выбрал для него прекрасный нефрит.

Кто-то не мог не поинтересоваться, – Председатель Цянь, а сколько же стоит это семя прорисованное чёрными ледяными чернилами?

Цянь Дуодо с волнением ответил, – Цена чёрного ледяного нефрита растёт день ото дня, поэтому оценить это непросто. На прошлогоднем аукционе в Гонконге, кто-то купил нефрит из чёрного льда за 20 миллионов юаней, но он абсолютно уступает нашему, по качеству.

– Если малышка Цинь позволит, я хотел бы предложить тридцать миллионов юаней за этот нефрит.

– Тридцать миллионов ... Боже, тридцать миллионов ... Завтра я возьму с собой свою собаку, чтобы проверить, смогу ли я найти три миллиона нефритов!

– Как это бесит, что какая-то собака выбрала такой хороший камень. Я работаю в этой отрасли очень много лет, теперь даже собака лучше меня …

– Фэн Тианда не так хорош, как собака, и даже приглашенные им эксперты не так хороши, как собака, не говоря уже о вас ...

Услышав комментарии вокруг них, Фэн Тианда и Сунь Динго были смущены. Проиграть азартную игру имело смысл, но смешно было проигрывать собаке. Им было очень стыдно теперь пересекаться с кем либо.

Цянь Дуодо посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал, – Брат, я хотел бы заплатить тридцать миллионов юаней за твой нефрит с чёрными ледяными чернилами. По правде говоря, цена не очень высокая. Но я могу только так заплатить.

Хотя он был президентом Ассоциации Нефрита и Камня и заработал много денег за эти годы, но большая часть денег была потрачена на покупку драгоценных камней, которые он хранил у себя дома. У него было только около сорока миллионов юаней наличными, потратив 30 миллионов, он бы остался толькл с 10-ю миллионами юаней.

У Цинь Хаодуна было хорошее впечатление о Цянь Дуодо. Видя, что тот говорил искренне, он сказал, – Раз тебе он нравится, бери!

– Отлично. Спасибо, брат Цинь, – радостно сказал Цянь Дуодо, передав Цин Хаодуну чек на тридцать миллионов юаней. Цена этого семени, в настоящее время, составляла около 30 миллионов юаней, было достаточно поводов для того чтобы понять, он получает большую прибыль от этого.

Заплатив деньги, он вдруг вспомнил, что всё ещё несёт ответственность в качестве рефери, поэтому он поспешно объявил, – Результат этого раунда азартных игр таков, Цинь Хаодун выиграл.

Людям был понятен результат, если бы он и не говорил этого. Хотя нефрит Сунь Динго мог стоить миллионы, он всё равно был несопоставим с прорисованным семенем, которое стоило 30 миллионов юаней.

После объявления Цянь Дуодо без колебаний передал Цин Хаодунучек на тридцать миллионов от Фэн Тианды.

У многих людей раскраснелись глаза. Два камня, выбранные собаками, в миг были проданы за 40 миллионов юаней , и он выиграл еще шестьдесят миллионов юаней на своей ставке. Молодой человек очень быстро зарабатывал деньги, неудивительно, что люди завидовали.

Чжоу Цуйцуй не переживала о шестидесяти миллионах, потерянных Фэн Тиандой. В конце концов, это были не её деньги, её больше волновали две собаки.

– Хлам, вы двое просто хлам. Только что вы унизили меня. Вы даже не можете достать мне собаку …

Чжоу Цуйцуй никто не перечил в Нефритовой банде. Поэтому она без колебаний оскорбляла Фэн Тианду и Сунь Динго.

Фен Тианда и Сунь Динго побледнели. Они привыкли к комплиментам. А в это время их отругала уродливая женщина. Они были злы, но не смели раздражаться.

В этот момент кто-то из толпы спросил, – Молодая мадам, кто снова разозлил вас?

Затем толпа рассеялась, и появилось около десяти человек. Впереди стоял 60-летний мужчина с седыми волосами, но полными духа.

Позади старика стоял большой мужчина с повязкой на глазу. Его другой глаз был настолько пронзительным, что с первого взгляда вы бы почувствовали, насколько он жестокий персонаж.

– Дядя Гу, вот ты где.

Чжоу Цуйцуй вонзилась в объятия старика, как будто была сильно обиженой.

Стариком был Гу Тяньфэн, один из четырех оценщиков Нефритовой банды, а одноглазым был Мэн Ган, могущественный охранник, находящийся под руководством Чжоу Тяньху.

Чжоу Тяньху и Чжоу Цуйцуй практически выросли на глазах у Гу Тяньфэна. У него не было детей, поэтому он очень любил Чжоу Цуйцуй.

Он повернулся к Фэн Тианде и спросил, – Молодой господин, как Цуйцуй перенесла такую обиду?

Гу Тяньфэн был доминирующей фигурой в бирманской индустрии оценки нефрита, поэтому он пользовался высоким авторитетом в Нефритовой банде. Фенг Тианда не смел заставлять его ждать. И поспешил ответить, – Дядя Гу, всё так…

Он кратко рассказал историю от начала до конца. И наконец, сказал, – Дядя Гу, я был некомпетентным, проиграл две ставки подряд. Я разочаровал Цуйцуй.

Гу Тяньфэн взглянул на Цинь Хаодуна и сказал Фэн Тианде, – Я не презираю тебя. Но это действительно никчёмно с твоей стороны - проигрывать такому молодому парню.

Сунь Динго волновался, получая выговор, но он не осмеливался произнести ни слова.

Хотя он имел достижения в оценке нефрита, он не был того же уровня, что и Гу Тяньфэн.

Он был известным экспертом, но Гу Тяньфэн был мастером.

Чжоу Цуйцуй закричала, – Да, они слишком бесполезные. Дядя Гу, ты должен отомстить за меня!

– Не волнуйся, я сделаю исключение и помогу тебе.

Гу Тяньфэн занимал очень высокое положение в Мьянме и входил в десятку лучших оценщиков драгоценных камней.

Обычные люди тратили не менее 1 миллиона юаней, чтобы каждый раз приглашать его оценивать драгоценные камни, и всё зависело от его настроения. Много раз он игнорировал приглашения, даже если цена была высокой.

Он повернулся к Цинь Хаодуну и сказал, – Прекрасный молодой человек, а осмелишься ты сыграть с таким стариком, как я?

– Хорошо! Хорошо! Тан-Тан хочет посмотреть на это!

Малышка сразу согласилась. Папа только что выиграл обе игры, это делало её очень счастливой.

Цинь Хаодун не отверг очередную игру; любой мастер в его глазах был ничем.

– Ну, раз вы так заинтересованы, я сделаю ещё одну ставку с вами. Пожалуйста, делайте ваши ставки!

Чжоу Цуйцуй закричала Фэн Тианде, – Быстро дай деньги, ты, что позволишь дяде Гу за это платить?

– Ладно! – пообещал Фэн Тианде, он стиснул зубы и вытащил ещё один чек, который заполнил и отправил прямо в руки Цянь Дуодо.

Как и у Лин Момо, его деньги теперь составляли около 100 миллионов юаней. Этот чек сейчас был его единственной собственностью. Если он бы поиграл, денег бы не осталось.

Впечатление Цянь Дуодо о Цинь Хаодуне тоже было, очень положительным. Он прошептал ему на ухо, – Мистер Цинь, на этот раз ты должен быть серьезным. Этот старик - известный оценщик необработанных драгоценных камней в Мьянме. Я слышал, что цена на камень, который он выберет, вырастает более чем в десять раз.

Цинь Хаодун кивнул и ответил, – Понятно. Спасибо, что сказал мне.

Остальные тоже считали, что перед лицом такого супермастера, как ГуТяньфэн, молодой человек больше не должен был выбирать необработанные драгоценные камни с собакой.

Неожиданно люди услышали, как Цинь Хаодун бормочет, – Это же мастер, я должен быть серьёзным. Я отправлю двух собак.

Затем он помахал Дамао и Эрмао, – Теперь вы выбираете вместе. Облажаетесь, не поужинаете сегодня.

Зрители широко раскрыли рты. Что? Столкнувшись с мастером, он показывает свою серьёзность, отправив двух собак?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 70. Зелёный король**

Глава 70. Зелёный король

Цинь Хаодун отправил Дамао и Эрмао, перед Гу Тяньфэном. Это казалось абсурдом, но у Цинь Хаодуна на это были свои причины.

Он просканировал большинство необработанных камней в Зоне D. Среди оставшихся, был один с сильнейшим духом. Выбрав его, он не хотел привлекать внимания. Он планировал купить его, когда закончится игра.

Но теперь подошёл Гу Тяньфэн. Если бы он не сделал тот шаг вперёд, старик мог выбрать его камень, и это было бы досадно. Он наверняка бы проиграл.

Именно из-за этого он приказал Дамао и Эрмао броситься к камню.

Это был огромный камень, в высоту размером с мужчину. По правде говоря, если на камне не было никаких оттенков, трещин, раскраса питона, вероятность того, что там есть нефрит, была очень низкой. На камне вообще ничего не было. Он не сильно отличался от обычного гранита, поэтому был помещён в зону D.

Дамао и Эрмао вместе подошли к камню, но запрыгнуть на него не могли. В итоге, две собаки, сделали смешной выпад, подняв лапы, они помочились на камень, показав, что они его пометили.

Цинь Хаодун сказал, – Ну, раз обеим моим маленьким собачкам нравится этот камень, я выбираю его.

Хотя этот камень был чуть ли не самым крупным на всей территории, он стоил всего 2000 юаней. Цинь Хаодун заплатил за него. Восемь рабочих вышли за раз, чтобы донести этот огромный камень.

Гу Тяньфэн не обратил на это внимания, и, перешагнув, начал выбирать свой камень.

Выбирая он хмурился. Все камни были добыты из старой шахты Бирмы, судя по их внешнему виду, но почему-то ни один из них не привлёк его внимание.

Но он не знал, что после налёта Цинь Хаодуна и пройденных двух азартных игр, осталось мало хороших камней. Поэтому ему было очень сложно найти качественный необработанный камень.

Из-за этого Гу Тяньфэн провёл почти полчаса на поле необработанных камней, прежде чем выбрать один подходящий. Он приказал, чтобы один из сотрудников перевернул его.

Поскольку оба они закончили выбирать, Цянь Дуодо, как обычно, спросил, – Кто идёт первым?

Гу Тяньфэн сказал, – Не могу запугивать молодое поколение, пусть он идёт первым.

Цинь Хаодун ответил, – Хорошо, тогда я пойду первым.

Затем он позволил двум резчикам по камню разрезать огромный камень. Исходя из прошлого опыта, каменщики всё ещё серьезно его обрабатывали, хотя они и не были оптимистичны в отношении камня.

Камень был слишком большим, после полировки нескольких мест, они по-прежнему ничего не видели. Наконец, посоветовавшись с Цинь Хаодуном, двое мужчин разрезали большой камень прямо посередине.

Все смотрели, может ли молодой человек творить чудеса, но результат всех разочаровал. После того, как камень был разрезан, на большом белом пространстве не было никаких признаков зелёного.

– Развал, полный развал! Я же говорил, удача не может всегда стоять рядом с одним человеком.

– Вполне обычно, я сразу увидел, что этот камень не хороший, на поверхности ничего нет, качество слишком плохое ...

Волнующееся сердце Фэн Тианды, наконец, успокоилось, он высокомерно указал на Цинь Хаодуна и выкрикнул, – Мальчик, сдаёшься?

Затем он крикнул своим людям, – Давайте, забирайте собак.

– Подожте минуту, – сказал Цинь Хаодун, – К чему такая спешка? Даже если я проиграю, у твоего камня не обязательно будет нефрит. Да и, я ещё не закончил.

Фэн Тианда сказал, – Ты что шутишь, как мог мастер Гу выбрать камень без нефрита; мастерство его никогда не подводило, с момента своего дебюта, так что ты точно проиграешь.

Зрители кивали один за другим. Причиной, по которой Гу Тяньфэна называли мастером, было то, что он никогда не проигрывал. Единственное что ожидалось, это сколько стоил нефрит в его камне.

– Всё возможно. Подождите, пока я закончу резать.

Затем он попросил двух резчиков по камню продолжить обработку.

На глазах у всего народа, два больших ограненных камня снова и снова резались и снова и снова обрабатывались. Но результаты остались прежними. В нём не было никаких признаков зелёного.

– Сдавайся. Нефрита не достанешь, даже если дальше будешь разрезать камень на кусочки.

Сказал Фэн Тианда торжествующе. Проиграв две ставки подряд, он думал, что, наконец, выиграл одну.

Два каменщика уже настолько устали, что вспотели. Они сказали, – Младший брат, по нашему многолетнему опыту, из этого камня невозможно добыть нефрит.

Все присутствующие думали, что Цинь Хаодун проиграл, включая Цянь Дуодо, и уже начинали жалеть Дамао и Эрмао. К сожалению, двух чистокровных мастифов приходилось отдавать.

Цинь Хаодун не волновался. Он ясно чувствовал, что богатый дух был где-то в обломках. Он не разрезал оставшиеся обломки, чтобы ничего не поцарапать.

Прошло уже много времени. Он сказал резчикам по камню, – Вы двое отдохните. Позвольте мне попробовать.

Затем он начал делать это сам. Разрезав куски два раза подряд, на третий обнаружились части с большим количеством Духовной Ци.

Держа камень в руке, он чувствовал Духовную Ци более ясно, он снова разрезал, чувствуя энергию, сквозь резкий рёв камнерезной машины.

– Этот молодой человек действительно очень упрямый, если в этом камне будет нефрит, я лично съем его…

– Неудивительно, что эти две собаки стоят тридцать миллионов юаней, каждый, кто их потеряет, огорчится…

Во время разговора мужчина вдруг опешил, увидев камень в руке Цинь Хаодуна. Он закричал, – Это зелёный, господи! Я ошибаюсь? Это действительно зелёный!

Глаза Цянь Дуодо внезапно широко раскрылись. Он сразу же подошёл к Цинь Хаодуну и взял камень в руку, внимательно осматривая его. Он воскликнул, – Зелёный король! Это ледяной король Зелёного семени.

– Брат, позволь мне остановить тебя в обработке, чтобы ты не сломал его. Это лучший вид ледяного Зелёного короля.

Перед тем, как Цинь Хаодун согласился, он взял режущий станок и медленно обработал его. Он был таким нежным и осторожным, как будто держал редчайшее сокровище.

Услышав это, Гу Тяньфэн также подошел и присел на корточки с пристальным взглядом, чтобы внимательно рассмотреть нефритовый камень.

Примерно через полчаса Цянь Дуодо, наконец, закончил шлифование камня. Он взял таз с водой и тщательно его почистил. Вскоре кусочек лучшего нефрита с зелёным сиянием предстал перед всеми.

Этот нефрит был не слишком большим, немного больше теннисного мяча, круглый и скользкий. Его зелёный окрас был освежающим, и чистым как осенняя вода, без каких либо примесей.

– Королевский зелёный! Правда, Зелёный король! – Цянь Дуодо взволнованно кричал, держа нефрит в руке.

– О, Боже, кто этот молодой человек? Как он может быть таким удачливым?

– Ледяной Зелёный король, я никогда в жизни не видел его. Какое открытие…

– Вы только что сказали, что его съедите, и теперь получается вот он ледяной Зелёный король, не хотите теперь съесть его?

– Шутите? Даже если я захочу его съесть, они мне его не дадут. Вы знаете, какая цена у ледяного Зелёного короля? Кто мне его даст?

– Брат, это твоё, – Цянь Дуодо неохотно передал ледяного Зелёного короля, в руки Цинь Хаодуну. Хоть камень ему и очень нравился, он понимал, что тот ему не принадлежит.

– Президент Цянь, сколько стоит этот шар? Могу ли я побеспокоить тебя, чтобы ты сделал оценку.

Цинь Хаодун взял нефрит и равнодушно спросил.

– Шар! – Цянь Дуодо чуть не задохнулся. Никто ещё не называл ледяного Зелёного короля шаром. Это было полным позором.

Но это было его дело, и он не имел права судить. Он прокашлялся и сказал, – ледяной Зелёный король обычно продается за грамм. Текущая рыночная цена составляет около 100 000 юаней за грамм, а твоя - около 500 грамм ...

Прежде чем он закончил говорить, в толпе раздались аплодисменты. Молодому человеку повезло. Выиграть более 50 миллионов юаней с помощью мочи двух собак.

Когда шум затих, Цянь Дуодуо продолжил, – Но я говорю о цене фрагментов Зелёного короля, которые могут быть превращены только в подвески. Большой и полный камень такой, как этот, стоит более пятидесяти миллионов юаней. Неудивительно будет, если ты встретишь подходящего покупателя, который предложит сто миллионов юаней.

– Боже мой, это стоит сто миллионов юаней. Я сейчас сдохну. Почему не я ...?

– Этот камень лежал здесь весь день. Почему я не выбрал его? Почему я не выбрал его ...?

Глядя на Зелёного короля в руке Цинь Хаодуна, многие люди сходили с ума от зависти.

– Папа, этот стеклянный шарик прекрасен. Я хочу его.

Малышка не знала, что такое ледяной Зелёный король. В её глазах это был просто красивый стеклянный шарик. Она сказала это и протянула две пухлые ручки к Цинь Хаодуну.

– Вот, пожалуйста, играй с этим! – сказал Цинь Хаодун, небрежно отдав малышке камень.

Теперь у всех были широко раскрыты глаза. Что это за картина? За ледяного Зелёного короля давали сто миллионов, чтобы с ним можно было играть? А если бы он упал на землю?

Тан-Тан взяла в свои руки ледяного Зелёного короля и стала играть с ним. Цинь Хаодуну было всё равно. А другие волновались, как бы он не упал на землю.

В это время Цянь Дуодо посмотрел на Гу Тяньфэна. Азартные игры ещё не закончились. Нужно было продолжать.

– Мистер Гу, ваша очередь.

После этого люди увидели, что Гу Тяньфэн, который только что был полон энергии, казалось, потерял свою душу и стоял с потупленным взглядом. Услышав, что сказал Цянь Дуодо, он пробормотал, – Нет, я сдаюсь.

Не удивительно, что он был так расстроен. Он всю жизнь изучал нефрит и так и не получил ледяного Зелёного короля. В это время, увидев Зелёного короля в руках Цинь Хаодуна, он понял, что никак не сможет победить.

Если бы он проиграл другим мастерам, он мог бы принять это, но он проиграл молодому человеку, которому было двадцать с лишним лет. И камень был выбран собаками. Если эта ситуация всплывёт, ему будет слишком стыдно оставаться признанным в нефритовом мире.

В этот момент Гу Тяньфэн был настолько опустошён, что заявил, что бросает карьеру. И он никогда больше не станет оценивать нефритовые камни в своей жизни. Затем он покинул рынок необработанных камней с потухшим взглядом.

Когда он ушёл, все взгляды были направлены на Цинь Хаодуна. Каким он всё-таки был парнем? Выиграть три игры подряд с двумя собаками и лично заставить мастера Гу Тяньфэна уйти в отставку.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 71. Необыкновенный отец, сильно любящий своего ребёнка**

Глава 71. Необыкновенный отец, сильно любящий своего ребёнка

Гу Тяньфэн сдался, поэтому обрабатывать драгоценный камень, который он выбрал, не было смысла.

Это также означало, что Фэн Тианда не получил Дамао и Эрмао, и потерял тридцать миллионов юаней.

Неожиданно, Чжоу Цуйцуй не заплакала и не устроила сцену на этот раз; она просто бросила строгий взгляд на Цинь Хаодуна и ушла. Фэн Тианда ничего не сказал и сразу последовал за ней.

В это время к Цинь Хаодуну подошёл мужчина средних лет в брендовом костюме, –Молодой человек, я генеральный менеджер Дачэн Ювелира. Вы продадите этого ледяного Зелёного короля? Я готов предложить за него сто миллионов юаней.

Толпа снова задрожала. Цянь Дуодо только что сказал, что ледяной Зелёный король нефритов стоил сто миллионов юаней. Теперь кто-то даже заплатит за него напрямую. Это многим испортило настроение, и смешались зависть, ревность и ненависть.

Кто-то сказал, – Мальчик, продавай его, это же сто миллионов юаней.

– Правильно. Вы потратили тысячи юаней, чтобы купить этот камень, и теперь его можно продать за сто миллионов юаней. Вы не сможете заработать так быстро, даже воруя!

Маленькая девочка наслаждалась игрой с ледяным Зелёным королём. Когда она услышала, что кто-то хочет его купить, она сразу закричала, – Не продаётся! Не продаётся! Это мой шар!

Цинь Хаодун улыбнулся, и сказал мужчине средних лет, – Извините, он нравится моей дочери. Поэтому позвольте ей поиграть с ним. Я ещё не планировал продавать его!

После того, как он сказал это, сердца многих людей сжались. Они видели безрассудных родителей, но никогда не видели отца, который бы так баловал своего ребёнка. Даже самый богатый человек в мире не отдал бы ледяного Зелёного короля, стоящего сто миллионов, для игр ребёнка.

– Что ж…– мужчина средних лет тоже был смущён. Он немного успокоился и переспросил, – Молодой человек, вы не хотите ещё раз подумать об этом? Если вам не подходит цена, мы это обсудим.

– Нет, деньги не могут сделать мою дочь счастливой. Так как ей нравится играть со стеклянным шаром, пусть поиграет!

Мужчина средних лет был подавлен. Что, чёрт возьми, происходит? Это разве стеклянный шар? Это ледяной Зелёный король нефритов, который стоит больше ста миллионов юаней.

Хотя многие люди были не согласны с Цинь Хаодуном, ледяной Зелёный король нефритов принадлежал ему. Он мог делать всё, что хотел. Это никого не касалось, даже если бы он разбил его.

Все чувствовали несправедливость, и вдруг ледяной Зелёный король выскользнул из рук девочки. Всё случилось так внезапно, что даже Цинь Хаодун не успел среагировать.

Толпа воскликнула. Люди кричали в уме, – Сто миллионов юаней. Исчезли. Всё было зря. Всё зря.

Вдруг, откуда-то выскочил белый свет. Это Дамао подпрыгнул и открыл рот, чтобы поймать скользкого ледяного короля. Затем он нагло улёгся на ногу Цинь Хаодуна.

Малышка засмеялась и сказала, – Весело! Весело! Дамао, ты молодец!

– Хорошая работа. Когда мы вернемся, я дам тебе кость в качестве награды.

Цинь Хаодун похлопал Дамао по голове и вынул изо рта мокрый нефрит. Он вытер его и бросил обратно малышке.

– Боже мой. Он вернул его девочке. Он что не боится его разбить? Ему всё равно на сто миллионов?

Глядя на выражение лица Цинь Хаодуна, если бы эти люди не увидели весь процесс получения этого нефрита, они бы действительно подумали, что это всего лишь стеклянный шарик, а не ледяной Зелёный король, стоящий больше ста миллионов.

В это время мужчина средних лет посмотрел на Дамао и Эрмао и подумал, – Цинь Хаодун смог выиграть три игры подряд и, наконец, получил ледяного Зелёного короля. Он полагался только на этих двух собак. Поскольку ледяной Зелёный король не продается, я могу купить его собак.

– Пока у меня были бы эти две собаки, которые могут собирать нефрит, я мог бы найти любой вид неврита. Это не собаки, а денежные деревья, чаши с сокровищами и «счастливые кошки».

Размышляя об этом, он сказал с волнением, – Младший брат, ты продаешь этих двух собак? Если ты это не сделаешь, я больше никогда не сделаю встречное предложение.

Его слова напомнили другим об этом, из толпы закричали, – Да, младший брат, ты можешь продать мне одну собаку, я заплатил бы тебе пятьдесят миллионов юаней.

– Младший брат, я мог бы заплатить шестьдесят миллионов …

– Семьдесят миллионов ...

Цинь Хаодун плакал и смеялся. Изначально он просто хотел использовать Дамао и Эрмао в качестве прикрытия, чтобы скрыть свою способность видеть и находить нефритовые камни. Он не ожидал, что ценность двух собак взлетит так быстро. Цена на них, в миг, составила более ста миллионов.

– Дамао и Эрмао - мои друзья. Не для продажи! Не для продажи!

Малышка изо всех сил пыталась протестовать.

Цинь Хаодун громко сказал, – Вы слышали это, моя дочь сказала, что они не продаются, независимо от того, сколько денег вы платите.

Толпа чувствовала разочарование от его слов; многие снова и снова качали головами, – Этот молодой человек слишком сильно балует своего ребёнка. Он принимает ледяного Зелёного короля за стеклянный шар и держит двух собак стоимостью более ста миллионов юаней. Так ли это хорошо?

Когда всё закончилось, Цинь Хаодун попрощался с Цянь Дуодо и покинул выставку камней вместе с Налань Ушуан.

Сегодняшняя цель была достигнута. Хотя некоторые камни в зоне D не были сметены, и в этих азартных играх были обнаружены высококачественные камни, в остальных ничего хорошего не было.

В этот момент высококачественные камни семейной выставки Фэн уже были на складе Цинь Хаодуна, и было трудно найти камни дороже этих.

Зайдя в машину, Налань Ушуан сказала, – Хаодун, эта уродливая женщина просто тихо ушла. Я чувствую, что-то не то. Как ты думаешь, от неё будут проблемы?

Цинь Хаодун сказал с улыбкой, – Точно будут. Ты должна понимать кто мы. У нас есть 130 миллионов юаней наличными и ледяной Зелёный король стоимостью более ста миллионов юаней. Плюс две собаки, которые могут охотиться за сокровищами. Так как Фэн Тианда не осмеливается спровоцировать вашу семью Налань, Неритовая банда,

думаю, скоро нас найдёт.

– Что нам делать? Хочешь, чтобы я нашла ребят, которые могли бы помочь? – Налань Ушуан сказала с небольшим волнением.

– Не волнуйся, я всё устроил. Пока они осмелятся прийти, я сделаю им сюрприз.

Затем Цинь Хаодун завёл машину и уверенно двинулся вперёд.

Семья Фэн вернулась в секретную комнату. Чжоу Цуйцуй сказала Одноглазому Дракону Мэн Гану, – Иди и ограбь этого парня со своими людьми прямо сейчас. Ты должен привести мне этих двух собак, и ледяного Зелёного короля.

Фэн Тианда быстро сказал, – Дорогая моя, не будь такой импульсивной. Этот парень - никто, но женщина рядом с ним - дочь семьи Налань. Мы не можем позволить себе обидеть семью Налань.

– Ты ни на что не годишься! – Чжоу Цуйцуй посмотрела на него, и сказала, – Почему ты так боишься? Если станет хуже, ты можешь поехать со мной в Бирму. Независимо от того, насколько сильна семья Налань, они, что могут победить нас, Нефритовую банду?

На некоторое время Фэн Тианда потерял дар речи. Эта женщина была действительно невежественной. Семья Налань имела глубокие корни, которые были более высокого уровня по сравнению с Нефритовой бандой.

Поскольку семье Фэн теперь нужно было полагаться на Нефритовую банду, он не смел слишком много перечить.

Чжоу Цуйцуй повернула голову и сказала Мэн Гану, – Давай. Не позволяй этому парню убежать и помни, не причини вред двум собакам.

– Не волнуйтесь, мисс Чжоу, у нас так много братьев в Нефритовой банде. Нам очень легко убить этого парня.

Затем Мэн Ган взял своих людей и поспешил прочь. Фэн Тианда вздохнул, у него не было способа остановить Чжоу Цуйцуй.

Цинь Хаодун выехал из конференц-центра. Маленькая девочка устала после дневного марша. Попав в автомобиль, она уснула на руках Налань Ушуан. Даже Дамао и Эрмао дремали на заднем сиденье машины.

В этом не было ничего особенного. Но после того как малышка уснула, она положила маленькую пухлую ручку на грудь Налань Ушуан.

Это было не удивительно; она прикасалась к Лин Момо по привычке, когда спала. Но теперь она сменила свою цель на Налань Ушуан.

В конце концов, Налань Ушуан отличалась от Лин Момо. Она ещё не была замужем и никогда не имела ребёнка. К её ещё груди не притрагивался никто кроме её самой. Когда маленькая девочка прикоснулась к ней, её щёки сразу покраснели.

Она взглянула на Цинь Хаодуна и обнаружила, что он внимательно водит машину, и не замечает эту ситуацию. Затем она тихо взяла девочку за руку и сняла её.

Хотя малышка и спала, она всё ещё оставалась такой же упрямой. Она боролась и убирала руку, чтобы снова положить её на грудь Налань Ушуан. Она даже понимала это время от времени.

Налань Ушуан несколько раз пыталась её остановить, но безуспешно. В конце концов, она позволила маленькой девочке так делать.

Казалось, что Цинь Хаодун не обратил на это внимания. На самом деле он всё прекрасно видел. Он невольно улыбнулся, и в то же время очень завидовал малышке, и задавался вопросом, когда же он сможет пройти такую терапию.

Машина плавно двинулась вперёд и выехала на дальнюю дорогу. Внезапно впереди вспыхнули огни. Чёрная машина, сопровождаемая фургоном, преграждала дорогу, закрыв любую возможность отступления.

После того, как две машины остановились, дюжина мужчин в чёрном, выпрыгнула из машины держа в руках острые мечи, и окружила машину Цинь Хаодуна. Их лидером был одноглазый дракон Мэн Ган.

– Ты действительно быстр! – сказал, улыбаясь Цинь Хаодун.

– Что нам делать? – спросила Налань Ушуан.

– Держи малышку и отдыхай в машине, я выйду и всё решу.

Затем Цинь Хаодун открыл дверь и спокойно вышел из машины.

Одноглазый Дракон с метровым мечом, который мог разрубить лошадь, смотрел на Цинь Хаодуна и холодно улыбался, – Мальчик, ты не ожидал этого, да? Мы так быстро встретились снова.

– Просто скажи мне, что ты хочешь сделать? – равнодушно спросил Цинь Хаодун, держа руки за спиной.

– Отдай ледяного Зелёного короля и двух собак. И может быть, я пощажу тебя, – Мэн Ган сверкнул своим одним глазом и сказал, – Оставь женщину в своей машине со мной; она мне уже приглянулась.

Он всегда был похотливым человеком, и теперь он осмелился украсть Налань Ушуан.

– Почему это? – спросил Цинь Хаодун.

– Только из-за меча в моей руке и братьев позади меня. Если ты понимаешь свое положение и сделаешь то, что я говорю, может быть, я оставлю тебя в живых. А если ты не понимаешь, я немедленно отправлю тебя в ад.

Цинь Хаодун всё ещё выглядел равнодушным. Он сказал, – Я должен напомнить тебе, что мы находимся в Китае. И это незаконно.

– Незаконно? – Мэн Ган разразился хитрым смехом, – Каждый из моих братьев позади меня уже убивал. Закон для нас ничто.

– Избавь меня от этой ерунды. Если ты не хочешь делать эти вещи, я немедленно нарежу тебя на мясной фарш. Не думай, что мы не посмеем убивать людей в Китае. Мы можем вернуться в Бирму, если станет хуже.

– Вас мало, и ваш уровень низкий. Я не знаю, почему вы осмелились приехать в Китай.

Затем, раздался громкий свист Цинь Хаодуна, зазвучали моторы, и подъехало шесть или семь зелёных внедорожников. Сияющие фары освещали ночное небо.

Двадцать или тридцать человек выпрыгнули из внедорожников и осадили Мэн Гана и его людей.

Эти люди были в форме охраны, и держали в руках короткие палки. Мужчины были быстры и проворны, что ясно показывало, они были очень умелыми.

Мэн Ган слегка нахмурился. Он не ожидал, что этот маленький жиголо был подготовлен и устроил ему ловушку.

Однако он не нервничал. В Бирме они были известны как безжалостные люди. Они могли победить противников, даже когда были в осаде.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 72. Третья Мать**

Глава 72. Третья Мать

После того, как охранники вышли из машины, к Цинь Хаодуну, подошёл крупный мужчина, ростом 1,9 метра и громким голосом сказал, – Босс, все тридцать охранников «Папы охранной компании», на месте, капитан Чжан Теню закончил отчёт.

Сегодня днём, когда Цинь Хаодун отправился в «Папу охранной компании» все пятьдесят раненых солдат, которые были собраны Налань Ушуан, лечились у него. Эти люди также присоединились к «Папе охранной компании».

Капитан команды, Чжан Теню, готовящий доклад, когда-то был видной фигурой в армии. Его сила была на том же уровне, что и у Чэнь Фугуя. Но он рано ушёл на пенсию из-за травмы.

После того, как Цин Хаодун вылечил его, он стал охранником восьмого уровня и руководителем группы.

Понимая, что поведение Чжоу Цуйцуй было подозрительно тихим, Цинь Хаодун привёл тридцать охранников из охранной компании. Когда они покинули выставочный центр, Чжан Теню последовал за ними.

Фактически, его сила могла полностью победить таких людей, как Одноглазый Дракон. Причина, по которой он сделал это, заключалась в том, что он хотел повысить репутацию «Папы охранной компании».

– Эти бирманцы сбежали в Китай и ограбили наших людей. Преподайте им урок, – сказал Цинь Хаодун.

– Не волнуйся, босс. Эти кошки с собаками для нас ничто.

Затем Чжан Теню повернул голову к Мэн Гану. Раньше он везде проводил свои миссии. Даже морпехи М Кантри и Красных Беретов не были сильнее его, не говоря уже об этих бирманских гангстерах.

– Малыш, я не запугиваю тебя. Теперь я даю тебе шанс сразиться со мной один на один. Давай!

Лицо Одноглазого Дракона было горделивым. Хотя Чжан Теню был очень высоким, его это не волновало. Высота не главное в бою.

– Ты умрёшь!

После рёва он взмахнул мечом в руке напротив Чжан Теню. Меч был тяжелым и крепким. Если бы он поранил Чжан Теню, сил бы хватило на то, чтобы отрубить руку.

Чжан Тянью холодно посмотрел на длинный меч Одноглазого Дракона. После этого, он вдруг закричал, а затем использовал короткую палку, чтобы поразить меч.

Короткие палки «Папы охранной компании» были специально изготовлены Налань Ушуан, из нержавеющей стали.

После грохочущего шума от рубящего меча и короткой палки, рука Мэн Гана онемела. Затем меч в его руке вылетел.

Он никогда не предполагал, что сила Чжан Теню может быть настолько велика, что он потеряется уже после первого удара. Как только он подумал об этом, большая нога пнула его в грудь.

Мэн Ган плакал, а после был опрокинут. Он врезался о землю и изрыгал кровь. Стоять снова он уже не мог.

Цинь Хаодун слегка кивнул. Этот Чжан Теню был действительно талантливым парнем. Неудивительно, что Налань Ушуан сделала его охранником восьмого уровня. Казалось, что у него в будущем было много возможностей для роста.

– Братья! Преподайте этим ублюдкам урок.

Затем Чжан Теню махнул своей короткой палкой и бросился к оставшейся дюжине.

Охранники «Папы охранной компании» тоже разделились и бросились к людям Мэн Гана. Они были отличными солдатами. После долгого восстановления после ранений, у них наконец-то появилась возможность выйти. Они не хотели пропустить её.

Бедные люди, привезенные Мэн Ганом, даже в простой личной встрече у них не было бы шансов на победу, так же их просто было меньше. Они были избиты и жалостливо плакали.

Через две минуты бой закончился. Никто из сотрудников «Папы охранной компании» не пострадал, а Мэн Ган и его люди были прочно связаны.

Мэн Ган крикнул, – Мальчик, я из Нефритовой банды. Позволь нам уйти, или мы не пощадим вас!

Чжан Теню хорошенько похлопал его по лицу и сказал, – Как ты можешь быть таким высокомерным? Нефритовая банда - ничто в глазах моего босса!

Цинь Хаодун не слишком серьезно относился к Нефритовой банде. Поскольку Чжоу Цуйцуй решила побеспокоить его, он преподал ей урок. В то же время он мог использовать их в качестве рекламы работы «Папы охранной компании».

Вскоре проблесковые маячки вспыхнули. Налань Уся и криминальное подразделение полиции бросились в путь, это тоже организовал Цинь Хаодун.

Мэн Ган не ожидал, что Цинь Хаодун вызовет полицию. Он сказал сердито, – Мальчик, ты, что вызвал полицию? Как ты можешь не соблюдать правила Цзяньху?

– Я просто законопослушный врач. Я не иду по пути Цзянху. Раз вы приехали в Китай, вы наедитесь риса в тюрьме. А если вы вернетесь, не говорите, что мы скупы, – улыбаясь, сказал Цинь Хаодун.

Налань Уся подошла и посмотрела на Цинь Хаодуна. Она спросила, – Что случилось? Не доставляй мне неприятностей. Думаешь, полиции нечем заняться?

– Что ты говоришь? Это большой подарок для тебя, – Цинь Хаодун указал на людей, которые были связаны, и сказал, – Эти люди - кровожадные грабители. У меня есть доказательства на камере автомобиля. Единственное, что вам нужно сделать, это забрать их и ждать за это награду. Что за прекрасная работа.

– Ты серьезно? – спросила Налан Уся в замешательстве.

– Конечно, спроси свою сестру, – Цинь Хаодун указал на машину. В это время Налань Ушуан вышла из машины с малышкой, которая в смятении озиралась по сторонам.

Налань Уся приказала своим людям посадить Мэн Гана и остальных в полицейские машины и отвезти их в участок. Затем она подола к Налань Ушуан.

– Какая красивая маленькая принцесса! – Хотя Налань Уся был резкой, она очень любила детей. Увидев маленькую девочку, она сразу же полюбила её. Она спросила Налань Ушуан, – Кто эта маленькая милашка? Она такая красивая.

Когда Дунфан Лян похитил Лин Момо, Налань Уся была занята рассмотрением дела и не заметила маленькую девочку тогда, и при этом она не знала, что это была дочь Лин Момо.

Увидев Налань Уся, малышка сразу взбодрилась и протянула две пухлые ручки сказав, – Тётя - полицейский, обнимите!

Налань Уся взяла Тан-Тан на руки. Маленькая девочка стала гиперактивной в руках Налань Уся.

Рядом с ними улыбался Цинь Хаодун. Казалось, что его дочь собирается найти кое- какие возможности для него.

Как и ожидалось, маленькая девочка сказала Цинь Хаодуну, – Папа, тётя - полицейский такая красивая. Могу я попросить её стать моей третьей мамой?

Налань Уся теперь знал, что эта маленькая девочка была названной дочерью Цинь Хаодуна, но с удивлением спросила, – Милая моя, почему третья мама?

Маленькая девочка серьезно сказала, – Потому что у меня уже есть мама и вторая мама. Вы можете быть только третьей мамой.

Налань Уся бросила строгий взгляд на Цинь Хаодуна, – Ты научил её этому? Ты не боишься испортить её?

Цинь Хаодун сказал немного неуклюже, – Ну ... это не имеет никакого отношения ко мне, моя дочь сама полностью всему научилась!

Маленькая девочка закричала, – Это не папа, но папа сказал, что я могу найти семь мам.

– Эй ... – Цинь Хаодун боялся, что малышка скажет что-нибудь ещё. Он быстро перескочил на другую тему, – Офицер Налань, среди этих людей может быть их предводитель. Пожалуйста, тщательно разберитесь с этим.

Ему было ясно, что это была Чжоу Цуйцуй, было прекрасно, если бы Налань Уся могла посадить некрасивую женщину за решётку.

– Ну, я вернусь и найду время, чтобы со всем этим разобраться, – сказала Налань Уся, и вернула девочку Налань Ушуан. Чжан Теню также вернулся в охранную компанию с тридцатью охранниками.

Зайдя в машину, Цинь Хаодун сказал Налань Ушуан, – Я попрошу тебя связаться с журналистами газеты, пусть они сосредоточатся на освещении этого события.

– Не волнуйся, это легко, – Налань Ушуан поняла намерения Цинь Хаодуна и сказала, – Фактически, теперь «Папа охранной компании» стала немного известна на верхах.

– Не может быть, так быстро? – удивленно сказал Цинь Хаодун.

– Круг представителей высшего общества на юге района реки Янцзы небольшой, и новости распространяются очень быстро, – сказала Налань Ушуан и продолжила, – В прошлый раз, тогда когда ты взял Саблю и нескольких человек, чтобы побить Вэй Тяньлея из компании безопасности Бога Грозы в группе Лин-Групп. И Божественные Наёмники служили телохранителями Лин Момо.

– Позже, вместе с Чэнь Фугуем и другими, вы победили компанию Культуры и Медиа Докоу Лю Хуацяна. Эти два события позволили наверху узнать о существовании «Папы охранной компании.

– Разница лишь в том, что они знали только, что существует мощная охранная компания, но в то же время они не знали её названия. Я верю, что после сегодняшнего дня охранная компания станет известной в городе Цзяннань.

Цинь Хаодун с удовлетворением кивнул; это было именно то, что он хотел.

Отправив Налань Ушуан к себе домой, Цинь Хаодун отвез малышку обратно на виллу Лин.

Лин Момо была в белом домашнем платье и сидела в гостиной, смотрела телевизор и ждала их.

Увидев, как Цинь Хаодун входит в дверь, она спросила недовольным голосом, – Почему ты возвращаешься так поздно?

– Мама, мама, я ездила играть с моим папой. Это было так весело! – Малышка бросилась в объятия Лин Момо и передала ей ледяного Зелёного короля, – Мама, посмотри на этот большой стеклянный шар!

Лин Момо обняла и поцеловала малышку. Когда она увидела ледяного Зелёного короля нефритов, её глаза сразу расширились. Она была президентом группы Лин и была очень хорошо знакома с ювелирной промышленностью. Она понимала, что это не стеклянный шар, как подумали бы все люди.

– Это ... это ледяной Зелёный король нефритов, – Она осторожно взяла ледяного короля и спросила, – Где ты его взял?

– Его достали их камня. Папа настолько силён, что может превратить камень в стеклянный шар, – с гордостью сказал парень.

Хотя Лин Момо ещё не понимала, но она догадывалась, что случилось. Она была удивлена и спросила Цинь Хаодуна, – Ты нашёл его?

– Да, – сказал Цинь Хаодун, неосознанно кивая.

– Ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, сколько это стоит? – взволнованно спросила Лин Момо.

Она руководила Лин-Групп в течение многих лет. И видела бесчисленные драгоценности, но никогда не видела ледяного Зелёного короля, такого большого, как этот.

– Я знаю, я знаю! – быстро ответила малышка, – Мама, кто-то хотел заплатить один юань, но папа не продал его.

Цинь Хаодун посмотрел на удивлённое выражение лица Лин Момо и сказал, – Это не 1 юань, а сто миллионов юаней. Я не очень хорош в нефритах. Некоторые люди говорили, что это ледяной Зелёный король и хотели купить его за сто миллионов юаней. Я увидел, что Тан-Тан он очень понравился, поэтому я разрешил ей взять его вместо того, чтобы продавать!

– Что ж…

Лин Момо тоже была удивлена. Сто миллионов юаней это очень много. Будучи молодой леди семьи Лин, она собрала её личные сбережения за эти годы, и составляли они всего сто миллионов юаней.

Цинь Хаодун использовал такую ценную вещь как игрушку для своей дочери. Она чувствовала, что она больше похожа на названную мать, а Цинь Хаодун на родного отца малышки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 73. Не деритесь**

Глава 73. Не деритесь

Лин Момо чувствовала, что этой ночью произошло много всего, но, увидев, что малышка такая сонная, она решила отпустить Тан-Тан спать.

Вскоре они уложили девочку в спальню, и Лин Момо прошептала Цинь Хаодуну, – Пойдём со мной.

Они пошли в кабинет по соседству. Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Мать моего ребёнка, зачем я нужен тебе без Тан-Тан, так поздно?

Затем он сделал вид, что невольно взглянул на большую кровать рядом с ним.

– У тебя такой болтливый язык, я серьёзно, – Лин Момо бросила на него строгий взгляд и сказала, – Что, чёрт возьми, случилось сегодня вечером? Расскажи мне об этом.

Цинь Хаодун знал, что Лин Момо обязательно спросит, и он рассказал ей всё, от начала до конца о выставочном центре.

Лин Момо была удивлена тем, что услышала. Когда Цинь Хаодун закончил, она спросила, – Ты сказали, что получил нефритовый камень, на сто миллионов юаней и непрерывно выигрывая азартные игры с Фэн Тиандой?

Цинь Хаодун ответил, – Конечно, сто миллионов юаней уже потрачено, и ледяной Зелёный король нефритов тоже здесь.

– Как ты это сделал? – спросила Лин Момо.

– Что ты сказал?

– Не обманывай меня. Как ты выиграл три игры подряд? Почему в каждом камне, который ты выбрал, был нефрит? И тебе даже попался ледяной Зелёный король?

– Я сказал тебе, это удача Дамао и Эрмао. Они помогли мне выбрать камни.

– Не ври мне. Ты выбрал нефритовый камень и в моем месте. Как ты это объяснишь?

– Это может быть только моя удача. Я слышал, что некоторым людям с хорошим

характером везёт. Кажется, это правда.

Увидев смеющееся лицо Цинь Хаодуна, Лин Момо разозлилась, но у неё не было другого выхода, кроме как поверить в это объяснение.

Тогда Цинь Хаодун серьезно сказал, – Мой бизнес уже готов. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала.

– Что ты хочешь, чтобы я сделала? – удивлённо спросила Лин Момо.

– Когда ты завтра пойдешь на работу, пусть люди распространят сообщение, в котором говорится, что драгоценные камни Фэн-Групп не старые из Бирмы, а что среди них есть подделки ...

Перед тем, как Цинь Хаодун закончил, Лин Момо сказала, – Как это возможно? Я посылала людей посмотреть на это. Камни семьи Фэн - действительно из Бирмы. Это подлинные вещи. Никто не поверит слухам.

– Не беспокойся, у меня есть причина сказать это, – сказал Цинь Хаодун, – Никто не поверит в одни только эти слухи, но если Фэн-Групп больше не сможет найти необработанные драгоценные камни, которые будут стоить более чем в три раза дороже изначальной ставки. Тогда, что люди подумают?

– Это ... – Лин Момо колебалась и сказала, – В это можно поверить, но как это возможно? Поскольку ты можешь найти на своей выставке ледяного Зелёного короля нефритов, почему другие не смогут найти камень с очень высокой премией?

Цинь Хаодун многозначительно посмотрел на Линь Момо, – Поверь мне, семья Фэн никогда не найдет хороший камень снова. Тебе просто нужно распространить эту новость и ждать. Когда гости не смогут купить хорошие камни у семьи Фэн, естественно, они вернутся в Лин-Групп. В это время семья Фэн сможет только смотреть на нас.

Лин Момо долгое время была бизнес-вуман, и мыслила чрезвычайно подковано. В противном случае она не была бы президентом Лин-Групп в её возрасте.

Она сразу всё поняла и воскликнула, – Ты имеешь в виду, что ты купил эти камни?

Цинь Хаодун изменился в лице и засмеялся, – Я ничего не имею в виду. Тебе просто нужно сделать то, что я сказал, и на этот раз я могу определенно пообещать успех выставки, полностью сделав семью Фэн.

Лин Момо знала, что Цинь Хаодун определенно что-то скрывает от неё, но она больше не спрашивала его. У каждого были секреты.

– А как насчет камней, которые ты купил? Где они?

– Все они помещены в «Папу охранной компании». Это самое безопасное место, – сказал Цинь Хаодун.

– У вас должны быть хорошие нефриты в этих камнях. Лучше продать их. Теперь нашей Лин Групп не хватает хороших материалов.

Цинь Хаодун покачал головой и сказал, – Нет, это всё, что я должен заплатить.

– Ты…

Лин Момо потеряла дар речи.

– Эти камни временно не подходят для продажи, в противном случае они вызовут подозрения у Фэнов, – сказал Цинь Хаодун.

Лин Момо сразу поняла это. Если бы не было нефритового камня с хорошей премией в Фэн-Групп, и у них были бы хорошие материалы в Лин-Групп, это определенно вызвало бы подозрение. Людт сразу бы подумали, что Цинь Хаодун что-то сделал.

На самом деле, она не знала, что у Цинь Хаодуна было другое намерение.

Предварительная оценочная стоимость этих камней должна была составлять от одного до двух миллиардов юаней. Если бы они были переданы Лин Момо, она бескорыстно передала их Лин-Групп, как диктовала её бы совесть.

В глазах Цинь Хаодуна самыми важными были только его женщины и маленькая девочка. Это не имело отношения к Лин-Групп. Было невозможно отдать такое большое состояние другим.

– Я понимаю, я не буду ничего говорить об этом, – сказала Лин Момо.

Цинь Хаодун достал из кармана несколько чеков и передал их Лин Момо. Он сказал, – Сегодня я забрал сто миллионов юаней с твоей карты. Вот сто миллионов юаней, возьми.

Лин Момо сказала, – Ты очень помог Лин-Групп, они не нужны мне.

После паузы она сказала, – Не беспокойся о своих камнях, я не возьму их.

Цинь Хаодун тайно засмеялся, эта женщина так просто поняла его. Причина, по которой он вернул деньги Лин Момо, заключалась в том, что он не хотел, чтобы она оставила плохое впечатление в Лин-Групп.

– Я одолжил эти деньги. Я должен их вернуть. Кроме того, это не имеет отношения к Лин-Групп, я просто хотел вам помочь.

– Хорошо, – увидев решительное отношение Цинь Хаодуна, после колебаний Лин Момо взяла чек. Но сказала, – Ледяной Зелёный король слишком дорогой. Забери его быстро. Больше не давай Тан-Тан как игрушку.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Так как Тан-Тан очень любит его, я передам это ей.

Лин Момо несколько раз махнула рукой и сказала, – Нет, ни в коем случае. Это слишком дорого, просто возьми его обратно.

– Что я могу с ним сделать? Ты знаешь, что я мужчина, и я больше всего ненавижу зелёный.

– Но…

Лин Момо ещё хотела что-то сказать, но её прервал хладнокровный голос Цинь Хаодуна.

– Стоп, независимо от того, сколько стоит эта вещь, это просто камень. Как это можно сравнить с моей дочерью? После того, как ей он надоест. Вы двое можете использовать его, чтобы сделать набор украшений. А для меня это бесполезно.

– Лин Момо колебалась и сказала, – Я всё ещё не могу ...

– Ты можешь, я так сказал, – Цинь Хаодун шагнул вперёд, глядя прямо в глаза Линь Момо, – Я твой мужчина, ты должна слушать меня.

Щёки Лин Момо были красными, но она не смела, смотреть прямо в глаза Цинь Хаодуну. Она прошептала, – Кто сказал, что ты мой мужчина?

– Я это сказал. Кажется, ты хочешь, чтобы я это подтвердил.

Затем Цинь Хаодун взял Лин Момо на руки и сильно поцеловал её.

Тело Лин Момо стало жёстким, она хотела оттолкнуть Цинь Хаодуна, но когда она подумала о сцене произошедшей четыре года назад, она не могла не чувствовать жар. Её руки не могли прилагать никаких усилий, а затем зацепились за мускулистую спину Цинь Хаодуна.

После долгого поцелуя Цинь Хаодун взял Лин Момо и подошёл к большой кровати рядом с ними.

Как только он положил Лин Момо на кровать и был готов подтвердить, что он её мужчина, дверь внезапно открылась.

– Папа, мамочка. Не деритесь.

Голос маленькой девочки был похож на холодную воду в мёртвый зимний день, мгновенно потушив горящий огонь в их сердцах.

Цинь Хаодун поспешно встал с кровати, и Лин Момо нервно поправила одежду.

– Папа, мама. Не нужно драться. Не бросайте меня.

Малышка говорила и плакала. Её милое личико было полно грусти и обиды.

– Не плачь! Тан-Тан, – Цинь Хаодун бросился к девочке и утешил её, – Мы не дрались.

– Вы лжете, я видела это. Вы боретесь с мамой!

Маленькая девочка плакала, когда это произносила.

– Тан Тан, это не драка. Твоя мама чувствовала себя немного нехорошо, а твой папа - доктор. Я лечу её. Ты можешь спросить свою маму.

– Это правда? Мама? – малышка очень серьёзно спросила Лин Момо.

Лин Момо уже привела мятую одежду в порядок. Она строго посмотрела на Цинь Хаодуна. Услышав его слова, когда он описывал то, что он только что сделал в качестве лечения, покраснение, только что спавшее с её лица, вернулось.

– Это правда, Тан-Тан. Мой желудок чувствует себя некомфортно, папа помогает мне исцелиться.

– О! Ты в порядке сейчас? Ты хочешь продолжать помогать маме? – маленькая девочка поверила их лжи.

– Нет, теперь я чувствую себя лучше, – неловко ответила Лин Момо.

Видя, что вопрос, заданный малышкой, наконец-то решён, Цинь Хаодун вздохнул с облегчением, протянул руку маленькой девочке и сказал, – Ты не спала? Тан-Тан, почему ты снова встала?

– Мне приснился сон, во сне, мои папа и мама боролись, а потом оставили меня. Я стала бы ребенком без папочки и мамочки ...

Говоря об этом, маленькая девочка снова плакала, и, очевидно, ей было очень грустно.

– Не плачь, Тан Тан. Мы никогда не оставим тебя.

Лин Момо и Цинь Хаодун вместе успокоили девочку, что заставило её улыбнуться сквозь слёзы.

Они снова уговорили малышку лечь спать. Лин Момо сказала, – Уже так поздно, иди спать.

Ты знаешь, что уже очень поздно и ты всё равно прогоняешь меня? – Цинь Хаодун посмотрел на извилистую фигуру Линь Момо и не мог не сглотнуть.

– Что если Тан-Тан снова проснется? Мы не можем лгать ей всегда.

После того, что произошло, у Лин Момо уже был психологический барьер.

Цинь Хаодуну оставалось только беспомощно встать с кровати. У него была хорошая дочь, но иногда она нарушала хорошие планы своего папы.

Он поцеловал щек двух красавиц и вышел из комнаты.

Как только он вышел за ворота Виллы Лин, он увидел тёмную тень, приближающуюся издалека.

Тень была очень быстрой и тихой, как призрак в ночи. Очевидно, это был опытный человек.

Цинь Хаодун спрятался и решил посмотреть, что делает этот человек. Он увидел, как тень прямо приближается к соседним районам Виллы Лин, и прыгает на виллу, осмотревшись вокруг.

Цинь Хаодун был немного удивлён. Он не ожидал, что целью этого человека была семья Лин. Его женщина и ребёнок были на вилле. С ними не могло случиться несчастье. Поэтому он быстро последовал за тенью.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 74. Воровка**

Глава 74. Воровка

Цинь Хаодун хотел знать, зачем тень находился на Вилле Лин. Если это связано с несколькими прошлыми убийствами, он должен был использовать этого человека, чтобы найти злого закулисного манипулятора.

Он последовал за чёрной тенью, и пошёл на Виллу Линь, в то время как после её появления у него было сильное ощущение, что некий дух наблюдает за ним.

Чёрная тень довольно быстро двигалась, должно быть, она достигла восьмого уровня Царства Открытой Силы, как и культивация разума Цинь Хаодуна, так же было понятно, что она очень хороша в навыке Светлого Тела.

Так как Божественные Наёмники взяли на себя ответственность за защиту Лин Момо, два наёмника сменяли друг друга каждую ночь на страже у ворот владений Лин. Сегодня вечером настал черёд Топора и Кнута следить за всем.

Как члены Божественных Наёмников, Топор и Кнут упорно надо всем работали. Тем не менее, чёрная тень, благодаря своим изящным движениям тела, и способности бытьсебя невидимой, преодолела их защиту и тихо вошла на Виллу Лин.

Чёрная тень легко взобралась на платформу второго этажа. Повозившись в кармане, тень достала маленькую бамбуковую трубку и подула внутрь огонька, раздув белый дым. Тихо подождав две-три минуты, она открыла окно и прыгнула на виллу.

Цинь Хаодун наблюдал за каждым движением чёрной тени позади. Тень выдувала сокрушительный дым, как это обычно делают грабители, она не собиралась никого убивать. Её техники и методы были больше похожи на вора, чем на убийцу, она не торопилась действовать.

Как и ожидалось, после входа в виллу чёрная тень начала обыскивать комнаты, одну за другой, казалось, она искала что-то ценное. Вскоре она пришла в спальню Лин Момо и малышки.

Цинь Хаодун внимательно следил за чёрной тенью. Как только бы она стала опасной для матери и дочери, он немедленно убил бы её.

Чёрная тень тихо вошла в комнату, в то время как её внимание было не на них, а на поиске. Внезапно она увидела Зелёного короля нефритов радом с подушкой малышки. Она сразу подошла и взяла его в руку, а затем повернулась, чтобы уйти.

Напряжённое и взволнованное лицо Цинь Хаодуна сразу расслабилось. Он подумал, что, похоже, это просто вор, а не убийца.

Хотя этот Зелёный король нефритов стоил больше ста миллионов, Цинь Хаодун не остановил вора. Этот человек, очевидно, пришёл с определенной целью. Не было ясно, стоял ли кто-то за вором, поэтому он решил проследить за ним для дальнейшего расследования.

По-видимому, чёрная тень уже расслабилась, получив нефрит, поэтому уходя, не была такой осторожной, как когда, заходила на виллу. Может быть, грабитель был уверен в своём сокрушительном дыме, и думал, что все отравлены газом.

Однако он не понимал, что в комнате было две собаки. После изменений произошедших с Дамао и Эрмао, собаки уже были невосприимчивы к такому дыму.

Как только они обнаружили, что в комнату вошёл незнакомец, они яростно залаяли и запрыгнули на ту сторону, где была чёрная тень.

Чёрная тень испугалась, она не подозревала что на вилле две собаки, и дым не одолел их. Получив Зелёного короля, она не собиралась там больше находиться, и выпрыгнула прямо в окно.

Однако лай Дамао и Эрмао встревожил Топора и Кнута, и они сразу обнаружили чёрную тень, которая выпрыгнула.

Они оба были напуганы. Цинь Хаодун попросил их защитить Лин Момо, но они ничего не поняли, когда на виллу ворвалась чёрная тень. Если что-то случится с Лин Момо и малышкой, они не знали, как буду встречаться со своим боссом.

Понимая это, они оба закричали и набросились на чёрную тень.

В руках у Топора было два белоснежных топора, с разъярённым взглядом он размахивал ими, чтобы убить чёрную тень. В руках Кнута появился чёрный длинный кнут, похожий на гадюку в темной ночи. Кнут резко взмахнул им по двум ногам чёрной тени.

В одном и том же полку Наёмников у них обоих был определенный уровень химии в битве, поэтому они заблокировали все пути отступления чёрной тени.

Столкнувшись с атакой двух воинов, хотя и удивленных, чёрная тень не растерялась. Её тело внезапно разогналось до двух с лишним миль и быстро пронеслось над головами Кнута и Топора.

Такой блестящий навык лёгкого тела превзошёл все ожидания Кнута и Топора, их трюки вышли, поэтому они быстро развернулись, чтобы снова атаковать. Топор в руке Топора превратился во вспышку холодного света, покидающую его руку и пронзающую до самого сердца чёрную тень. Кнут Кнута также стал тенью из множества кнутов в небе, стремительно приближаясь к чёрной тени.

Чёрная тень не обернулась и сбежала от топора в сторону, но это было её пределом, она не смогла избежать ударов длинного кнута по её спине, также пронёсшегося по её плечу.

Она споткнулась, ступив пару шагов, но всё равно задержалась ненадолго и дальше бросилась вперёд. В это время, она кричала, – Иди спасать людей. Она снова сделала два шага вперёд, снова побежала и прокричала, – Иди спасать людей, пока не стало слишком поздно.

Голос этого человека был очень чётким, он оказался женским.

Топор и Кнут, которые изначально хотели продолжить погоню, были поражены ею. Важнее для них было защитить Лин Момо и малышку, поэтому они не смели преследовать чёрную тень и побежали обратно на виллу.

Заработав себе двух врагов, Топора и Кнута, чёрная тень очень быстро исчезла в тёмной ночи.

Примерно через полчаса дикого пробега она дошла до двери огромного двора, там было очень темно, а на дверях висела потёртая табличка – это был детский дом!

Двор приюта был очень большим, в нём было много домов, но он выглядел очень изношенным и долго не ремонтировался.

Чёрная тень спрыгнула с низкой стены и прошла в комнату. Но на этот раз она прилично открыла дверь и вошла. Очевидно, это было её место проживания.

Войдя в комнату, она зажгла свет, затем сняла платок с лица, и сняла ночной наряд.

Хотя огни были очень тусклыми, всё же было видно, что это была очень красивой девушкой в возрасте около 20 лет.

Девушка взяла маленькую бутылочку и несколько кусков марли из ветхого ящика рядом с ней, а затем через огромную боль сняла одежду, и показалась половина её белой руки.

Культивация кнута уже достигла восьмого уровня Мин Цзиня, и он блестяще умел им пользоваться, и хотя кнут в его руке не сильно коснулся плеча девушки, он всё равно нанёс ей широкую открытую рану, она была ужасной.

Девушка приложила мазь из флакона к ране на плече и завернула её марлей, но по нахмурившимся бровям и побледневшему лицу можно было сказать, что препарат не так уж и помогал.

Закончив всё это, она достала из кармана Зелёного короля нефритов, и её лицо, наконец, расплылось в довольной улыбке, которая выглядела немного странно лучах зелёного света.

– Как тебе? Неплохая вещь, не так ли?

В комнате внезапно раздался голос.

Девушка была шокирована и поспешила положить Зелёного короля в карман, а затем резко обернулась с блестящим кинжалом в руке.

Она увидела молодого человека, смотрящего на неё с улыбкой, и заплакала от изумления, – Ты ... это ты, как ты мог найти это место?

Цинь Хаодун слегка улыбнулся, – Ты украла мою вещь, поэтому я следовал за тобой.

Он был уверен, что девушка сама была грабителем, она не грабила ни с парнем, ни с компанией, поэтому он больше не скрывался и вошёл прямо в комнату.

Девушка была немного удивлена, что хотя её навык лёгкого тела можно было считать высшим классом, этот человек смог следовать за ней в тишине, не будучи при этом обнаруженным, она поняла, что его уровень был очень высоким.

– Отдай мне его, он пренадлежит моей дочери. Пришло время вернуть его.

Цинь Хаодун сказал, протягивая правую руку к девушке.

– Нет ... Я не дам это тебе ...

Сказав это, девушка отступила назад, нервно схватив Зелёного короля в кармане.

– Это не хорошо! – Цинь Хаодун засмеялся над ней и сказал, – Как говорится, у вора должна быть мораль. Как вор ты уже поймана в нашем доме. Не правильно ли вернуть мне украденное?

Девушка слегка опустила голову и закусила губу и выглядела растерявшейся. Через некоторое время она подняла глаза и сказала, – Правильно, согласно правилам воров, я должна вернуть её вам, но эта вещь слишком важна для меня.

– Пока она у меня, я выполню любое ваше требование.

Говоря это, она к удивлению начала снимать одежду. Она снимала своё пальто, под которым было только нижнее бельё. Под тусклым освещением белая кожа девушки блестела привлекательным светом, а её красивая фигура песочные часы была очень чувственной.

Цинь Хаодун не противясь с лёгкой улыбкой, вытащил стул и сел. Затем он осмотрел обветшалое убранство комнаты и одежду, снятую девушкой, которая стоила несколько десятков юаней и, казалось, давно сносилась.

– Ты знаешь, сколько стоит вещь у тебя в руке?

– Да, – сказала девушка, – Сегодня в зале я увидела чье-то предложение на один камень, это был один миллиард юаней.

– Тогда как ты можешь просить меня отдать тебе это. Ты веришь, что стоишь такую большую цену? Знаешь, мне достаточно миллиарда юаней, чтобы я играл с женщинами всю свою жизнь.

Девушка стиснула зубы и сказала, – Пока ты мне это отдаёшь, я не только могу заниматься с тобой сексом, но также убивать других для тебя, красть для тебя и делать всё для тебя.

Цинь Хаодун посмотрел на девушку, которая была решительной и сдержанной, и сказал с большим интересом, – Я знаю, что ты не та девушка, которая любит деньги. Почему ты готова заплатить такую большую цену за это? Скажи мне причину.

– Причина, какую причину ты хочешь? – Девушка внезапно поразилась и закричала на Цинь Хаодуна, – Вы, богатые люди, можете наслаждаться хорошей едой и красивыми нарядами, ездить на роскошных автомобилях и жить на виллах, даже давать в игрушки сокровище стоимостью в один миллиард для дочери.

– Но вы когда-нибудь думали о том, сколько в мире бедных детей? У них нет родителей, нет иждивенцев, они могут жить только в этих полуразрушенных домах, чтобы поддерживать свое существование. Кроме этого, теперь их дома рушатся. Где ты хочешь, чтобы они жили? Пусть они спят на улице?

Во время того, как её слова закончились, и хорошо развитая грудь, поднималась и опускалась, её глаза наполнились гневом и отчаянием.

Цинь Хаодун спокойно посмотрел на неё. Он долго молчал. Через некоторое время он тихо сказал, – Мои деньги я тоже заработал сам. Бедность не может быть причиной твоей кражи.

Девушка тоже успокоилась. Она сказала, – Поэтому я хочу обменяться с тобой своим телом, и всем остальным!

– Ты хочешь восстановить эти дома, на деньги, вырученные от нефрита?

На этот раз девушка ничего не сказала, но уверенно кивнула.

– Расскажи мне свою историю. Если это может заставить меня отдать его тебе?

– Правда? Ты действительно собираешься дать его мне? – Девушка не могла в это поверить.

Цинь Хаодун улыбнулся ей и сказал, – Пока нет, это зависит от твоего рассказа. Если ты будешь честна, и расскажешь мне всё, может быть я смогу тебе помочь. Теперь расскажи и надень свою одежду.

Девушка снова оделась, и бросила взгляд на Цинь Хаодуна, зажавшись, а затем сказала, – Хорошо, я всё тебе расскажу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 75. Неожиданная удача**

Глава 75. Неожиданная удача

– Я была сиротой, брошенной моими родителями, когда была ребёнком, и сюда меня привёл старый декан. Я выросла здесь. Старый декан, правда, очень хороший, он помогает детям чувствовать себя как дома.

– Но по условиям, дети в приюте вынуждены уходить отсюда, когда им исполняется 16 лет. Я не исключение. Я покинула приют после своего 16-летия.

– У меня не было ни культуры, ни образования или навыков, я скиталась с места на место, среди людей, и работала везде, чтобы зарабатывать на жизнь.

– Но всё это было до тех пор, пока я не встретила сумасшедшего предсказателя, напророчившего мне удачу. Он сказал мне, что я очень подхожу для того, чтобы унаследовать умения секты краж, поэтому он передал мне свой опыт и навыки в краже.

Цинь Хаодун внутренне кивнул и подумал, что шесть человек Божественных Наёмников застряли на седьмом уровне Открытой силы, в которой они практиковались до 30-и лет, и наконец, достигли восьмого уровня с его помощью. А у девушки уже был такой уровень, когда ей было всего 20 лет. Было ясно, что у неё был большой талант.

– На тот момент, мне некуда было идти, поэтому я училась у него три месяца. Позже старик ушёл. Когда он уходил, он неоднократно говорил мне, что я должна соблюдать правила секты краж, я могла красть нечестно нажитые богатства и обворовывать богатых, чтобы помочь бедным.

– Теперь я зарабатываю на жизнь кражей, но все украденные деньги возвращаются в приют, чтобы улучшить жизнь моих братьев и сестёр.

Цинь Хаодун чувствовал, что девушка была искренней и не лгала.

– Я видел уровень твоей кражи. Он действительно высокий. С твоим уровнем, ты можешь что-нибудь украсть и получить много денег. Но почему ты совсем не обеспечена?

Девушка сказала с горькой улыбкой, – Изначально я думала так же, как и ты, но я действительно поняла, что воровать, не так-то просто, с тех пор как начала.

– Из-за ограничений в правилах секты краж люди, которых я могла грабить, были просто коррумпированными чиновниками и хулиганами, но таких людей не много. Кроме этого, хоть эти люди и богатые, в своих домах они не так много хранят, в основном все их средства в банках. Поэтому я каждый раз краду не много денег.

Цинь Хаодун сказал, – Почему ты не крала какие-нибудь ценные вещи? Ты также можешь обменять их на деньги, не так ли?

Девушка покачала головой и сказала, – Где бы я не находилась, я всегда одна, поэтому я не знаю как продать эти вещи. Если я не буду достаточно осторожна, я подставлю приют.

Поэтому я обычно краду наличными и не трогаю другие вещи.

– Почему ты нарушила правила, на этот раз и украла мой нефрит?

Щёки девушки раскраснелись, и она сказала, – Дома в приюте уже слишком старые.

Недавно на юге реки Янцзы наступил сезон дождей. Во многие комнаты моих маленьких братьев и сестёр просачивается дождь, а какие-то из них разрушены.

– Поэтому я хочу заработать больше денег, чтобы восстановить дома, чтобы они жили лучше. Но это требует большой суммы денег, что очень сложно для меня.

– В выставочном центре есть выставка необработанного камня. Я думала, что те люди, которые идут туда, чтобы купить необработанный камень, должны быть богатыми, поэтому я решила воспользоваться возможностью и поехала туда. Когда я приехала, я просто увидела, что ты получил Зелёного короля нефритов, и кто-то даже предложил за это миллиард.

– Я была взволнована, в то время и подумала, что, если я смогу получить этот нефрит, у меня будет достаточно денег, чтобы восстановить все дома в приюте и даже установить кондиционер в каждой комнате.

– Поэтому я решила сделать исключение. В любом случае, ты тоже богатый человек, которого не волнует, потерял ли твой ребёнок игрушку или нет. Поэтому, я следила за тобой пока не нашла виллу и не взяла нефрит.

– Я просто не ожидала, что в ваших местах будут такие сильные охранники, которые причинят мне боль и смогут меня выследить.

Выслушав рассказ девушки, Цинь Хаодун был глубоко тронут её чувством благодарности. Редкостью было, когда кто-то был готов пожертвовать собой ради детей в приюте.

Он поднял руку, чтобы перестать действовать на акупунктурную точку девушки, а затем достал короля Зелёного нефрита из её кармана.

Девушка, которая по своей рассеянности получала удар за ударом, смотрела, как Цинь Хаодун забирает нефрит. В её глазах промелькнули грусть и разочарование, которые трудно было скрыть.

Цинь Хаодун не остановился, после того, как сунул в карман нефрит, он осторожно стянул с девушки рубашку.

– Что… что ты делаешь?

Девушка вдруг испугалась. Она только что выглядела бесстрашно, когда раздевалась, но теперь у неё не было такой смелости, как прежде. Однако теперь её акупунктурные точки контролировались, поэтому она не могла двигаться.

Цинь Хаодун снял марлю, которую она обернула вокруг плеча, достал из кармана белую нефритовую бутылочку и достал из неё немного мази, чтобы аккуратно нанести её на травмированное плечо девушки.

Девушка только почувствовала, как рана на плечах остыла, и боль, которую она чувствовала раньше, исчезла. Она поняла, что он помогает ей вылечить рану, чтобы ей стало легче.

Чёрная мазь в бутылке из нефрита была последним очищающим кремом для костей и костного мозга, разработанным Цинь Хаодуном, который чудесным образом воздействовал на такие раны. После нанесения крема он использовал энергию Зелёного Леса, чтобы помочь девушке почистить поврежденные меридианы.

Поправив одежду, девушка смущённо посмотрела на Цинь Хаодуна и сказала, – Старший брат, спасибо.

– Не за что, я доктор, мне не трудно.

Девушка замешкалась, и закусив губу сказала, – Если ты такой богатый, ты не можешь помочь этим детям?

– Конечно, я действительно тронут твоей историей, но этот нефрит - подарок, который я обещал подарить дочери, поэтому я не могу отдать его тебе.

Девушка уже разочаровалась, но Цинь Хаодун достал из кармана чек на наличные и отдал его ей.

– Здесь 30 миллионов. Я дал вам столько, сколько мог, но этого должно быть достаточно, чтобы восстановить дома приюта.

Девушка взглянула на чек перед глазами и удивлённо посмотрела на Цинь Хаодуна, – Старший брат, ты действительно хочешь нам помочь?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – По крайней мере, сейчас, если ты не заберешь его, я не уверен в этом.

– Старший брат, спасибо! – девушка взяла чек, а затем начала снимать одежду.

Цинь Хаодун бросился останавливать её руку, – Ты, что собираешься делать?

Девушка выглядела чувственно, – Старший брат, ты готов отдать так много денег, чтобы помочь нам. Я понимаю, что здесь нет бесплатного ланча, поэтом я могу отплатить тебе только своим телом.

Цинь Хаодун сказал, – Тебе не нужно этого делать. Сейчас, когда я хочу тебе помочь, я не думаю о возвращении.

Девушка свалилась на колени перед Цинь Хаодуном, – Старший брат, я от имени всех детей приюта, благодарна за твою доброту!

– Я же сказал, что тебе не нужно этого делать. Если на этом всё, то я ещё вернусь, – Цинь Хаодун поднял девушку и собирался уходить.

– Сташий брат, подожди минутку, – девушка остановила Цинь Хаодуна.

– Что ещё?

– Старший брат, мне так стыдно брать у тебя столько денег сразу. У меня есть кое-что здесь, взгляни, может, что-то будет тебе полезным. Может быть, это может стать компенсацией для тебя.

Девушка сказала и опустилась на колени, вытаскивая сумку из змеиной кожи из под кровати. Она открыла её, там были предметы антиквариата, такие как вазы, нефриты и тому подобное.

– Что это? – спросил Цинь Хаодун.

В прошлом году был коррумпированный чиновник, который забрал деньги, которые должны были быть доставлены в детский дом. Я была очень зла на него, пробралась к нему домой, но не нашла много денег, поэтому унесла, в итоге, весь антиквариат из их дома.

– Украв эти вещи, я не нашла места где бы всё продать, поэтому просто скинула это под кровать, и держала там. Старший брат, возьми награбленное. Если это тебе нужно, ты можешь всё забрать.

Сказав это, она бросила всё в сумку на землю, чтобы Цинь Хаодун выбрал.

Цинь Хаодун опустил голову и взглянул на эти вещи. Он знал, что ни у чего здесь нет даже малейшей Духовной Ци, очевидно, всё было подделкой. Казалось, что коррумпированный чиновник был таким же дилетантом, и просто собирал бесполезные вещи.

– Это всё подделки, которые нельзя продать даже за небольшие деньги. Ты просто можешь их продать за сколько возьмут.

Цинь Хаодун сказал это и собирался развернуться. Внезапно в глаза ему бросилось кольцо рядом с вазой.

Кольцо было серым и тёмным, в плохом состоянии, но Цинь Хаодун выглядел очень очарованным и даже немного задрожал, протягивая руку.

Держа кольцо в руке, Цинь Хаодун медленно закрыл глаза. В этот момент у него появилось чёткое ощущение, что это кольцо хранения, и было оно лучшего качества из лучших.

В мире культивации, такое кольцо хранения можно было встретить везде, что было почти неотъемлемой частью совершенствования культиватора. Эта вещь могла самостоятельно образовывать трехмерное пространство, которое представляло собой движущееся хранилище, в котором было удобно держать вещи, это было любимым делом каждого мастера культивации.

Однако на земле такое кольцо было дефицитом. Он мог бы его разработать, но оригинальных материалов с космическими характеристиками не было, поэтому он не мог его сделать.

Когда он только вернулся на землю, ему было очень неудобно без кольца хранения. Он совсем не ожидал, что сегодня сможет столкнуться с ним.

Кольцо хранения появляется в таком виде только после его успешного совершенствования и смерти владельца.

Это кольцо было явно не новым, поэтому владелец, должно быть, умер. Владельцем кольца хранения должен быть совершенствующийся культиватор. Этот культиватор, по видимому, оставил после смерти большое количество инструментов и предметов. Представив всё это, Цинь Хаодун был взбудоражен.

В конце концов, на Земле, где нет Духовной Ци, было слишком трудно совершенствоваться шаг за шагом. Только внешней силой мы можем улучшить наше совершенствование.

Однако, будучи напротив девушки, он не мог сразу же узнать повелителя кольца, хранения, поэтому он просто попытался сдержать импульс своего сердца.

– Я хочу эту вещь, – сказал Цинь Хаодун.

– Ну, старший брат бери, раз она так нравится тебе.

Видя, что ему понравилось кольцо, девушка была очень счастлива, и в её глазах не было никакого сопротивления.

Цинь Хаодун убрал кольцо. В его сердце это кольцо было бесценным, то есть даже 30 миллионов не могли его окупить.

С этой точки зрения, он был очень благодарен этой девушке, если бы она не украла его собственный нефрит, у него не было бы такого большого сюрприза.

– Как долго ты совершенствовуешься? – спросил Цинь Хаодун.

– Прошло почти полгода. Было очень легко добиться прогресса в совершенствовании до этого. Чтобы развиваться в новом мире, требовалось не более трех месяцев. Однако я прошла середину пути, где достигла восьмого уровня Открытой Силы. Сколько бы раз я ни пыталась, я не могу добиться никакого улучшения.

Упоминая об этом, девушке было жаль, но она не знала о том, что это не зависело от какой-либо силы. Для таких людей было очень странным и редким развиться до восьмого уровня Открытой Силы за несколько лет. Даже некоторые ученики в сектах не могли иметь такую скорость.

Цинь Хаодун вытащил маленькую таблетку для укрепления и протянул её девушке, –Проглоти её. Я помогу тебе прорваться через это. Это может быть как компенсация для тебя.

– Что? Старший брат, ты не ошибаешься, да? Ты можешь действительно помочь мне прорваться?

На лице девушки смешались волнение и ужас.

– Если честно, это кольцо очень ценно и очень важно для меня, – сказал Цинь Хаодун, – Не сомневайся во мне, прими эту таблетку. Я немедленно помогу тебе прорваться.

Девушка больше не сомневалась, схватила Маленькую Укрепляющую Таблетку и отправила в рот. Затем она села на кровать, скрестив ноги.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 76. Личная девушка-телохранитель**

Глава 76. Личная девушка-телохранитель

Цинь Хаодун подошёл к девушке, он протянул свою правую руку, положив её на акупунктурную точку Байхуэй, расположенную на её верхней части головы. Затем он передал в неё Подлинную Ци Зелёного Леса, чтобы помочь ей уменьшить воздействие Маленькой Укрепляющей Таблетки.

Когда Подлинная Ци входила в её тело, Цинь Хаодун ясно почувствовал, что у девочки блестящая кость и более широкие меридианы, чем у нормальных людей. Она была одарена талантом, заниматься, боевыми искусствами.

Десять минут спустя, с помощью Цинь Хаодуна, узкое препятствие в совершенствовании, которое беспокоило девушку в течение долгого времени, было легко прорвано, непосредственно достигнув начальной стадии девятого уровня Открытой Силы.

Чувствуя сильную Подлинную Ци, в своем теле, девушка была восхитительна. Она спрыгнула с кровати и низко поклонилась Цинь Хаодуну, сказав, – Старший брат, не мог бы ты принять меня в ученики?

– Что ты имеешь в виду? –спросил с сомнением Цинь Хаодун, он некоторое время не мог понять, что она хотела сказать.

– Вначале, сумасшедший предсказатель, напророчивший мне удачу, говорил, что я столкнусь с препятствием в моей жизни, когда мое совершенствование достигнет восьмого уровня Открытой Силы, которое нельзя будет преодолеть, пока я не встречу отличного помощника.

– Скорее всего, если кто-то, помог мне преодолеть это узкое место, он был бы моим великим благодетелем. Он попросил меня, чтобы я осталась с моим благодетелем, это было бы для меня большой возможностью.

Цинь Хаодун размышлял, как этот сумасшедший предсказатель был на столько великим мастером, что смог точно рассчитать, что произойдет несколько лет спустя.

Он задумался над этим, – хотя Божественные Наёмники обладали сильной боевой силой, они всё-таки были людьми; их способность защищать Лин Момо была несовершенной, особенно вечером. Сегодня вечером был самый очевидный пример.

Чьей была рука, покушавшаяся на Лин Момо, не было раскрыто; другие атаки, которые могли положить конец её жизни, могут повториться в любое время. Поэтому, это было идеально для попавшейся девушки, быть телохранителем Лин Момо.

– Ну, тогда теперь ты будешь следовать за мной. Меня зовут Цинь Хаодун, и я врач. Теперь ты можешь звать меня Босс.

– Яо Цяньцянь благодарит босса, – девушка с уважением сказала Цинь Хаодуну.

– Если больше ничего нет, пожалуйста, пойдём за мной. Я найду специалистов, которые помогут тебе восстановить детский дом.

– Спасибо, босс.

Яо Цяньцянь была в восторге. Хотя у неё были хорошие навыки совершенствования и кражи, она ничего не знала о восстановлении домов. В приюте не давали такие знания. Было бы прекрасно, если бы Цинь Хаодун смог найти профессионалов для этого.

У неё не было много вещей. Просто собрав некоторые свои вещи, она покинула детский дом вместе с Цинь Хаодуном.

Вернувшись на виллу № 6, Цинь Хаодун попросил Яо Цяньцянь выбрать комнату для проживания, а затем поспешил обратно в свою комнату. Ему нужно было кольцо хранения, чтобы как можно скорее узнать владельца, чтобы увидеть, что там внутри.

Закрыв дверь, он держал кольцо хранения на ладони. Он не рассмотрел его достаточно внимательно, пока находился в комнате Яо Цяньцянь. Теперь нужно было, как можно более тщательно рассмотреть его.

Кольцо было полностью серым и казалось вполне обычным. При внимательном разглядывании он смог увидеть, что вдоль внутренней стенки кольца шёл декоративный рисунок.

Если бы другие люди увидели это, они бы не поняли, что это, но Цинь Хаодун смог. Это был древний текст Мира Культивации, переведенный на современный язык - Сказочная страна.

Хотя он мог прочитать это, Цинь Хаодун всё ещё не знал, что это значит. Это кольцо пришло из секты, называемой Сказочная страна, или из Открытой Силы?

Он не мог понять, что означало написанное, хотя он смотрел на это полдня. В конце концов, он просто больше не думал об этом и позволил кольцу напрямую выбрать своего владельца.

Он покрыл кольцо сильной силой Духа. Поскольку это был предмет, без владельца, ему было легко выбрать владельца. После вспышки света кольцо исчезло. На его среднем пальце появился рисунок в виде тёмного круга.

Цинь Хаодун посмотрел на кольцо своей духовной силы и сразу вошёл в пустое пространство.

Изначально он возлагал большие надежды на это хранилище, думая, что он сможет получить опыт и искусство от его предшественников. Однако когда он вошёл внутрь, он с удивлением обнаружил, что там ничего нет.

Единственным утешением было то, что пространство этого кольца хранения было чрезвычайно большим, около ста кубических метров, в то время как кольцо из его предыдущей жизни составляло всего десять кубических метров.

Цинь Хаодун был слегка разочарован, увидев это. Его совершенствование достигло девятого уровня Открытой Силы, но он совершенствовался в Сючжэнь Гун, и это требовало огромного количества Духовной Ци. Он не зависел от внешних сил, таких как редкие материалы, с неба или земли, духовный камень и тому подобное, и ему было трудно создать основу для совершенствования.

Однако он ничего не мог сделать на данный момент. В любом случае, теперь было удобнее, что он владел кольцом хранения. Он мог положить свои вещи, которые обычно носил с собой и использовал, такие как лекарственные материалы, в это кольцо.

Перебирая свои вещи, он наконец понял, что сам стал бедным.

Хотя за несколько часов до этого в центре зала он выловил сто тридцать миллионов с игровых камней, он вмиг потратил почти все деньги. Теперь у него в кармане было не более ста тысяч юаней.

Утром второго дня, когда Цинь Хаодун встал, Яо Цяньцянь уже ждала у дверей. Благодаря совершенствованию прошлой ночью, девятый уровень Открытой Силы, которого она только что достигла, помог ей успокоиться, поэтому её дыхание было устойчивым и сильным.

Вместе они отправились на виллу Лин. Как только они вошли во двор, к ним подошли Топор и Кнут.

– Босс, прости, мы не справились со своими обязанностями прошлой ночью, пожалуйста, накажи нас.

Прошлой ночью, поспешив на Виллу Лин, они только обнаружили, что людей в доме уже одолел дым. К счастью, дым не был очень ядовитым, только заставлял людей заснуть на короткое время.

Хотя они были больше напуганы, чем пострадали, их всё равно разразил холодный пот. Испытывая вину за невыполнение обязательств перед Цинь Хаодуном, они хотели признать свои ошибки и попросить наказания, поэтому пришли сюда очень рано утром.

Цинь Хаодун махнул рукой и сказал, – Забудьте об этом. Я всё знаю и не виню вас.

Он представил Яо Цяньцянь обоим, – Это новый член нашей организации, также она одна из девятого уровня среди охранников. Позже она возьмет на себя ответственность за защиту Момо и малышки в качестве их телохранителя, поэтому было бы лучше, если бы вы выполняли свои миссии внутри и снаружи.

– Спасибо, босс! – Топор и Кнут приветствовали Яо Цяньцянь, поблагодарив Цинь Хаодуна. Видимо, они не узнали, что она была той тёмной фигурой прошлой ночью.

Они тепло приветствовали Яо Цяньцянь. Из-за гендерных различий вечером было решено, что Божественные Наёмники могут просто защищать снаружи, это добавляло им трудностей с защитой. Было бы намного лучше, если бы кто-то мог защищать виллу изнутри в качестве телохранителя.

Позже Цинь Хаодун взял Яо Цяньцянь на Виллу Лин и представил её Лин Момо и другим людям.

Лин Момо была очень напугана, узнав, что её мог победить нокаутирующий дым. К счастью, малышка и она не пострадали.

Из-за этого, недавно прибывшая девушка-телохранитель, которую представил ей Цинь Хаодун, была очень хорошо принята. Более того, Яо Цяньцянь была девушкой с довольно симпатичной внешностью и настоящим самообладанием, которое очень подходило её характеру.

Лин Момо тепло потянула Яо Цяньцянь на виллу и обустроила её комнату. Поскольку их фигура была почти одинаковой, она подарила Яо Цяньцянь много новой одежды и обуви.

Малышке очень понравилась Яо Цяньцянь, и она начала называть её тетей. Когда Дамао и Эрмао почувствовали её запах, они время от времени лаяли на неё, и Цинь Хаодун прекращал это.

Позже Цинь Хаодун дал малышке ледяного Зелёного короля нефритов. Однако на этот раз Лин Момо убрала его.

После завтрака всё в семье Лин пришло в норму, как и раньше. Под защитой Яо Цяньцянь Лин Момо отправилась на работу.

В это время в городе Цзяннань произошло много событий.

Благодаря неожиданному аресту преступная группа добилась больших успехов. Несмотря на то, что в нём участвовал Одноглазый Дракон, Мэн Ган не сказал ни слова. Несмотря на это, Налань Уся узнала от подчиненных, что их руководителем была Чжоу Цуйцуй, и за ночь организовала арест.

Тем не менее, Фэн Тианда был хорошо подготовлен. Вскоре после ареста людей Мэн Гана он получил это известие от криминальной полиции благодаря людям из Фэн-Групп.

Чжоу Цуйцуй, которая была груба и неразумна, сильно испугалась, узнав, насколько серьезно всё обернулось. Она понимала, что Хуася не Бирма; если что-то случится, даже брат не сможет защитить её. Поэтому она сразу же попросила Фэн Тианду организовать ей отправку обратно в Бирму.

Факты показали, что она сделала всё правильно. Вскоре после её отъезда Налань Уся привела людей в Фэн-Групп, но тщетно. Чжоу Цуйцуй уже вернулась в Бирму. В это время полиция Хуася не смогла найти выхода.

Фэн Тианда почувствовал огромное облегчение после того, как отослал назад свою нелепую и уродливую спутницу. В эти дни он был опозорен Чжоу Цуйцуй, что было невыносимо для него. Можно сказать, что он принёс последнюю жертву ради интересов семьи Фэн.

Всем сердцем он просто ненавидел эту женщину. Если бы не Чжоу Цуйцуй, захотевшая, двух собак Цинь Хаодуна, он бы не потерял лицо и почти все деньги, которые собирал в течение многих лет.

К счастью, эта непоследовательная женщина была, наконец, отослана. Он вложил всю свою энергию в выставку необработанных камней в центре зала.

Вскоре после этого, как-то утром он открыл дверь, и его подчиненные пришли сообщить, что многие люди пришли в зал с камнями, со своими собаками.

Прошлой ночью Цинь Хаодун использовал собак для сбора необработанных драгоценных камней и выиграл три игры, и этот факт уже распространился по кругу азартных игр. Многие люди из соображения, «а давайте попробуем» привели своих собак.

На какое-то время зал необработанных камней, чуть ли не стал знаменитой собачьей выставкой. Различные виды известных собак собрались вместе. Золотистые ретриверы, лайки, лабрадоры пришли в тот день, и даже двое принесли своих домашних свиней, потому что было сказано, что у свиней лучшее обоняние, чем у собак.

Фэн Тианда сразу запаниковал. Он не знал, обладают ли собаки способностями, подобными способностям Дамао и Эрмао, но если бы это было так, Фэн-Групп обанкротилися бы.

Он бросился объявлять чрезвычайное положение. В самом начале он запретил всем собакам входить в зал. Позже он подумал, что так не идеально, и он поправился, запретив всем нечеловеческим существам входить в зал.

Он почувствовал облегчение после того, как выгнал всех собак из зала необработанных камней.

Но прежде чем он смог прийти в себя, в азартном мире камней неожиданно распространились новости о том, что все необработанные камни Фэн-Групп были поддельными; хороших нефритов было не найти при открытии.

Некоторые люди даже говорили, что игра прошлой ночью была хорошим шоу, созданным Фэн-Групп. Фактически, молодой человек с собаками был одним из их помощников, целью которого было обмануть всех.

Поначалу Фэн Тианду это не волновало, так как слухи были нелепыми.

Однако с открытием зала для необработанных драгоценных камней, многие клиенты выбрали камни и открыли их на месте происшествия. К его удивлению, никто из них не смог найти нефрит, который мог бы быть в три раза дороже изначальной цены. Почти все они потеряли на этом деньги.

Такой результат увеличил распространение слухов, которые расходились все сильнее и сильнее со временем. Наконец, никто не пришёл в зал Фэн-Групп, все отправились в зал Лин-Групп.

Менее чем за один день ситуация кардинально изменилась. В зале Фэн-Групп почти никого не было, а зал Лин-Групп был переполнен, это очень раздражало Фэн Тианду, но он не мог понять причину.

За пределами центра зала, после тщательной работы Налань Ушуан, организация «Папа охранной компании» попала в заголовки всех СМИ в городе Цзяннань.

– Организация «Папа охранной компании» предприняла чрезвычайные усилия, и иностранные преступники были арестованы в Хуася.

– Женщин обворовывают, «Папа охранной компании» защищает их безопасность!

– «Папа охранной компании», истребитель из сообщества безопасности взлетает.

На форумах и в постах каждого крупного веб-сайта также были опубликованы все новости об организации «Папа охранной компании», что вызвало в обществе широкий резонанс.

Эти вещи не привлекали внимание Цинь Хаодуна. В это время он проводил малышку к дверям музея Искусства на реке Янцзы и готовился принять участие в конкурсе Детского Пения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 77. Соревнование отцов начинается**

Глава 77. Соревнование отцов начинается

Согласно назначенному времени Цинь Хаодун, вместе с малышкой подошёл к входу южного музея Искусства на реке Янцзы, но не увидел учительницу Ван Цзяни.

Прождав некоторое время, отец и дочь увидели, как Ван Цзяни в спешке подходит.

– Мисс Ван, мы здесь, мы здесь! – малышка помахала ей рукой и продолжала кричать.

Цинь Хаодун увидел, что лицо Ван Цзяни было накрашенным, и на нём остались следы слёз, как будто она только что плакала.

Он спросил, – Мисс Ван, что случилось?

– Нет, нет ... ничего, я немного проспала, извините.

Сказала Ван Цзяни и кое-как слабо изобразила и вынужденную улыбку.

– Заходите, Тан Тан - единственная в нашем классе, кто принимает участие в конкурсе.

Цинь Хаодун кивнул и уже собирался войти в галерею с малышкой, когда увидел группу людей, проходящих мимо.

Среди группы людей была пара среднего возраста, один из них держал мальчика лет 4-х 5-и. За компанией следовала скромная девушка. А за ними следовали семь или восемь охранников в чёрных костюмах.

Эта молодая женщина была также учителем в Золотом филиале и детском саду Джадэ Лиф.

Ван Цзяни отвечала за 1-й класс среднего класса в детском саду, в то время как она отвечала за 2-й класс.

Маленький мальчик, которого звали Ван Гуань, был из класса учительницы Чжао Яньянь, который также приехал для участия в конкурсе.

Эти люди поставили маленького мальчика, Ван Гуаня, в центр, окружив его перед дверью. Когда они подошли к двери, Ван Гуань увидел малышку в руках Цинь Хаодуна и закричал, – Тан-Тан, возвращайся домой. Конкурс – мой.

Это были дети из одного и того же детского сада, они часто играли вместе, поэтому очень хорошо знали друг друга.

Малышка не застеснялась, – Ван Гуань, ты как всегда врёшь. Почему это ты должен быть чемпионом?

– Я чемпион. Я чемпион. Сегодня я не только смогу занять первое место в соревнованиях, но и стану чемпионом в финале. Если вы не верите этому, вы можете спросить мисс Чжао! – твёрдо проризнёс Ван Гуань.

Чжао Яньянь льстиво сказала, – Вы поёте просто превосходно. Но первый приз должен принадлежать нам.

Малышка не была довольна и сказала, – Мисс Чжао. Вы не правы. Ван Гуань ужасный певец, как утка. Кряк! Кряк!

Ван Цзяни сказала Чжао Яньяни, – Мисс Чжао, мы просто работники детского сада. Привлекая детей к участию в конкурсе, мы не имеем права говорить, кто должен быть на первом месте.

Чжао Яньянь посмотрела на Ван Цзяни и взглянула на Цинь Хаодуна рядом с ней, в её глазах читалось высокомерие.

– Нам дан такой редкий шанс, принять участие в конкурсе, его нужно использовать для общения с богатыми родителями, но этот молодой человек рядом с Ван Цзяни кажется совсем не богатым.

Хотя Ван Гуань был действительно ужасным певцом, его отцом был Ван Хунбин, являющийся известным крупным застройщиком юга реки Янцзы, который согласился продать ей квартиру со скидкой 50%.

– Госпожа Ван, вам не нужно ничего говорить. Сегодня первое место должно быть у Ван Гуаня. Верьте или нет, просто подождите и посмотрите.

– Это невозможно. Конкурс ещё не начался, как вы можете быть уверены, кто займет первое место? Более того, ваша одноклассница, Тан-Тан, поёт очень хорошо.

– Я говорю вам, что первое место должно быть за нашим Ван Гуанем. Почему вы всё ещё говорите какие-то глупости.

Говорила женщина средних лет, это была мать Ван Гуаня, Ма Хун. Её взгляд скользнул по Ван Цзяни и Цинь Хаодуну, затем она высокомерно сказала, – У нас есть деньги, и мой отец - заместитель директора Бюро культуры. Вы думаете, сегодня главный приз будет не у нашего Ван Гуана, а у вас?

Ван Цзяни сказала, – Леди, мы приехали сюда на конкурс вокалистов, а не чтобы соревноваться в том, чья семья богаче. Первое место принадлежит тому, кто хорошо поёт. Более того, это зависит не от ваших слов, а от окончательного решения судей.

Ма Хун улыбнулась и презрительно сказала, – Судьи? Они скажут то, что мы попросим их сказать. Все они контролируются моим отцом.

Ван Хунбин сказал, – Ладно, пошли.

Сказав это, все они высокомерно вошли в зал. Ван Гуань не забыл спровоцировать малышку, сказав, – Я чемпион! Я чемпион!

Малышка была определенно расстроена. Она почувствовала себя обиженной и сказала Цинь Хаодуну, – Папа, это правда, то, что ни сказали? Тан-Тан не может получить первый приз?

Цинь Хаодун ответил, – Это неправда. Тан Тан хорошо поет, первое место сегодня должно принадлежать тебе.

– Хорошо, я должна хорошо спеть, я должна быть первой!

Малышка снова была взволнована.

– Мисс Ван, пойдемте внутрь! – сказал Цинь Хаодун и понёс малышку в зал, за ним последовала Ван Цзяни.

– Я действительно не понимаю, что думают эти люди. Почему они учат своих детей этому, – Ван Цзяни покачала головой, когда шла, – Детям полезно участвовать в соревнованиях, но если они так портят своих детей, это может быть только контрпродуктивно.

Цинь Хаодун сказал, – Не обращайте на это внимания. Пока малышка всё делает хорошо, и этого достаточно.

Ван Цзяни ответила, – Мистер Цинь, вам следует морально подготовиться, потому что родители Ван Гуаня, и правда обладают большой силой. Никто не знает, что сегодня произойдёт.

– Тан-Тан просто принимает участие в соревнованиях. Что касается результата, он не слишком важен для неё. Более того, сегодня всего лишь проба, и десятки участников могут принять участие в полуфинале завтра вечером.

Цинь Хаодун слегка улыбнулся и понял, о чём Ван Цзяни предупреждает его. Казалось, она потеряла уверенность в том, что Тан-Тан получил первое место.

– Не волнуйтесь, мисс Ван. Я считаю, что судьи будут справедливы. Малышка хорошо поет, и она сможет занять первое место.

Ван Цзяни открыла рот, но не сказала ни слова. Однако она явно не была согласна с заявлением Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун не закончил, но повернулся, чтобы сказать малышке, – Тан-Тан, какую песню ты сегодня будешь петь?

Малышка очень загадочно сказала, – Секрет. Подожди папа, ты всё узнаешь.

– Такая загадка…ты не хочешь, чтобы папа знал это заранее?

– Да это только один секрет от тебя, – сказала малышка с улыбкой.

В 9 часов утра соревнования начались. Малышка была шестой, а пятым перед ней был Ван Гуань.

Очень скоро настала очередь Ван Гуаня. Как только он появился на сцене, зрители начали хлопать в ладоши, прежде чем он начал петь.

Песня, которую пел Ван Гуань, была Маленький Начжа, которая была очень популярна. Тем не менее, Ван Гуань исполнил песню фальшиво, это было просто ужасно, образ песни в умах присутствующих искажался.

Некоторые из сидящих надули губы, другие не могли удержаться от смеха, а третьи прямо закрывали уши.

Однако, Ван Гуаню очень нравилось свое пение на сцене, и он был восхищён. Но ни слова из песни не было в тон.

Наконец он закончил, и публика расслабилась. Под предводительством Ван Хунбина семья Ван тепло зааплодировала и ревела.

– Папа, то, что он поет, слишком ужасно слушать, – сказала малышка и нахмурилась.

Цинь Хаодун сказал, – Это не имеет значения. Тан-Тан следующая, и она споёт для всех хорошую песню.

В это время ведущая на сцене объявила, – Пожалуйста, поприветствуйте шестого участника - Тан Тан. И её песня - «Я ищу своего отца».

Цинь Хаодун, стоящий около сцены, был шокирован. Он не ожидал, что малышка выберет эту песню. Неудивительно, что она хотела скрыть это от него.

Тан-Тан стояла на сцене. Она никогда не стеснялась, находясь перед большой аудиторией, и пела громко.

– «Я не боюсь ни дождя, ни снега,

И даже в снежную метель,

Я хочу видеть его, видеть каждый день,

Как бы тяжёл ни был снег, я не боюсь,

Я хочу, я хочу отыскать отца,

Где я не появлюсь, я хочу, чтобы мой отец ...»

Голос малышки был очень милым, она пела очень эмоционально. Её глаза наполнились слезами, думая о насмешках детей, о желании найти отца, она плакала, когда пела.

Глядя на малышку, которая от всей души выступала на сцене, Цинь Хаодун был полон вины. В течение последних нескольких лет он был слишком много должен своей дочери; его глаза бессознательно стали наполнились слезами.

Присутствующие в зале были тронуты выступлением малышки. Когда песня закончилась, глаза многих людей наполнились слезами.

После короткого молчания на сцене, прозвучали живые аплодисменты. Сравнение было здесь не лишним. Это были оба маленькие исполнители, приехавшие на соревнования, но малышка спела несравненно лучше, чем сейчас Ван Гуань.

Спустившись со сцены, у малышки всё еще остались слёзы на лице, но она весело прыгнула в объятия Цинь Хаодуна, – Папа, как тебе песня, которую Тан-Тан спела для тебя? Я получу первое место?

Цинь Хаодуна поцеловали, и он поцеловал гладкое личико, своей дочери. Он сказал с любовью, – Тан Тан - лучшая, первое место, безусловно, твоё.

Ван Цзяни не ожидала, что малышка сможет так хорошо выступить, и с волнением сказала, – Тан Тан, ты так хорошо поёшь. Ты будешь большой звездой в будущем.

– Такой большой звездой как Оуян Шаньшань? – спросила малышка моргая.

– Даже лучше, чем она, – сказала Ван Цзяни.

– Здорово, я хочу быть большой звездой, я хочу быть большой звездой!

Малышка улыбалась и была счастлива всё больше и больше.

По другую сторону зала Ван Гуань, казалось, чувствовал угрозу со стороны Тан-Тан и неуверенно сказал Ма Хун, – Мама, я ещё могу выиграть конкурс?

Ма Хун ответила, – Конечно, ты из семьи Ван. Независимо от того, насколько хорошо они споют, это напрасно.

Этим же утром, все двадцать участников уже выступили на сцене. Теперь дело дошло до решения судей.

На сегодняшнем конкурсе, не применяли способ, выставления оценок, сразу после выступления, а оценивали в самом конце. Каждый судья оценивал участников один за другим, и тогда результаты суммировались до итоговой оценки.

Семеро судей собрались вместе и шептались, на лицах их было заметно смущение. Из общего количества 20-и маленьких участников, 18 человек можно было выбрать очень легко, но выбрать между малышкой и Ван Гуанем было невозможно.

Малышка пела лучше всех. По силе, она, несомненно, была на первом месте, но Ван Гуань был из семьи Ван. Хотя его пение было ужасным, Ван Хунбин уже встречал этих судей одного за другим перед соревнованиями. Более того, дед Ван Гуаня был заместителем директора Бюро культуры, которого эти люди должны были уважать.

В итоге рефери принял окончательное решение. Согласно первоначальному плану, он объявил, что Ван Гуань занял первое место в конкурсе, всего мест было шесть, а второе заняла Тан-Тан.

Однако он сделал это, пойдя против своего сердца, но сказал заместителю судьи высказаться на сцене.

Заместитель судьи был расстроен в глубине души, но у него не было другого выбора, так как он был заместителем. Всё что он мог сделать, так это повиноваться договоренности, и он взял микрофон, чтобы выйти на сцену.

К счастью, у него был многолетний опыт, и у него уже был дар говорить, то, чего он не хотел.

– Сегодня каждый участник выступил с выдающимся выступлением, особенно с Ван Гуань. Редко, когда в таком юном возрасте звучит глубокий хриплый голос, исполняющий детскую песню с чертами R & B.

– После единогласного решения первое место в сегодняшнем соревновании занял участник номер пять, Ван Гуань!

Сразу после того, как он закончил, сцена немедленно закипела, в ней смешались диссонанс и гул.

– Какого чёрта! Такой грязный ход! Так закулисно ...!

– Как они могли сказать, что такой ужасный голос - глубокий, хриплый? Он не может быть ещё более лживым?

– Ни одно слово не было спето гармонично. Как они могли сказать, что это звучало как R & B? Кто так думает?

– Я слышал, что пятый ребенок был из очень богатой семьи, что его отец является застройщиком. Кажется, что конкуренция отцов!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 78. Умение манипулировать разумом**

Глава 78. Умение манипулировать разумом

Ван Гуань вскочил, услышав результаты, и радостно закричал, – О, я выиграл первый приз! Первый приз!

Лица Ван Хунбина и Ма Хун тоже стали гордыми. Для них не было ничего невозможного, и это замечали все, кто сталкивался с их семьёй. Их сын мог очень плохо петь, а девочка хорошо, и что с того? Их сын должен был выиграть первый приз.

Неважно, хорошо он пел или нет; важнее было иметь хорошего отца.

Малышка сразу почувствовала несправедливость и спросила, – Папа, я плохая певица? Почему я не выиграла первый приз?

Ван Цзяни вздохнула, потому что она уже видела всё это. Она попыталась успокоить малышку и сказала, – Не грусти, Тан Тан. Все нормально. Тебе не нужно выигрывать первое место, чтобы пройти это испытание. Ты можешь наверстать упущенное позже.

На лице Цинь Хаодуна появилась усмешка. Теперь это стало соревнованием «хорошего папы», но, к счастью, никто в мире не мог быть лучшим отцом, чем он, Император Зелёного Леса.

Он сказал малышке, – Тан Тан, не волнуйся. Ты на самом деле победительница. Судья сказал всё неправильно. Теперь, подожди меня. Я пойду, чтобы напомнить им об этом.

После этого он отправил малышку в объятия Ван Цзяни. А затем он пошёл туда, где сидел судья.

Он подошёл к главному судье и сказал, – Ваши результаты неверные. Певица 6 – победительница.

Судья не ожидал, что кто-то придёт и поставит под сомнение их решение. Конечно, результат вышел против их воли, но они никогда не позволили бы кому-то ставить это под сомнение.

Он приподнялся и собирался уже читать лекцию смельчаку, но его слова изменились прямо перед тем, как он собирался их произнести. Он сказал, – Вы правы, мы допустили ошибку. Я прямо сейчас всё исправлю.

Сказав это, он поднялся на сцену. Он взял микрофон у заместителя главного судьи и сказал, – Мы допустили ошибку в результатах. Победителем стала певица номер 6, Тан-Тан!

Все зрители потеряли дар речи. Они не могли поверить, что главный судья пересмотрел результат, который только что дал заместитель главного судьи.

Тем не менее, это был результат, которого они и хотели, и он был абсолютно оправдан. На месте прогремели аплодисменты.

Ван Цзяни с удивлением посмотрела на Цинь Хаодуна. Она с недоверием спросила, – Как вы это сделали?

– Это было легко. Главный судья также очень разумный человек. Я сказал ему, что он был неправ, поэтому он поднялся на сцену и немедленно исправил это.

Цинь Хаодун ответил с дерзкой улыбкой. Он никогда не смог бы рассказать девушке о том, как он использовал своё Умение манипулировать разумом.

Манипулирование разумом было модернизированной версией Чарующего Разума. Чарующий разум мог позволить людям высказывать самые сокровенные идеи, в то время как умение манипулировать разумом заставляло других действовать по одной его мысли.

Поскольку это уже стало борьбой хороших пап, и так как судья боялся власти семьи Ван, у него не было другого выбора, кроме как использовать свою силу, чтобы поспособствовать справедливости в отношении малышки.

Лицо Ван Цзяни было переполнено недоверием, но правду знали только там.

Ваны находились в полном недоумении, первый приз, который они выиграли, был переопределён. Ван Гуань немедленно закричал. Он ударил Ван Хунбина и спросил, – Вы сказали, что я точно буду победителем, потому что я Ван, тогда почему всё поменяли?

– Почему эта чертова девчонка получила первый приз? Это потому, что она лучше поет, чем я?

– Не волнуйся, сынок. Я пойду, проверю, – Ван Хунбин также удивился, что подкупленный им судья так разочаровал их. Он в гневе подошёл к месту судьи.

– Главный судья, что происходит? Разве мой сын не был победителем?

Главный судья смотрел на него безо всякого страха, несмотря на то, что перед ним стоял Ван.

– Маленькая девочка выиграла первый приз, потому что хорошо пела, что было самым оправданным результатом.

– Что? Да как она могла быть лучше моего сына? Мой сын был Ван! Его дед всегда хвалит его за великолепное пение!

Как бы ни был зол Ван Хунбин, он всё ещё пытался быть разумным. Он пытался убедить судью, что это были Ваны, а его тесть был заместителем директора Бюро культуры.

Но главный судья действовал так, как будто принимал сильные наркотики. Он не проявил никакого уважения к Ван Хунбину и ответил гневно, – Я здесь одинаково отношусь ко всем, включая семью Ван. Как мог ваш сын выиграть первый приз, так плохо спев? Вы когда-нибудь слышали, чтобы он пел?

Ван Хунбин пришёл в ярость. Он указал на судью и закричал, – Хватит притворяться! Не забывай об этом вчера, ты ...

Он был так взбешён, что собирался рассказать, как подкупил вчера главного судью. Заместитель главного судьи остановил его и сказал, – Пожалуйста, успокойтесь, мистер Ван. Это будет плохо для всех нас, если вы расскажете всё.

Заместитель главного судьи понятия не имел, что стало с главным судьей, если бы разразился скандал, было бы плохо для всех них. Поэтому он решил остановить его.

Ван Хунбин задумался и понял, что это правда. Он посмотрел на главного судью и подавил свой гнев.

Заместитель судьи сказал, – Мистер Ван. Хотя ваш сын сегодня не победитель, я могу предоставить ему второй приз. Он мог бы принять участие в полуфинале, и я уверен, что вы знаете, как сделать его победителем.

Ван Хунбин понимал, что это был его единственный вариант. Он холодно напевал и пошёл к Ванам.

Позже заместитель главного судьи вышел на сцену, чтобы объявить рейтинги других игроков, Ван Гуань теперь опустился с первой позиции на вторую.

Цинь Хаодуна не волновали другие. Он никого не спасал. Главным для него было убедиться, что с малышкой обращались справедливо.

Когда он закончил манипулировать, главный судья как будто проснулся от страшного сна. Что было сделано, то сделано. Теперь он раздражал семью Ван, и сожалеть было слишком поздно.

Таким образом, конкурс закончился фарсом, но, по крайней мере в результате всё сработало. Малышке сказали присутствовать на полуфинале завтра в 8:00.

Завоевав сегодня первую премию, малышка счастливо вышла из ворот музея Искусств вместе с Цинь Хаодуном.

Ван Цзяни разделяла радость с отцом и дочерью. В конце концов, малышка была её ученицей, и она разделяла её победу.

– Тан-Тан, постарайся изо всех сил, я считаю, что ты можешь победить в финале.

– Это здорово! Тан-Тан будет победителем! Тан-Тан хочет стать большой звездой.

Малышка закричала от радости и побежала вперед. Внезапно группа людей преградила ей путь. Руководителем группы был Ван Хунбин и его семья, а за ним ещё семь телохранителей.

Малышка почувствовала, что у этих людей плохие намерения. Она поспешила назад и обняла ногу Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун держал малышку на руках и смотрел на Ван Хунбина и других. Затем он спросил, – Что-то не так?

Ма Хун сказала, – Ты украл первый приз моего сына, теперь извинись перед ним и пообещай, что завтра не примешь участие в конкурсе.

Ван Гуань был маленьким, но уже научился быть высокомерным от своих родителей. Он кричал, – Она заняла моё первое место! Теперь извиняйся!

Малышка набралась смелости, как только её обнял Цинь Хаодун. Она кричала в ответ, – Я победитель! Ты плохой певец!

Ван Цзяни сказала, – Мама Ван Гуаня, вы ошибаетесь. Малышка выиграла приз, потому что умела петь. Это результат, выданный судьей. Как вы можете обвинять других? Вы не имеете права запрещать ей участвовать в конкурсе, завтра.

– Кто ты, чёрт возьми? – спросила Ма Хонг, она вела себя как мегера. Она указала Ван Цзяни в лицо и закричала, – Мы будем называть вас «мисс», когда будем уважать вас, а если мы не будем, то и никто не будет. Я могу уволить вас, просто позвонив директору.

– Как вы можете быть такой! Вы не достойны быть родителем!

Ма Хун продолжала высокомерно кричать, – Девушка, мне не нужно, чтобы вы учили меня, каким быть родителем. А теперь убирайтесь с дороги, или я уволю вас завтра.

Ван Цзяни хотел сказать что-то ещё, но Цинь Хаодун притянул её к себе. Он холодно сказал грубой женщине, – Будь умной собакой и убирайся с моего пути, сейчас.

Видите ли, молодой человек позволил себе вообще не уважалть Ванов, Ван Хунбин рассвирепел и спросил, – Ты вообще представляешь, с кем разговариваешь?

– Я знаю. Ван, верно? – Цинь Хаодун ответил так, будто ему было всё равно, – Вы – знаменитый владелец недвижимости, а ваш тесть - заместитель директора Бюро культуры.

Ван Хунбин с гордостью сказал, – Правильно. Теперь сделай, как сказала моя жена, и скажи своей дочери, чтобы она извинилась перед моим сыном, и пообещала не участвовать в конкурсе завтра.

– Нет, я хочу быть там, и я буду победителем!

Ответила малышка.

Ван Гуань кричал, – Ты сделаешь то, что я скажу! Если ты настаиваешь на том, чтобы ты приехала, мой отец выбьет тебе зубы!

Малышка сказала, – Не хвастайся. Мой папа - величайший человек в мире, и он не боится твоего папы.

Ма Хун кричала, – Заткнись, маленькая девчонка, твой отец был мальчишкой-жиголо, как он может тягаться с Ванами.

Цинь Хаодун посмотрел на людей Ван Хунбина и с интригующим взглядом спросил, – У тебя есть деньги?

Ма Хун немного помедлила и ответила, – Конечно. У семьи Ван всегда было достаточно денег.

Ван Хунбин спросил, – Ты хочешь денег? Я могу дать тебе 10 000 юаней, если твоя дочь не приедет на конкурс завтра!

Цинь Хаодун махнул рукой. Он улыбнулся и сказал, – Нет. Боюсь, что у вас будет недостаточно денег, чтобы оплатить себе потом больницу.

Лицо Ван Хунбина стало холодным, и он в ярости закричал, – Тебе надоело жить? Парень?

Он махнул рукой и громко сказал охраннику позади него, – Проведи ему серьёзный урок и дай понять, что хорошо, а что плохо!

Его телохранители приготовились. Они вообще не воспринимали молодого человека всерьез, потому что он казался не мускулистым. Услышав команду своего босса, они сразу же прыгнули на Цинь Хаодуна.

Телохранитель, стоящий в первых рядах пытался разбить лицо Цинь Хаодуну. Он хотел хорошо выступить перед своим боссом, желая, чтобы его в следующем месяце ему повысили зарплату.

К сожалению, его размахивающий кулак едва коснулся одежды Цинь Хаодуна, прежде чем он полетел назад и повалил двух других телохранителей на землю.

Цинь Хаодун отшвырнул телохранителя с малышкой на руках. Затем он дважды ударил ногой, как в футболе, и сбил Ван Хунбина и всех его телохранителей.

– Здорово! Здорово! Папа такой классный! – малышка весело зааплодировала.

Ван Цзяни сначала волноваться, что Цинь Хаодун пострадает, и она достала телефон, чтобы позвонить в полицию. Но прежде чем она нажала третью кнопку, все мужчины перед ней были сбиты с ног.

Она удивленно открыла рот, потому что никогда бы не думала, что молодой человек, который всегда улыбался, был таким жестоким бойцом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 79. Глаза панды**

Глава 79. Глаза панды

Ван Хунбин и Ма Хун выглядели растерянными. Они собирались преподать молодому человеку урок и дать понять, насколько могущественна семья Ван, а вместо этого, урок преподали их телохранителям.

Цинь Хаодун подошёл к ним с малышкой на руках и радостно сказал, – Если вы решили использовать силу своей семьи, чтобы запугивать других, то боюсь, что вам понадобится, гораздо большая семья, чем Ван.

После, его правая рука резко потянулась. Прозвучало несколько хлопков, и на лицах Ван Хунбина и Ма Хун образовались четыре глаза панды.

Преподав урок двум высокомерным людям, Цинь Хаодун посмотрел на Ван Гуаня, стоящего рядом с ним. Он похлопал его по лицу и сказал, – Молодой юноша. Ты всё поймёшь в будущем. Не нужно превращать всё в войны твоего отца. Тем более твой отец не готов к ударам.

После этого он ушёл с малышкой и Ван Цзяни.

Ван Хунбин почувствовал отчаяние и обиду. Его глаза заблестели. Раньше Ваны были негодяями, и никто их не трогал.

Он становился всё злее и злее, когда видел, как все телохранители валяются на земле. Он подбежал к ним и сильно ударил их, – Вы чёртовы куски мусора! За что я вам вообще плачу! Убирайтесь отсюда, сейчас же!

Он думал, что молодой человек смог напасть на него, из-за плохой работы телохранителей. Выместив на охранниках гнев, он всех уволил.

Ма Хун сказала, гладя глазами панды, Дорогой, я этого так не оставлю.

Ван Хунбин ответил кусая губы, – Я тоже. Парень решил, что ему всё сойдёт с рук, раз он может нападать. Я хочу, чтобы он познал силу семьи Ван.

– Что нам делать? Должны ли мы вызвать полицию? – спросил Ма Хун.

– Звонить в полицию? Ты с ума сошла? Мы не можем так опозориться! – посмотрел он на Ма Хун. Бедный парень проучил Ванов, как теперь они не могли вызвать полицию? Как он смог бы жить с таким позором, в городе Цзяннань, если бы новости распространились?

– Но этот мальчик-жиголо был слишком силён. Даже наши телохранители были ему не соперники.

– Не такая уж и проблема, что он знал несколько приёмов Кунг-фу. Наши телохранители бессильны, зато мы богаты, и сможем найти других телохранителей! – сказал Хунбин, – Поговаривают, что охранники из «Папы охранной компании» не плохи. Я сейчас пойду туда и найду лучших телохранителей, чтобы преподать парню урок.

Цинь Хаодун не знал, что случилось. Он уезжал из музея Искусств вместе с Ван Цзяни.

– Миссис Ван, куда вам? Я могу подвезти вас.

Цинь Хаодун спросил.

– Хорошо, тогда, пожалуйста, отвезите меня домой, – ответила Ван Цзяни.

– Сегодня же воскресенье, почему бы не потусоваться с вашим парнем? – спросил случайно Цинь Хаодун.

Выражение лица Ван Цзяни замерло и она перестала говорить. Цинь Хаодун заметил, что она изменилась. Он не стал расспрашивать, потому что это была её личная жизнь. Вскоре он поехал к месту, которое ему сказала Ван Цзяни.

– До свидания, миссис Ван! – помахала малышка.

После того, как она попрощалась с отцом и дочерью, Ван Цзяни открыла дверь и вышла из машины. Несколько шагов спустя, выскочила некая фигура на её пути и схватила за руку.

– Эй стерва, наконец-то я нашёл тебя!

Говорящим был молодой человек, лет за тридцать. Он был в фирменном костюме и выглядел очень хорошо, за исключением его игривого лица, которое заставляло людей чувствовать себя довольно неловко.

– Дун Чао почему ты здесь? – Ван Цзяни запаниковала, увидев мужчину.

– Почему я здесь? Скажи мне! Ты моя жена. Ты должна жить со мной в моем доме, а не развлекаться.

Дун Чао посмотрел на Ван Цзяни с похотливым выражением лица и сказал, – Сегодня, наверное, всех мужиков, удар хватил. Ты становишься такой знойной, и твои сгруди, кажется, сильно выросли. Теперь двигайся, я хочу удачного выстрела!

– После этого он схватил Ван Цзяни и потащил её в квартиру.

– Дун Чао, мерзавец, отпусти меня!

Ван Цзяни отчаянно боролась, но она никак не могла сравниться с Дун Чао, который был достаточно силён. Он протащил её вперёд, ещё на три метра, всё, что ей оставалось делать, это пытаться укусить его.

– Ай! Стерва! Как ты смеешь меня кусать! – Дун Чао посмотрел вниз на руку, которая была уже в крови. Он яростно повернулся, затем замахнулся, чтобы ударить по лицу Ван Цзяни.

Но перед тем, как он успел коснуться её лица, он был схвачен жёсткой рукой. Он не мог больше двигаться.

Дун Чао оглянулся и увидел молодого человека лет двадцати, который схватил его за запястье. На руках парня была маленькая девочка, 4-х 5-и лет.

– Плохой человек! Не запугивайте миссис Ван!

Закричала малышка на Дун Чао.

Цинь Хаодун также холодно сказал, – Какой мужчина будет бить женщину?

– Ты кто вообще? Я учу свою собственную жену! Занимайся своими делами и убирайся с дороги!

Дун Чао пытался бороться несколько раз, но ему не удалось избавиться от руки Цинь Хаодуна.

Он отпустил Ван Цзяни в гневе и замахнулся, чтобы ударить Цин Хаодуна по лицу другой рукой.

– Отправляйся в ад!

Цинь Хаодун холодно закричал и убрал руку. Затем он ударил Дун Чао по лицу. Дун Чао пролетел назад как минимум на 3-4 метра и свалился на землю с громким грохотом.

– Отлично! Отлично! Плохой человек! Папа ударит тебя, если ты запугиваешь миссис Ван!

Он поднялся с земли, выплюнув немного крови. Он боялся Цинь Хаодуна, поэтому вместо того, чтобы вернуться к нему, он указал на Ван Цзянь и закричал, – Ты, гадина. Интересно, почему ты сбежала от меня в Цзяннань. Оказывается, что ты нашла здесь любовника, а твои дети так выросли!

– Следи за своим языком! Или я выбью все твои зубы.

Цинь Хауднг улыбался, когда говорил, но Дун Чао чувствовал, что его охватил сильный холод. Он беспомощно дрожал, и жалел, что у него не было своих телохранителей.

– Парень, позволь мне сказать тебе. Я один из Дунов в Шанхае, ты не можешь позволить себе портить мне жизнь.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Правда? А что если я захочу?

– То, что я сейчас нахожусь в Цзяннане, не означает, что я не могу преподать тебе урок. Мой двоюродный брат весьма влиятельный человек в подпольных кругах Цзяннаня. Ты пострадаешь, если я позову его сюда. Теперь убирайся отсюда!

– Серьёзно? Тогда позвони ему и покажи мне, сколько же я буду страдать.

Ван Цзяни произвела хорошее впечатление на Цинь Хаодуна. Поэтому он хотел помочь ей ради малышки, и чтобы она выбралась из неприятностей.

– Просто подожди здесь, парень! Не убегай, если ты настоящий мужчина! – Дун Чао поднялся с земли и достал телефон. Затем он сказал, – Двоюродный брат? Мальчик-жиголо издевался надо мной в Цзяннане. Спешите скорее сюда.

Лицо Ван Цзяни побледнело от паники, она вытащила за руку Цинь Хаодуна и сказала, –

Мистер Цинь, вы должны уйти и скрыться, сейчас же. Дуны очень влиятельные, хотя мы в Цзяннане. Я слышала, что его двоюродный брат был действительно важный в преступном мире и был печально известным главой бандитов!

Цинь Хаодун пренебрежительно сказал, – Успокойтесь. Это просто хулиган, ничего страшного.

Малышка добавила, – Да, миссис Ван. Папа сильный. Вам не нужно бояться, пока он здесь, и я тоже!

Глядя на свою милую дочь, Цинь Хаодун улыбнулся. В этот момент в его кармане зазвонил телефон, он вынул его и посмотрел. Это был звонок от Лун Хайшэна.

Он понял, что прошла неделя, и сегодня настал тот день, когда он должен пойти лечить сына Лун Хайшэна, Лун Сяобао.

Он нажал кнопку ответа. Лун Хайшэн вежливо спросил с другой стороны, – Доктор Цинь, ты сейчас занят? У тебя есть время проверить Сяобао?

Цинь Хаодун посмотрел на Дун Чао, который звонил. Он знал, что пройдёт время, прежде чем он сможет уйти, поэтому он сказал, – Минутку. У меня возникли некоторые проблемы, и я доберусь до вас, как только их решу.

Лун Хайшэн сразу же спросил, когда он услышал, что Цинь Хаодун попал в беду, – У тебя проблемы? Скажи что случилось?

Цин Хаодун был тем, о ком он больше всего заботился сейчас, потому что его сыну, Лун Сяобао, становилось лучше с каждым днём после последнего лечения. Теперь ему прекратили диализ и химиотерапию.

Прошлой ночью они с удивлением обнаружили, что на голове Сяобао появились короткие мягкие волосы. Теперь их больше всего заботило, что если что-то случится с Цинь Хаодуном, это повлияет на лечение Сяобао.

Цинь Хаодун задумался на мгновение и понял, что было бы лучше, если бы он оставил эту проблему Лун Хайшенгу, чем себе. Поэтому, он сказал, – Кое-кто беспокоит моего друга.

Лицо Лун Хайшена похолодело, и он сказал, – Как он посмел побеспокоить твоего друга! А теперь дай мне адрес, я отправлю туда Дафэя, как только смогу.

– Ок, – Цинь Хаодун взглянул на дорожный знак рядом с ним и сказал Лун Хайшену точное местоположение.

Он повесил трубку, как и Дун Чао. Он указал на Цинь Хаодуна и других, и затем закричал, – Мальчик-жиголо! Будь мужчиной и не убегай! Ты пострадаешь, когда мой двоюродный брат доберется сюда!

– Скажи ему, чтобы поторопиться! Мое время драгоценно!

Он проигнорировал Дун Чао после того, как сказал это. Он повернулся к Ван Цзяни и сказал, – Миссис Ван, что здесь происходит? Вы можете рассказать мне конкретнее?

Ван Цзяни, казалось, замешкалась, но потом она кивнула и сказала, – Я была на самом деле замужем, а мой муж – этот подонок, стоящий здесь …

Пять минут спустя у Цинь Хаодуна была полная картина всей истории. Ван Цзяни встретила Дун Чао на вечеринке, когда она была новенькой в колледже.

Тогда ДунЧао притворялся довольно милым. Он хорошо говорил, был танцором и певцом. Его сладкие бредни очаровали Ван Цзяни, молодую девушку, которая почти ничего не знала о любви. И вскоре они поженились.

Но после того, как они поженились, она обнаружила, что Дун Чао врал во всём. На самом деле он был подонком, не только потому, что у него были разные интрижки. Но и потому, что он постоянно собирал людей, чтобы принимать наркотики и вёл неразборчивую половую жизнь.

Ван Цзяни хотела развестись, как только узнала об этом, но Дун Чао не хотел. Она не могла избавиться от него, потому что семья Дун, были слишком влиятельны в Шанхае.

Таким образом, она подвергалась пыткам со стороны Дун Чао. Месяцы спустя у неё появилось серьёзное ЗППП. Она бежала из Шанхая чтобы вылечиться от этих болезней, а затем скрылась в Цзяннане, работая воспитателем в детском саду.

Прошёл год, и она думала, что избавилась от Дун Чао.

Было непонятно, как этот подонок узнал где находится Ван Цзяни. Сначала он позвонил Ван Цзяни и попросил её вернуться в Шанхай.

Оказалось, что плохое настроение Ван Цзяни утром было вызвано звонком Дун Чао. Она не подозревала, что несколько часов спустя он прибудет в Цзяннань и найдёт её дом.

Цинь Хаодун молча вздохнул. Девушка была ни в чём не виновата. Дуны были настолько могущественны, что, должно быть, нашли её, сделав этот звонок, и именно поэтому они смогли найти это место.

Цинь Хаодуну было очень жалко её. Он спросил, – Какой у вас план?

Ван Цзяни вытерла слёзы из уголков глаз, взгляд её был полон отчаяния.

– Что мне делать? Я хотела развестись с ним, но он не позволил. Я могу вернуться с ним, если нет других вариантов.

Цинь Хаодун сказал, – Я могу помочь вам избавиться от него, если вы действительно хотите!

Ван Цзяни сказала, – Нет. Дуны слишком могущественны. Вам не нужны неприятности из-за меня.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 80 Семья Ветеринаров**

Глава 80 Семья Ветеринаров

– Большие проблемы?

Цинь Хаодун посмотрел на ДунЧао, затем презрительно улыбнулся, – Да это просто как кусок пирога, иметь дело с таким отбросом как ты, никакая это не проблема.

– Не будь таким гордым, парень. Ты и заплакать не успеешь, как только мой двоюродный брат приедет сюда!

Сказал Дун Чао, и несколько внедорожников подъехали к ним. Более 20-и бандитов спрыгнули с машин со стальными трубами и ножами в руках. У одного из них на груди была татуировка с большой волчьей головой, которая выглядела очень свирепой.

– Вот ты, кузен. Парень соблазнил мою жену перед этим и избил меня. Ты должен преподать ему урок.

– Успокойся. Город Цзяннань - это наше место, и никто не смеет связываться со мной или моими братьями.

Волк похлопал Дун Чао по плечу и гордо сказал, – Мальчик-жиголо – это лёгкая нажива,

с которой нам придётся иметь дело. Теперь скажи мне, как выместить на нём весь гнев.

Дун Чао впился взглядом в Цинь Хаодуна и сказал скривишись, – Он только что ударил меня. Мы должны сломать ему руки.

– Это легко. Я сделаю это, – после того, как Волк произнёс это, он направился к Цинь Хаодуну.

– Плохой парень идёт, папа, плохой парень идёт!

Малышка закричала, но с восторженным лицом. Она совсем не боялась плохого парня, пока её отец был здесь.

– Мальчик-жиголо, как ты смеешь связываться с братьями Волка? Тебе надоело жить или как?

Цинь Хаодун посмотрел на него и улыбнулся, – Скажи этому животному, твоему кузену, развестись с моей подругой и дай ей хотя бы миллион в качестве компенсации, и я тоже отпущу тебя сегодня.

Волк повернулся и сказал, – Мальчик, ты понимаешь, с кем разговариваешь?

Цинь Хаодун ответил, – Я никогда не слышал о Волках, но сталкивался с несколькими дикими собаками.

Малышка указала на грудь Волка и громко закричала, – Собака! Уродливая собака!

– Парень! Ты играешь со смертью! – Волк махнул своей большой рукой и сказал бандитам позади него, – Братья, давайте преподадим парню тяжелый урок.

– Да!

Ответили бандиты и бросились на Цинь Хаодуна, размахивая оружием в руках. В этот момент он тоже громко закричал, – Стойте! Все вы! Или я вас убью!

– Кто, чёрт возьми, ты такой, чтобы говорить со мной так? – спросил Волк в ярости. Он оглянулся и увидел, что позади него остановилось ещё десять черных седанов.

Когда двери открылись, из них вышло более двадцати человек. Ведущим был лысый мужчина ростом не менее 1,90 м и свирепым взглядом. Он был Дафэй, главный воин Лун Хайшэна.

Волк был ошеломлён, увидев Дафэя. Он был известным в городе бандитом, но между ним и подпольным лидером Лун Хайшэном было большое расхождение. У него даже не хватило смелости, тронуть Дафэя, который просто стоял перед ним.

– Брат, брат Дафэй, что привело тебя сюда?

Волк опустил пояс и подошёл к Дафэю с угодливым лицом.

– Ублюдок, как ты смеешь сражаться с доктором Цинь? Разве ты не знаешь, что он почетный гость брата Луна?

После того как он сказал это, он несколько раз ударил Волка по лицу.

Лун Хайшэн поручал большую часть своей работы Дафэю, поэтому Дафэй занимал довольно высокое положение среди этих бандитов. Видя избиение Волка, его подельники были настолько напуганы, что не осмелились издать ни звука.

Рот волка был разбит до крови, но он не осмеливался показывать своё недовольство. Он посмотрел вперёд и спросил, – Брат Дафэй, кто такой доктор Цинь? Я понятия не имел.

– Тебе ударили ногой по голове? Он доктор Цинь! – сказал Дафэй, ударив ещё два раза Волка по лицу. Затем Дафэй с почтением подошел к Цинь Хаодуну. Он поклонился и извинился, – Доктор Цинь, извините, я опоздал. Я виноват в том, что ублюдок вас обидел.

Он был полностью впечатлён медицинскими навыками и способностями Цинь Хаодуна, поэтому уважение исходило от сердца.

Цинь Хаодун спокойно спросил, – Всё в порядке. Ты знаешь этого маленького щенка?

– Щенок? – Дафэй подумал секунду, и понял, что Цинь Хаодун говорил о Волке. Он поспешно ответил, – Все люди, живущие на улицах города Цзяннань, знают брата Луна, так же как и этот парень. Но он был почти никем, поэтому мы редко встречались.

После этого он повернулся и закричал Волку, – Иди сюда и извинись перед доктором Цинь!

В этот момент Волк испугался. Точно так же, как сказал Дафэй, он был известен в кругу города Цзяннань, но в глазах Луна он был никем. Будучи разозленным, Лун Хайшэн мог легко разрушить его жизнь в Цзяннане.

– Доктор Цинь, мне очень жаль, мне очень жаль. Я был слеп, что обидел вас.

– Ты должен вести себя так, будто сожалеешь, когда говоришь это! Теперь, на колени!

Дафей снова хлопнул Волкаа по спине. Колени волка тяжело упали на землю. Он молча проклинал всех предков Дун Чао, потому что он никогда бы не оказался избитым таким крутым бандитом, если бы не он.

– Все в порядке, просто вставай.

Цинь Хаодун не хотел слишком сильно давить на Волка, потому что малышка была с ним.

– Спасибо, доктор Цинь, спасибо!

Волк поднялся с земли, но продолжал кланяться и теперь осмелился выпрямиться.

Дун Чао был совершенно ошеломлен, наблюдая за всем этим со стороны. Он задавался вопросом, что происходит, и почему его спаситель встал на колени перед другими.

Цинь Хаодун указал на Дун Чао и спросил, – Он один из твоих людей?

Волк кивнул и сказал, – Да, но отдалённый. Почему он обидел вас? Я понятия не имею.

Он хотел бы, чтобы у него не было никаких связей с Дун Чао, иначе он больше не сможет оставаться в Цзяннане, если будет раздражать брата Луна.

Цинь Хаодун сказал, – Забудь об этом. Я не виню тебя, потому что ты этого не знал. Теперь скажи ему, чтобы он подошел и поговорил со мной.

– Ты слышишь это? Доктор Цинь хочет, чтобы ты подошёл поговорить, а теперь притащи сюда свою задницу! – Волк обернулся и крикнул на Дун Чао.

Дун Чао и он были дальними родственниками, однако Дуны были весьма влиятельны в Шанхае, Семья Дун Чао была просто ответвлением, а не непосредственными членами семьи Дун, поэтому он не боялся обидеть его.

– Я ... – Дун Чао был в шоке. Он хотел убежать, но он знал, что никак не сможет это сделать. Он хотел пойти туда, но он испугался, увидев Дафэя, который выглядел жестоким и сверепым.

Дафей махнул рукой. Вскоре подошли двое его товарищей и подняли Дун Чао за шею, доставив его прямо к Цинь Хаодуну.

Прежде чем он успел что-то сказать, Дафэй ударил его по колену и тот тяжело упал на землю.

Цинь Хаодун посмотрел на Дун Чао и сказал, – Я знаю, как ты обманывал Ван Цзяни. Сейчас я покажу тебе правильный путь. Ты разведёшься с ней, подпишешь все эти бумаги и выплатишь ей 1 миллион в качестве компенсации.

– Нет, однозначно нет! Она моя законная жена. Никто не может заставить меня развестись с ней.

Сразу раскричался Дун Чао.

– Какого чёрта ты кричишь? Ты знаешь, с кем говоришь?

Дафей вышел вперёд и сильно ударил Дун Чао по лицу. Его лицо сразу стало окровавленным и опухшим, и рот наполнился кровью.

Цинь Хаодун знал, что это будет нелегко. Он повернулся и отдал Ван Цзянь малышку, а затем сказал, – Приведите её домой. Я приду за ней позже.

Ван Цзяни кивнула и больше ничего не сказала. Она привела малышку к себе домой.

Он понимал, что придётся принимать определённые меры, чтобы заставить Дун Чао отказаться от этого, но он не хотел, и малышка не должна была этого видеть, поэтому он позволил Ван Цзяни забрать Тан-Тан.

Он оглянулся и сказал Донг Чао, – Развод - твой лучший выбор, я думаю, ты должен с этим согласиться.

– Нет, я не согласен, – хотя щеки Дун Чао распухли, он не раздумывая отказался с беспрекословной смелостью.

– Хорошо, если ты не согласен, тогда давай поговорим о втором варианте, – Цинь Хаодун повернулся к Дафэю и сказал, – Этот отброс обманул и ранил многих добрых женщин. Знаете ли вы, что-нибудь о кастрации? Мы не должны позволить ему делать так дальше, вдруг он нанесёт вред и другим людям?

– Да, у моих товарищей есть талант, они знали обо всём, – Дафей закричал своему одному тощему парню, – Маленькая Пятёрка, иди сюда!

– Приветствую, доктор Цинь!

Парень по имени Маленькая Пятёрка с уважением встретил Цинь Хаодуна. В тот день он преподавал урок в парке развлечений и был впечатлён Цинь Хаодуном.

Дафэй представил его, – Доктор Цинь, Маленькая Пятерка родом из семьи ветеринаров, он был экспертом в кастрации свиней.

Цинь Хаодун кивнул и сказал, – Тогда подрежь его, отправь во дворец как евнуха. Ты можешь это сделать?

Маленькая Пятерка гордо похлопал себя по груди и ответил, – Не волнуйтесь, доктор Цинь. Человеческие тела похожи на тела животных. Это займет не более 3-х минут.

Когда он сказал это, он достал из кармана кожаную раскладушку за поясом. У него были всевозможные блестящие ножи, которые заставляли людей чувствовать холодок.

– Неплохо! – Цинь Хаодун с удовлетворением кивнул и сказал Дафэю, – Неуместно делать это на улице, потому что это могут увидеть другие люди. Иди, найди машину и скажи Маленькой Пятерке кастрировать его в машине.

Дун Чао тут же рухнул на землю, увидев блестящие ножи в руке Маленькой Пятерки. Он был уже не таким крутым, как раньше.

Дафей махнул рукой. Пришли четверо или пятеро его собратьев и подобрали Дун Чао. Затем они отвели его к внедорожнику на обочине.

Цинь Хаодун сказал Маленькой Пятерке, – Убедись что всё обрезано.

– Не волнуйтесь, доктор Цинь. Я сделаю это чётко и вырежу так, что ничего не останется.

Маленькая Пятерка подошёл к внедорожнику, когда сказал это. Его глаза сияли от волнения. Похоже, он и правда был из семьи ветеринаров, и он был очень заинтересован в работе.

– Доктор Цинь, я согласен, я согласен на развод. Помилуйте!

После того, как Маленькая Пятерка запрыгнул во внедорожник, Дун Чао закричал, как резаная свинья, потому что он был уверен, что Цинь Хаодун действительно отправит его во дворец как евнуха.

Однако он не хотел покидать Ван Цзяни, женщины приходили и уходили, а «эта штука» оставалась с ним навсегда. Он никогда не смог бы найти замену, если она была отрезана.

Цинь Хаодун усмехнулся и помахал Дафэю. Дафей немедленно попросил своих товарищей привести Дун Чао сюда.

Теперь ноги Дун Чао совершенно онемели от страха. Его притащили два других человека, потому что он едва мог ходить. Когда он приблизился, разлетелся резкий запах мочи. Он намочил штаны.

– Я найду кого-нибудь, кто подготовит соглашение о разводе. Ты подпишешь его в ближайшее время, – Цинь Хаодун резко посмотрел на Дун Чао, – Запомни мои слова, это твой единственный шанс. Ты потеряешь шанс на подпись, если в этот раз решишься поиграть со мной. Лучше кастрировать тебя, чем подписывать бумаги.

Маленькая Пятёрка сказал, – Доктор Цинь. Что если я просто порежу его? Это слишком хлопотно.

Дун Чао был так напуган, что задрожал и сказал, – Я подпишу это, я подпишу всё сейчас!

Цинь Хаодун сказал Дафэю, – Теперь найди адвоката и договорись о разводе в соответствии с тем, что я сказал. Пусть он сейчас переведёт деньги. 1 миллион, и ни копейкой меньше.

– Не волнуйтесь, доктор Цинь. Я скоро всё сделаю!

Дафэй немедленно вызвал адвоката и заставил Дун Чао перевести 1 миллион на его счёт.

Через десять минут, адвокат уже спешил с чемоданом под мышкой. Он положил документ о расторжении брака перед Дун Чао.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 81. Я настоящий отец**

Глава 81. Я настоящий отец

Дун Чао проверил соглашение о разводе и посмотрел на Маленькую Пятёрку, стоящего в стороне с грозным выражением лица. Похоже, он боялся, что пожалеет об этом.

У него не было другого выбора, кроме как взять ручку и написать свое имя на бракоразводном соглашении, а затем оставить свой отпечаток пальца.

Ван Цзяни также вписала свое имя. Она поднесла соглашение к груди и закричала, – Ублюдок! Наконец-то я могу от тебя избавиться.

Дун Чао посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал, – Я уже сделал то, что ты сказал, можешь отпустить сейчас меня?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Когда я сказал, что отпущу тебя?

– Ты, ты смеешься надо мной? – Дун Чао заревел в гневе. В этот же момент несколько полицейских подошли и сразу надели на него наручники.

Налань Уся сказала, – Дун Чао, вы арестованы за то, что собирали людей для употребления наркотиков. Теперь идите с нами.

Когда прибыли полицейские, Дун Чао уже не так боялся, потому что знал, ему уже ничего не отрежут. Он крикнул Цинь Хаодуну, – Мальчик-жиголо! Подожди меня! Я никогда не прощу этого!

Цинь Хаодун широко улыбнулся, – Хорошо! Я подожду тебя, но сначала тебе нужно выйти из тюрьмы.

Налань Уся помахала ему рукой. Двое полицейских отвели Дун Чао в патрульную машину.

Она отвела Цинь Хаодуна в сторону и сказала, – Ты такой бабник. Почему каждый раз как ты приносишь мне очередные проблемы, ты с новой женщиной?

Цинь Хаодун задумался и обнаружил, что это правда. Он неловко улыбнулся и сказал, – Это совпадение! Ну, почему ты называешь меня «неприятностями»? Я помогаю тебе внести свой вклад! Тебя уже скоро повысят, пока я здесь.

Налань Уся согласилась. Цинь Хаодун был прав. Недавно она решила большие проблемы одну за другой и несколько раз была вознаграждена. Если всё пойдет хорошо, она скоро будет повышена.

Затем она спросила, – Ты свободен сегодня?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Для чего? Ты хочешь накормить меня ужином? Сейчас слишком рано, почему бы нам не встретиться после того, как ты получишь повышение?

– Как хочешь! Мой дедушка хочет видеть тебя. Пожалуйста, посети его, если у тебя есть время сегодня вечером.

– Что происходит?

– Ты узнаешь, если пойдёшь.

Сказав это Налань Уся села в машину и уехала.

– Спасибо, доктор Цинь!

Ван Цзяни подошла к Цинь Хаодуну и сказала с благодарностью.

– Всё хорошо. Купите себе подарок и наслаждайтесь жизнью.

Сказав это, Цинь Хаодун попросил Дафэя перевести 1 миллион долларов Ван Цзяни. Затем они пошли к дому Лун Хайшэна.

Лун Хайшен и его жена уже ждали у ворот виллы, когда они прибыли. Они тепло приветствовали Цинь Хаодуна.

Малышка и Лун Сяобао играли в доме. Лун Хайшэн сказал, – Доктор Цинь, большое спасибо. Мой сын почувствовал себя намного лучше после того, как вы поработали с ним, в последний раз.

Цинь Хаодун осмотрел Лун Сяобао. Ему был намного лучше, чем в прошлый раз. Его лицо порозовело, а голова покрылась густыми волосами.

После недолгой подготовки он начал лечить Лун Сяобао во второй раз.

Двадцать минут спустя он собрал свои серебряные иглы и сказал, – Не забудьте принять лекарство по рецепту. Он будет полностью вылечен после ещё одного лечения.

Цао Тин с благодарностью сказала, – Доктор Цинь, большое тебе спасибо. Наша семья многим тебе обязана.

Лун Хайшэн сказал, – Доктор Цинь, теперь твои дела – мои дела. Пожалуйста, приходи ко мне, если тебе нужна помощь. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь.

Цинь Хаодун привёл малышку на Виллу Лин. Лин Момо только пришла с работы, когда он вернулся.

– Мама, мама! Тан-Тан получила сегодня первый приз!

Малышка прыгнула к Лин Момо, как только увидела её.

– Правда? Тан Тан - такая хорошая девочка! Мама наградит тебя.

Лин Момо поценловала в щёку малышку. Видимо, она была в хорошем настроении сегодня.

Малышка громко рассмеялась, – Мама! Папа только что тоже поцеловал меня здесь, ты только что съела его воду изо рта!

– Ну ... – щёки Лин Момо покраснели. Она посмотрела на Цинь Хаодуна, который тихо смеялся рядом с ней.

– Мама! Поставь меня! Я хочу рассказать хорошие новости дедушке, Дамао и Эрмао!

Малышка сказала это и выпрыгнула из рук Лин Момо и побежала в комнату.

Лин Момо сказала, – Спасибо. Мне жаль, что я не смогла быть на конкурсе.

Цинь Хаодун сказал, что ему было всё равно, – Все в порядке. Я отец Тан-Тан, и я обязан взять её на конкурс.

Лин Момо вздохнула и сказала, – Ты так добр к Тан-Тан. Иногда я даже подозреваю, что настоящий отец Тан-Тан будет также добр к ней, если мы сможем его найти.

Цинь Хаодун обнял Лин Момо и ответил, – Тебе не нужно искать его, я настоящий отец Тан-Тан.

– Ты такой болтун.

Цинь Хаодун говорил это честно, но Лин Момо воспринял это как признание в любви. Она слегка ударила его по груди.

– Мама! Ты не можешь драться с папой!

Малышка бежала назад с Дамао и Эрмао. Лин Момо оттолкнула Цинь Хаодуна, поспешно и застенчиво.

Цинь Хаодун взял её за руку и сел на диван. Затем он сказал, – У тебя сегодня хорошее настроение. Значит на работе всё хорошо?

– Да, хорошо, – глаза Лин Момо были полны волнения, когда говорили о работе. Она сказала, – Сегодня наша выставка необработанных драгоценных камней была заполнена людьми. Наши продажи достигли нового максимума. На выставке Фэн-Групп вообще никого не было.

– Сначала некоторые люди в группе судили выставку за то или иное, но теперь все они заткнулись. Никто не говорит ничего плохого.

Цинь Хаодун знал, что Лин Момо нелегко быть президентом. Всегда найдутся люди, которые будут недовольны тем, что женщина отвечает за такую большую компанию, многие думают так, но ничего не говорят.

Он сказал, – Это здорово. Скоро Фэн-Групп закроет свой бизнес.

Выражение лица Лин Момо немного изменилось, когда она услышала это. Она сказала, – Ситуация выглядит хорошо, но мы не можем быть слишком оптимистичными. Сегодня я получила сообщение о том, что Фэнам была отправлена партия необработанного драгоценного камня, и он прибыл.

– И если мои предположения верны. Они никогда не примут эту неудачу. Они будут продвигать и рекламировать всё через день или два.

Цинь Хаодун улыбнулся, как будто ему было всё равно, – Всё в порядке. Я пойду навестить Фэнов, если это не сработает.

Лин Момо слабо понимала, что у Цинь Хаодуна был за особый метод выбора необработанного драгоценного камня. Она кивнула и сказала, – Давай подождём и посмотрим, как всё пойдет.

После обеда Цинь Хаодун покинул семью Лин и поехал в военный санаторий. Налань Ушуан ждал его там, когда он прибыл.

Они вошли туда, где жил Налань Цзе. Когда они вошли, они увидели Налань Цзе, сидящего в кресле, а перед ним ещё одного мужчину средних лет.

Мужчине средних лет, было больше пятидесяти, он выглядел красивым. Он с уважением говорил с Налань Цзе, ему не удавалось скрывать свою достойную манеру поведения на высоком посту. Он должен был быть официальным.

Позади мужчины средних лет стояла высокая женщина. Она была в чёрном, с головы до пят. Даже её лицо было покрыто чёрной вуалью, только с открытыми глазами.

Она была плотно прикрыта, но её фигура была слишком хороша, чтобы её можно было спрятать. Она обладала пышной грудью и широкими бедрами, всё это делало её фигуру классическими песочными часами.

Цинь Хаодун нахмурился, увидев женщину. Другие люди могли не заметить, но он мог, он чувствовал сильную Ци смерти, выдаваемую женщиной. Ци была настолько мощной, почти твёрдой, как Ци призрака.

Увидев, как Цинь Хаодун входит в дом, Налань Цзе встал и тепло сказал, – Мой волшебный доктор, старик снова беспокоит тебя.

– Пожалуйста. Просто скажите мне, если вам нужна помощь, – Цинь Хаодун очень уважал тех, кто внёс свой вклад в развитие страны, таких людей, как Налань Цзе.

– Молодой волшебный доктор, я позвал тебя сюда, чтобы лечить одного из моих старых собратьев, – сказал Налань Цзе, представляя своего мужчину средних лет позади него, Цинь Хаодуну, – Он был моим опекуном в прежние времена, Ши Кохай. Теперь он является руководителем отдела общественной безопасности провинции Цзяннань.

Цинь Хаодун посмеялся внутри, потому что это было такое совпадение, только что встретился с главой преступного мира города Цзяннань, а теперь он встречался с главой безопасности.

– Доктор Цинь, это честь встретиться с вами.

Ши Кохай немедленно встал. Теперь его положение было высоким, но он никогда не показывал это перед Налань Цзе. Он приветствовал Цинь Хаодуна с уважением.

Цинь Хаодун ответил ему вежливо. После того, как все сели, Налань Цзе сказал, – Ши, расскажи доктору о своих симптомах.

– Однажды я повредил поясницу, когда был в армии, и вывихнул позвонки. По этой же причине меня перевели сюда, чтобы выполнять гражданские работы.

– Я встречался с множеством докторов как западной, так и традиционной китайской медицины. Все они сказали, что это место слишком важно, чтобы ее можно было оперировать, потому что я в конечном итоге останусь парализованным в случае неудачи.

Поэтому они посоветовали мне отложить лечение.

– Я был молод, поэтому я не воспринимал это всерьёз в то время.

Он вздохнул, сказав, – Но теперь, когда я стал старше. Травма становится все более серьезной, и в последнее время боль была достаточно острой, что повлияло на мою работу.

– Я пошёл в больницу несколько дней назад. Эксперты в столице предложили мне сделать операцию, но риск был довольно высок. Существует более 50% вероятности, что моя нижняя часть тела будет парализована. Если я не сделаю операцию, я могу только уйти на пенсию, остаться дома и отдыхать.

– Я был занят всю свою жизнь. Я не могу смириться с тем, что уйду на пенсию, когда мне будет всего 50 лет. Операция слишком рискованная, и я могу оказаться бременем для моих детей. Чего я не хочу.

Когда у меня не было выхода, мой старый лидер сказал, что медицинские навыки молодого волшебника были чудесными и смогут исцелить и мою талию. Вот почему я прошёл весь путь от столицы до города Цзяннань. Я хочу, чтобы вы поставили мне диагноз.

– Позвольте мне посмотреть, – сказал Цинь Хаодун и сказал Ши Кохаю протянуть руку, чтобы проверить его сердцебиение. Через несколько секунд он всё знал о травме.

Травма Ши Кохая на пояснице была действительно серьёзной. Шестой и седьмой склеромеры были вывихнуты из-за травмы. Он слишком долго ждал, что его сухожилие деформировалось, и у всех склеромеров появились костные шпоры. Вылечить это обычными способами было бы сложно.

– Это излечимо? Доктор? – спросил Ши Кохай.

У него были все причины нервничать, так как у него не было другого выбора, кроме как уйти в отставку, если Цинь Хаодун не смог бы его исцелить.

– Да.

Цинь Хаодун еле сказал одно слово, но Ши Кохай почувствовал, что это похоже на голос из рая. Даже женщина в чёрном позади него слегка изменила взгляд.

Он мог бы заподозрить не правду, если бы слова были сказаны кем-то другим, но Цинь Хаодун вылечил Налань Цзе и многих других солдат из спецназа, которые ушли в отставку из-за травмы. Он определенно доверял его выдающимся медицинским навыкам.

– Доктор, когда у вас будет время, чтобы лечить меня? – искренне спросил Ши Кохай.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 82. Магия культивирования раба-призрака**

Глава 82. Магия культивирования раба-призрака

– Мы можем сделать это прямо сейчас, – Цинь Хаодун попросил людей Налань Цзе найти жёсткую кровать, а затем попросил Ши Кохая лечь.

Он достал сумку с иглами, уколол девять игл подряд в спину Ши Кохая и начал мягко воздействовать на него.

Через пульс он узнал о травматическом состоянии позвоночника Ши Кохая. Таким образом, воздействие было чрезвычайно точным, и вывих позвоночника медленно начал восстанавливаться в нормальное положение с огромной скоростью.

В процессе восстановления позвоночнику неизбежно мешали бы деформированные сухожилия и мышцы, но они были расправлены Цинь Хаодуном и Императором Зелёного леса. Постепенно всё нормализовалось.

Что касается костных шпор, которые выросли, они были разбиты внутренней силой Цинь Хаодуна, а затем разложены Зелёным Древом Подлинной Ци.

Лежа на кровати, Ши Кохай был удивлён, что его травмированная часть обычно страдающая от боли даже без прикосновения, теперь под воздействием Цинь Хаодуна восстановилась.

Чего он не знал, так это того, что девять серебряных игл, которые только что уколол Цинь Хаодун, полностью отрезали нервы от его поврежденной части. Хотя не было никакого анестетика, его эффект был в десять раз лучше.

Меньше чем через пять минут Цинь Хаодун встал и достал девять серебряных иголок.

– Что ж, ваш позвоночник полностью восстановлен, и теперь вы можете вставать и двигаться. Но будьте осторожны с тяжелыми предметами и напряженной работой в течение недели.

Ши Кохай сел на кровати, надел ботинки и медленно встал на землю. Он был удивлён, обнаружив, что его поясница совсем не болела. Более того, он чувствовал себя намного лучше, чем раньше, как будто выгрузил валун в тысячей килограммов.

– Большое спасибо, волшебный доктор, – сказал он, вынимая банковскую карту из кармана, – Молодой доктор, на карте есть 100 000 юаней. Это небольшое выражение моей благодарности. Пожалуйста, примите их.

Цинь Хаодун без всяких колебаний взял кредитную карту и положил в карман. Он был врачом. Он имел право взимать плату за свое лечение. Более того, он не был сейчас богат.

Он сказал, – Мистер Налань, что-нибудь ещё? Если всё в порядке, я должен вернуться.

– Подожди минутку, волшебный доктор.

Прежде чем Налань Цзе успел договорить, Ши Кохай остановил Цинь Хаодуна.

– Что случилось? Что-то не так с мистером Ши? – Цинь Хаодун удивленно спросил.

– Нет, доктор. Вы неправильно поняли. Я чувствую себя очень хорошо, – Затем Ши Кохай потянул за собой девушку в чёрном, и сказал, – Молодой волшебный доктор, это моя племянница Ци Ваньэр, она страдает от странной болезни с детства. Пожалуйста, помогите ей, обследуйте и её.

Затем он сказал девушке в чёрном, – Ваньэр, здесь нет посторонних. Пусть доктор Цинь посмотрит на твое состояние.

Ци Ваньэр молча кивнула. Она начала слегка расстегивать свою рубашку, сняла длинную юбку, и осталась только в нижнем белье.

Она обнажила кожу, люди в комнате опешили.

Кожа у девушек этого возраста должна быть такой же белой, как нефрит, но кожа Ци Ваньэр была такой же черной, как чернила, даже темнее чёрных чернил и вызывала очень мрачные чувства.

Наконец, Ци Ваньэр сняла пелену с лица. Все были удивлены, увидев, что, кроме бледно-золотой кожи между её бровями, кожа на лице у неё была такой же черной, как и тело.

В это время в её глазах читалась удивительная тишина. Она не стеснялась, ни была удивленной от реакции каждого.

Налань Цзе удивленно спросил, – О, Господи, что это?

Ши Кохай вздохнул и сказал, – Моя племянница тоже несчастный человек. Когда она была ребёнком, она была такой же умной и милой, как и другие дети.

– Однако, когда ей было 10 лет, она внезапно заболела странной болезнью. Вначале у неё просто было маленькое чёрное пятно на груди. Все думали, что это была родинка, и никто не переживал об этом.

– Это маленькое чёрное пятно с возрастом становилось всё больше и больше и постепенно распространилось по всему её телу. В 18 лет, кроме её лица, вся кожа тела стала чёрной как сейчас.

Налань Ушуан спросила, – Разве она никогда не была в больнице?

– Да, мы пошли в больницу! – сказал Ши Кохай, – Честно говоря, семья моего зятя также является важной семьей в столице. Они очень богаты связями и финансовыми ресурсами. За эти годы они посещали известных врачей по всему миру, но ничего не помогло.

– Выводы, сделанные большинством больниц, были все как один, все говорили, что это врожденное, а не какое-либо заболевание.

– Но с течением времени болезнь становилась всё более серьёзной; она начала распространяться на её лицо и, наконец, стала она такой, какая есть сейчас.

Говоря об этом, Ши Кохай снова вздохнул с грустным лицом и сказал, – Она так несчастна. Она изначально была живой и весёлой. Теперь она сильно изменилась, девочка весь день проводит в комнате за компьютером и не выходит на улицу.

– Моя сестра очень беспокоится о бедной девочке и позволяет ей приходить ко мне, чтобы ей становилось легче. Я только что услышал от старшего руководящего состава, что медицинские навыки волшебного доктора превосходны, поэтому я взял её с собой, надеясь на небольшую магию от доктора.

Цинь Хаодун понял, что Ши Кохай проверял его медицинские навыки. Если он не сможет вылечить травму поясницы у Ши Кохая, Ци Ваньэр не обратилась бы за медицинской помощью к нему. В конце концов, лечение этого странного заболевания было в десять раз сложнее, чем травма Ши Кохая.

Молодой доктор, есть ли надежда на излечение этой болезни? – нетерпеливо спросил Ши Кохай.

– Дайте мне взглянуть.

Цинь Хаодун попросил Ци Ваньэр сесть на стул и начал измерять её пульс.

Когда его пальцы только коснулись запястья Ци Ваньэр, Цинь Хаодун почувствовал холодную и подавляющую Ци, стремительно приближающуюся к нему. К счастью, его сердце было сильным, и он сопротивлялся этой холодной Ци.

Но затем взгляд Цинь Хаодуна сильно изменился. Удары пульса Ци Ваньэр были очень слабыми. Если бы не его могущественный дух, он даже не почувствовал бы этого. Её пульс был почти как у мертвеца.

Вскоре он отпустил её. Ши Кохай нервно спросил, – Как она, доктор?

Лёгкая надежда вспыхнула в пустых глазах Ци Ваньэр, и она повернулась к Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун нахмурился и сказал, – Она не больна!

– Э ... – лицо Ши Кохая был разочарованным. Он понимал, что его племянница надеялась увидеть чудодейственные медицинские навыки Цинь Хаодуна. И не ожидал, что окончательный диагноз будет таким же, как у других врачей.

Выражение лица Ци Ваньэр не изменилось, но надежда в её глазах мгновенно испарилась.

Тем не менее, Цинь Хаодун продолжал говорить, – Она не больна, но была окутана заклинанием магии культивирования рабов-призраков.

– Что? Призрачная Рабская Культивирующая Магия?

Были поражены не только Ши Кохай, но и Налань Цзе и Налань Ушуан. Ци Ваньэр ещё раз посмотрела на Цинь Хаодуна холодно.

На самом деле, не только эти люди, но даже Цинь Хаодун был удивлён, когда разобрался.

Магия культивирования рабов-призраков была обычным навыком секты призраков в мире культивирования, но она была слишком злой и вредной для гармонии и баланса в мире.

Позже секта призраков была уничтожена другими союзными сектами. Эта магия исчезла даже в Мире культивирования, но неожиданно она оказалась на земле.

– Доктор Цинь, в чём дело? Пожалуйста, проясните это, – нетерпеливо спросил Ши Кохай.

Магия культивирования рабов-призраков - это разновидность злой магии. Во-первых, плод-призрака, культивируется исключительно злыми способами. Когда плод-призрак зреет, его имплантируют в подходящее тело-хозяина.

Выбор тела хозяина очень требовательный, требует женщин с элементами Инь, и хозяин должен быть девственником.

Зрелому плоду-призраку требуется десять лет. Когда он станет зрелым, он мгновенно поглотит сознание и тело хозяина и сделает его рабом-призраком волшебника, который сотворил эту магию.

Услышав это, Налань Ушуан почувствовала себя неловко и спросила, – А какова цель этой злой магии?

Цинь Хаодун сказал, – Это хорошо для того кто это сделал. Как только культивирование призраков-рабов успешно завершается, они абсолютно привязаны к своим хозяевам, и их сила очень сильна. Они могут достичь уровня Открытой Силы.

– Более того, рост у рабов-призраков очень быстрый. Обычно, в течение трех лет они могут достичь уровня людей обладающих высшей властью. Только представьте, насколько могущественным можно быть, если у культиватора было бы несколько таких рабов-призраков под его командованием.

Он принял Призрачную Культивирующую Магию в Мире Культивирования. В этом мире, где сформировались рабы-призраки, они могли достичь уровня Основания. Три года спустя они могли принять форму того, у кого были внутри. Но если они были выращены другой злой магией, время могло бы быть и сокращено.

В норме, если человек занимающийся культивацией хотел сформировать внутри себя золотую алхимию, это заняло бы, как минимум, десятилетия, а то и сотни лет. А для рабов-призраков всё было на много проще, и для тех кто занимался такой магией.

Налань Цзе удивленно вздохнул. Воины, обладающие огромной властью, были очень высокопоставленными. Их статус высоко ценился. Невозможно было представить, чтобы кто-то использовал их в качестве слуг.

Ши Кохай в ужасе спросил, – Молодой доктор, вы имеете в виду, что в Ваньэр был впущен плод-призрак?

– Да, – Цинь Хаодун сказал, – Подумайте, подверглась ли она воздействию странных культиваторов десять лет назад.

Ши Кохай ответил, – Десять лет назад? Это было слишком давно. Я подумаю об этом.

– Вам не нужно думать. Десять лет назад, когда я праздновал свой день рождения, старый даосский священник однажды заговаривал мне удачу. С тех пор на моей груди появилось небольшое чёрное пятно. Этот старый даосский священник был тем, кто посадил плода-призрака в меня.

Это была первая фраза Ци Ваньэр с тех пор ка она вошла в комнату. Её голос был холодным, она повернулась и сказала Цинь Хаодуну, – Сколько времени у меня осталось?

– Только ваш мозг, это золотое пятно на ваших бровях, не был поглощен плодом-призраком. Но если я не ошибаюсь, у вас осталось не так много времени. Около трех или двух дней.

Ци Ваньэр сказала, – Послезавтра мой 20-й день рождения. Это должен быть тот день.

Услышав это, Ши Кохай был шокирован, и он быстро взял Цинь Хаодуна за руки и сказал, – Молодой волшебный доктор, вы можете ей помочь? Вы должны спасти её, пожалуйста.

Цинь Хаодун вздохнул. Если бы у него было последнее совершенствование, он бы разрушил магию, просто подняв руку.

Но теперь его уровень совершенствования был слишком низким. Было очень трудно бороться с этим видом плода-призрака.

Чтобы уничтожить плод-призрак Ци Ваньэр, необходимо было использовать магические инструменты, это был Даосский Талисман, но, всё равно, вероятность успеха была не стопроцентной.

Он сказал, – Я могу попробовать, но я не гарантирую, что вылечу её. То, что всё получится, это где-то 50 порцентов.

– Ну ... – Ши Кохай колебался. Он был дядей Ци Ваньэр, а не родителем. Имея только половину надежды, он не мог принять решение за них.

– Нет проблем, я хотела бы лечиться у доктора Цинь, – сказала Ци Ваньэр, – но у меня одно условие.

Цинь Хаодун посмотрел на неё и сказал, – Какое условие, скажи.

Ци Ваньэр хладнокровно ответила, – Если вы не сможете вылечить меня, вы должны убить меня. Я не хочу быть чьим-то рабом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 83. Даосский персиковый меч Мастера Чжана**

Глава 83. Даосский персиковый меч Мастера Чжана

Цинь Хаодун горько улыбнулся и сказал, – Я не могу обещать, но я буду стараться изо всех сил.

Он очень хорошо понимал, что если лечение не удастся, плод-призрак нельзя будет удалить из тела Ци Ваньэр. Как только раб-призрак созреет, он достигнет уровня Тайной Силы культивирования.

Теперь он перешёл от Основного уровня, но всё ещё оставался на девятом уровне Открытой силы. Ему было бы действительно трудно убить мастера уровня Тайной силы.

– Я доверяю вам! – сказала Ци Ваньэр.

– Хорошо! Но сейчас нет способа вылечить тебя. Пойдём со мной. Мне нужно заранее подготовиться.

В данной ситуации у него не было выбора, он мог только стараться изо всех сил. Но чтобы избавиться от плода-призрака, он должен был сначала достать Даосский Талисман.

– Хорошо, я пойду с вами!

Ци Ваньэр сказала, не задумываясь. Видя, что она согласилась, у Ши Кохая не было причин её останавливать.

Цинь Хаодун попрощался с Налань Цзе и забрал Ци Ваньэр домой.

Ци Ваньэр принесла с собой ноутбук.

Цинь Хаодун спросил, – Тебе так нравятся компьютеры?

– Да, – Ци Ваньэр кивнула и сказала, – Так как я заболела этой странной болезнью, в школе я перенесла слишком много простуды. Позже я просто бросила школу.

– Моя семья дала мне компьютер, чтобы я могла учиться и развлекаться дома. Однажды я познакомилась с технологиями компьютерных хакеров. Возможно, потому, что я жила как хакер, и в хакерстве я очень талантлива.

Говоря об этом, она смеялась над собой и продолжала, – В реальной жизни я ничего не могу поделать со своей странной болезнью, но в киберпространстве я всемогущая королева.

– Три года назад я заняла первое место среди всех подпольных хакеров. Любой веб-сайт в мире я могу рассматривать как задний двор моего дома, когда захочу.

Когда она говорила о своей области знаний, её глаза горели.

Цинь Хаодун был слегка шокирован. Он не ожидал, что девушка, заточённая из-за болезни, столького достигла в хакерстве.

Затем он подумал, что в «Папе охранной компании» полно талантов, но в компьютерной сфере рабочих нет. Было бы очень кстати завербовать в свои ряды Ци Ваньэр.

Но об этом нужно поговорить позже. Срочно нужно было разобраться с её плодом-призраком.

Была полночь, и Цинь Хаодун выбрал комнату для проживания Ци Ваньэр. Затем он вернулся и тоже лёг отдыхать.

Встав на следующий день, Цинь Хаодун обнаружил, что золотой цвет на голове Ци Ваньэр стал меньше. Размер пятна уменьшился от монеты до десяти центов.

Если сейчас они не удалят плод-призрак, то полная демонизация в раба-призрака осуществится через один или два дня.

Позволив Лин Момо отвести малышку в детский сад, он сегодня снова не пошёл на работу.

После завтрака Цинь Хаодун ушёл из дома. Он хотел купить что-то вроде киновари, желтой бумаги и других вещей и заставить Даосский Талисман подавлять плод-призрак.

Вскоре он купил все вещи в продуктовом магазине, но когда он посмотрел на них, он снова горько улыбнулся. С его нынешним совершенствованием самый могущественный Даосский Талисман не мог быть создан. У него не было уверенности в том, что только один Даосский Талисман сможет подавить плод-призрак в теле Ци Ваньэр.

– Если бы только у нас было несколько мощных магических инструментов, тогда наш шанс значительно увеличился бы. Но сейчас очень трудно купить магические инструменты. Где же я могу их купить?

Идя по дороге, он думал об этом. Внезапно он увидел старинную улицу перед собой.

Зайду внутрь и посмотрю. Может быть, мне повезёт встретить подходящий инструмент.

Думая об этом, Цинь Хаодун пошёл к старой улице.

Как говорилось в пословице, золото появилось в смутные времена, а антиквариат - в благополучные. Так как сейчас было мирное время, люди всё больше интересовались антиквариатом.

Недавно запущенные программы по телеканалам по поиску сокровищ способствовали популярности антикварного рынка. Хотя сегодня были не выходные, антикварный рынок всё ещё кипел.

Некоторые люди пришли сюда, чтобы осмотреться и посмотреть, смогут ли они найти какие-то ценные вещи, которые не нашли другие. Некоторые люди сдавали горшки или банки, оставленные их предками, чтобы продать, мечтая разбогатеть за одну ночь.

На самом деле, шанс вынести прибыль из таких вещей была не намного выше, чем вероятность выиграть в лотерею в 5 миллионов юаней. Цинь Хаодун видел, что 99% антиквариата на рынке были подделками. Иногда попадались предметы с хорошей Ци, но они были очень дорогими. Что-то хорошее было невозможно купить по низкой цене.

Но всё это было не важно. То, что он искал, можно было использовать как магический инструмент. Это было труднее, чем искать антиквариат. Он уже прошёл половину улицы, но так ничего и не нашёл.

Он видел компасы, тряпки, персиковые мечи, но все они были сделаны современными ремесленниками и вообще не имели Духовной Ци.

Он шёл вперёд, когда подошёл мужчина средних лет, на вид около 40, и сказал, – Брат, что ты ищешь? Тебе нужна помощь?

Глядя на мужчину средних лет, Цинь Хаодун махнул рукой и сказал, – Нет.

Но мужчина средних лет не сдавался. Он последовал за ним и сказал, – Возможно, ты не знаешь меня, младший брат. Меня зовут Нюэр. Я известный оценщик на этой старинной улице.

– Я здесь уже более десяти лет. Я знаю все сокровища в магазинах этой улицы. Если ты скажешь мне, что ты хочешь, я немедленно отведу тебя туда. И я не хочу ни копейки от тебя. Как насчёт этого?

– Оценщик? – Цинь Хаодун посмотрел на Нюэра и улыбнулся. Он подумал, что обманщики настоящее время идут в ногу со временем. Они даже дали себе такой приличный титул.

Он думал о том, что Нюер должно быть хорошо знаком с этой старинной улицей. Он мог бы послушать его мнение, что было бы лучше, чем бесцельная прогулка. В любом случае, имея более чем 500-летний опыт работы в качестве Императора Зелёного Леса, эти люди не могли его обмануть.

Нюэр был оценщиком и всегда жил, обманывая других за свои же деньги. Его специальностью было наблюдать за чужими действиями. Он сразу увидел, что Цинь Хаодун заинтересовался. Он быстро последовал за ним и сказал, – Не беспокойся, ты должен верить моему видению. Пока ты следуешь за мной, ты можешь не только покупать сокровища без лишних усилий, но и избегать покупки подделок.

Цинь Хаодун сказал, – Ну, раз ты так воодушевлён, пожалуйста, помоги мне.

Нюэр неоднократно повторял, – Конечно, конечно, я добрый человек и люблю помогать другим.

– У меня не много времени. Я хочу купить старинную вещь, такую как персиковый меч, чтобы отгонять злых духов дома. Ты знаешь, в каком магазине это есть? Но заранее поясню, мне не нужно то, что сходит с конвейера.

Услышав это, Нюэр немедленно хлопнул себя в грудь и сказал, – Мой младший брат, ты нашёл нужного человека. Я знаю хороший меч из персикового дерева в магазине. Я слышал, что это была ценная вещь, используемая Мастером Чжан Даолином, родоначальником секты Тянь Ши.

– У владельца магазина в последнее время возникли небольшие проблемы с домом. Ему очень нужны деньги. Иначе он не хотел его продавать.

Персиковый Меч, используемый Чжан Даолином? Цинь Хаодун, конечно, не верил в это, но он всё равно не знал что делать, поэтому пошёл за оценщиком.

Тогда Нюэр и отвёл Цинь Хаодуна в магазин на Антикварной улице.

Дух Цинь Хаодуна был настолько силён, что сразу заметил, что за ним следовало два или три человека. Казалось, что эти оценщики были действительно профессионалами и молчаливо сотрудничали друг с другом.

Вскоре Нюэр отвез Цинь Хаодуна в антикварный магазин под названием Цзюй Бао Чжай. Магазин выглядел очень большим, и в нём было много разных предметов антиквариата. Но Цинь Хаодун посмотрел на них и обнаружил, что все они были подделками без Духовной Ци.

Владелец магазина был толстяк, который весил более 100 килограммов. Увидев Цинь Хаодуна, он тепло приветствовал его, – Что тебе нужно, младший брат? В моём магазине столько сокровищ, и все они хорошие.

У меня есть чаши, используемые Цинь Ши Хуаном, и чаши, используемые Ли Шиминем, и даже писсуары, используемые вдовствующей императрицей Цыси.

Прежде чем Цинь Хаодун успел заговорить, Нюэр сказал, – Не говори ерунды, Толстый Ван. Это мой друг. Не играй в те трюки, которые ты использовал, чтобы обмануть мирян.

– О! Он твой друг, почему ты раньше не сказал? Тогда мы все друзья, – Толстяк Ван сделал очень любезное лицо и сказал, – Чего ты хочешь, младший брат. Так как друг Нюэра - мой друг, я дам тебе подходящую цену и гарантирую тебе качество.

Нюэр сказал, – Мой младший брат хочет купить что-нибудь, чтобы отогнать злых духов. А как насчёт твоего персикового меча, используемого Чжан Даолином? Пожалуйста, возьми его и покажи ему.

Толстый Ван сразу же смутился и ответил, – Нюэр, честно говоря, в моей семье на днях произошли внезапные обстоятельства, поэтому я достал меч и хотел продать его за деньги, но теперь всё прошло, и я не хочу продавать его.

Цинь Хаодун знал, что ему сейчас вообще не нужно говорить. Ему просто нужно было наблюдать, как они решают дела.

Как и ожидалось, Нюэр с негодованием сказал, – Толстяк Ван, мы должны быть честными в бизнесе, ты сказал, что хочешь продать его, как ты можешь забирать свои слова обратно? И поскольку мой младший брат пришёл, ты можешь показать его, по крайней мере. Может быть, ему вообще не понравятся ваши вещи.

– Хорошо, подожди минутку, я возьму это, – Толстый Ван сделал сожалеющее лицо и повернулся во внутреннюю комнату. Он быстро достал длинную вещь, завернутую в жёлтую ткань.

Он осторожно положил свою вещь на прилавок и убрал жёлтую ткань, чтобы открыть бронзовый персиковый меч.

Длина персикового меча была около метра. У него был скучный цвет и простые узоры.

Выглядело абсолютно по-древнему. На ручке деревянного меча были выгравированы слова «Тянь Ши».

Цинь Хаодун взял персиковый меч и посмотрел на него. В глубине души он восхищался тем, что эти люди проделали очень хорошую работу по изготовлению поддельных старых предметов. Но он не мог чувствовать духовную Ци на персиковом мече.

Но теперь он мог ясно видеть, что эта вещь была подделкой высокого уровня, поэтому он сразу потерял интерес к ней и положил персиковый меч обратно на прилавок.

Нюэр сказал, – Что ты думаешь, младший брат? Этот персиковый меч – очень хорошая вещь, используемая Чжан Даолином. Его магическая сила безгранична. Всё будет идти как ты захочешь дома.

– Я не очень заинтересован. Я позже рассмотрю это.

Цинь Хаодун немного знал о правилах антикварного рынка. Вы можете отказаться от предмета, если он вам не понравился, но вы не должны говорить что вы поняли, что это подделка.

Нюэр повернулся к Толстому Вану и сказал, – Поставь подходящую цену. Если можешь, наш младший брат купит её. А если не можешь, забирай её к себе отсюда.

– Ну ... Хорошо, – сказал Толстый Ван с грустным взглядом, – По правде говоря, этот персиковый меч был раскопан. Я купил его у других людей за 30 000 юаней. Если моему младшему брату это понравится, я не получу от него ни цента, он может забрать его напрямую за 30 000 юаней.

– Как ты думаешь, младший брат? Я могу заверить тебя, что цена Толстяка Вана абсолютно справедливая.

Цинь Хаодун улыбнулся и покачал головой. Он не хотел его даже на 30 юаней, не говоря уже о 30 000.

Он уже собирался уходить, когда подошёл старик в традиционной китайской одежде, удивленно посмотрел на персиковый меч и сказал, – Дайте-ка мне на него посмотреть.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 84. Подыграй актёрам**

Глава 84. Подыграй актёрам

– Хорошо. Может это судьба, просто посмотри!

Затем Толстяк Ван дал меч персикового дерева старику.

– Хорошая вещь. Это действительно хороший меч!

Старик поднял персиковый меч, и на его лице отразилось удивление. Он выглядел как старый холостяк, который никогда в жизни не видел женщину и вдруг смотрел на обнаженную красавицу.

Цинь Хаодун тайно восхищался. Это правда, что в каждой области были свои лучшие сотрудники. Этот старик был абсолютным лидером в торговой промышленности. Почему он работает здесь, обладая такими актёрскими способностями. Если бы он стал актёром, он бы давно забрал премию Оскар.

Конечно, старик не знал, что Цинь Хаодун видел все уловки и продолжал свою игру, – Это хорошая вещь для дома, чтобы избегать зла. Видно, что это старая вещь. Сколько? Я куплю её.

Толстяк со смущением сказал, – Брат, ты опоздал. Этот младший брат тоже хочет этот меч.

– Ещё не поздно, поскольку он ещё не заплатил, – настойчиво сказал старик, – Давай, сколько он заплатит? Я заплачу на 1000 юаней больше.

Толстый Ван посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал, – Я предложу 30000.

Старик сказал, – Это всего лишь 30 000 юаней за такую хорошую вещь. Это совсем не дорого. Я заплачу 31 000 юаней.

Нюэр был возмущён, уставился на Толстого Вана и сказал, – Хотя ты бизнесмен, ты не можешь заботиться только о деньгах. Согласно правилам, сначала пришёл младший брат, ты не можешь продать его другим.

– Хорошо! – Толстый Ван стиснул зубы и сказал старику, – Ну, хотя ты предлагаешь ещё 1000, я не могу продать его тебе. В конце концов, именно младший брат первыме увидел его.

Цинь Хаодун не говорил, а смотрел на них с улыбкой. Он не торопился уйходить сейчас, а хотел посмотреть, на что способны эти люди.

Толстый Ван и его люди были явно ветеранами. Они сделали много всего. Хотя Цинь Хаодун не сказал ничего, они не волновались.

Старик сказал, – Ты не прав. Всё продается по цене. Как насчет того, чтобы я дал тебе ещё 1000? Можешь продать мне его за 32 000 юаней?

После такой суеты всё больше и больше людей приходило в магазин, чтобы увидеть это. В это время вошёл старый даосский священник.

Старый даосский священник был стар. Он выглядел как отшельник и мастер даосизма со своими белыми волосами и бородой.

Когда он увидел персиковый меч, его глаза загорелись, он быстро подошёл к стойке и схватил его.

Толстый Ван тут же закричал, – Старик, не трогай это. Это старая вещь. Ты не можешь позволить себе испортить её.

Однако старый даосский священник вообще проигнорировал это. Он схватил персиковый меч с волнением и слезами на глазах, – Благодаря благословениям наших предков, я наконец нашёл это.

Толстый Ван снова закричал, – Ты, старый даосский священник, что ты делаешь? Ты шантажируешь меня? Это принадлежит моему магазину.

Старый даосский священник положил персиковый меч обратно на прилавок и взволнованно сказал, – Парень, я наследник секты Тянь Ши восьмого поколения. Это персиковый меч, используемый нашим предком Чжан Даолином для изгнания демонов. К сожалению, он был потерян в течение многих лет, и теперь, я, наконец нашёл его.

– Просто скажите мне, сколько стоит этот меч? Я должен выкупить его, чтобы мои ученики смотрели на него с благоговением.

Старик тут же пожаловался и сказал, – Старый священник, всё идёт по правилам, я пришёл первым, ты не можешь его забрать.

Старый даосский священник торжественно сказал, – Но это сокровище нашей секты Тянь Ши. Я должен выкупить его.

Нюэр немедленно закричал, – Что ты делаешь? Мой младший брат пришёл первым. Вы все опоздали.

– Нет, я собираюсь купить этот меч. Я могу заплатить больше.

– Это сокровище нашей секты Тянь Ши. Я должен выкупить его, независимо от того, сколько денег он стоит ...

И старик, и даосский священник сделали неутомимый взгляд.

Наконец, Толстый Ван беспомощно посмотрел и сказал, – Поскольку каждый хочет купить меч, он должен быть разыгран.

– Ну, вы три претендента, в конце концов, я бизнесмен. Меч будет принадлежать тому, кто заплатил за него самую высокую цену. Поскольку младший брат пришёл первым.

Если вы предложите ту же цену, я продам его младшему брату, согласны?

– Я не против. Я должен купить это сегодня, так или иначе.

Старик взял на себя инициативу.

– У меня тоже нет возражений. Если я принесу этот меч обратно в секту Тянь Ши, я попрошу прощения за моих предков

Даосский священник также сказал, сделав праведный вид.

Видя, что эти люди были так преданы своему делу, Цинь Хаодун почувствовал, что, если он не будет с ними сотрудничать, ему действительно будет жаль убить их энтузиазм. Затем он сказал, – Ну, и я не возражаю.

Глаза Толстого Вана вспыхнули от самодовольства, и он подумал, – Ты притворяешься спокойным? Но, в конце концов, ты попал в мою ловушку.

Он сказал, – Теперь, Отныне минимальная цена составляет 30 000. Среди вас троих тот, кто заплатит самую высокую цену, заберёт его.

– Я заплачу 32 000 юаней ... – первым крикнул старик.

– Я заплачу 33 000 юаней … – Даосский священник не сдавался.

– 35 000 юаней ...

– 38000 ...

Даосский священник и старик поспорили друг с другом, и цена поднялась выше. Но Цинь Хаодун просто спокойно смотрел на них и не участвовал в торгах.

Даосский священник и старик ждали, когда Цинь Хаодун объявит свою цену, и они оба наценивали. Цинь Хаодун должен был купить меч. Неожиданно они завысили цену очень сильно, но молодой человек ни разу не поспорил, что делало их неспособными остановиться, и они продолжали повышать цену.

В мгновение ока цена была увеличена до 50 000 юаней, но Цинь Хаодун по-прежнему смотрел на них молча, без малейшего намерения участвовать в торгах, из-за чего Толстяк Ван стал немного встревоженным, и он выстрелил в Нюэра предупреждающим взглядом.

Нюэр сразу всё понял и сказал Цинь Хаодуну, – Брат, пришло время делать ставки. Ты не слушал меня сейчас, и тогда ты купил бы его за 30 000 юаней. Теперь ты не можешь упустить шанс, или пожалеешь.

– Ну, я сделаю ставку, вы убедили меня.

Цинь Хаодун радостно сказал, – Я предлагаю 100 000.

Как только он произнёс свои слова, все присутствующие были шокированы. Лицо Толстого Вана вспыхнуло от радости, которую невозможно скрыть. Было неожиданно, что такая большая овца будет поймана в ловушку сегодня.

Некоторые опытные гости уже видели, что это мошенничество. Они не могли не покачать головой тайком. Они думали, что молодой человек поддался обману, и он потеряет 100 000 юаней.

Нюэр тоже был очень счастлив. Он думал, что пришло время, чтобы шоу подошло к концу. Он сказал, – Я должен напомнить вам двоим, вам лучше быстро сдаться, если вы мудры. Вы не можете соревноваться с младшим братом.

Казалось, он помогал Цинь Хаодуну. Но на самом деле это был знак того, что их группа заранее договорилась о встрече. Пока Нюэр это говорил, священник и старик, должны были уйти. Тогда Толстый Ван мог продать меч Цинь Хаодуну.

До сих пор всё было идеально, но никто не ожидал, что старик и даосский священник, предались своей игре и не собирались уходить.

Старик закричал, – Не обманывай себя! Такого рода сокровища нужно покупать как семейную реликвию. Я заплачу 110 000 юаней.

– Это сокровище нашей секты Тянь Ши. Мы не можем позволить посторонним купить его. Я заплачу 120 000 юаней.

Во время беседы лицо даосского священника было сумасшедшим.

Толстый Ван тайно стиснул зубы и подумал, что эти двое полные дураки, – Что если цена слишком высока, и отпугнёт клиента?

К счастью, Цинь Хаодун не подвёл его. Он снова закричал, – Я заплачу 200 000 юаней.

– Этот молодой человек дурак? Он не купил его, за 30 000 юаней, а теперь он предлагает 200 000 юаней. Это дурак с низким IQ? – Люди в толпе были удивлены.

Нюэр был так счастлив, что его рот не мог закрыться. Он бросился прищуриваться своими маленькими глазками показывая даосского священнику и старику, что пора остановиться, как только Цинь Хаодун назвал цену.

Толстяк Ван также нетерпеливо закричал, – Этот младший брат предлагает 200 000 юаней, этот меч достаётся...

Но прежде чем он успел закончить свои слова, даосский священник закричал, – Я предлагаю 300 000 юаней. Это принадлежит нашей секте Тянь Ши. Я должен забрать её с собой.

В этот момент Толстяк Ван и Нюэр сразу же почувствовали желание броситься и избить его. Они оба думали, что 200 000 юаней были очень удовлетворительной ценой, а он неожиданно предложил 300 000 юаней, – Он, что с ума сошёл?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Ну, поскольку ты такой искренний, я уйду и оставлю его тебе.

После того, как он сказал это, даосский священник и старик слегка задрожали, и они очнулись от манипулирования разумом.

Цинь Хаодун не стёр их воспоминания, поэтому два человека точно помнили, что произошло.

Толстый Ван этого не знал. Он дрожал от гнева, – Эти два придурка испортили такой хороший бизнес.

Теперь они не только упустили возможность обмануть Цинь Хаодуна, но и столкнулись с вопросом, как вести себя с обманщиками теперь, – Молодой человек объявил, что не купит его. Этот персиковый меч будет продан старому даосу, но откуда у него столько денег?

Но если бы они не заплатили за него, весь антикварный рынок знал бы, что они были обманщиками.

Цинь Хаодун засмеялся над стариком и сказал, – Хочешь ещё его? Ты поторопись, предложи выше цену. Жаль упускать такое сокровище.

Старик покачал головой, – Нет, я не хочу его!

Конечно, цена достигла 300 000 юаней, как бы он посмел продолжать делать ставки.

Старый даосский священник смущенно сказал, – Ну ... извините, я так быстро подошёл, что забыл взять свои деньги. Я приду и куплю его завтра.

Затем он повернулся, чтобы выйти из магазина, но Цинь Хаодун оттащил его назад и ударил по лицу.

– Ты чёртов старый даосский священник, ты испортил важное дело. Сегодня я должен преподать тебе урок.

Затем Цинь Хаодун несколько раз ударил даосского священника по лицу. После нескольких пощечин белая борода и брови старого даоса соскользнули с его лица. И люди смогли ясно видеть, что даосский священник был подставным. Он выглядел на 30 лет.

Толстый Ван и Нюэр были поражены. Они никогда не представляли себе такой ситуации. Когда они увидели избиение своего партнёра, они хотели помочь ему, но не могли.

За такое короткое время Цинь Хаодун ударил старого даоса по лицу более десяти раз. Его движения были очень быстрыми.

Он встал и повернулся к Толстому Вану, – Этот парень испортил твои дела, притворившись старым даосским священником. Хочешь побить его?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 85. Выглядит хорошим**

Глава 85. Выглядит хорошим

– Я… – Толстяк Ван не хотел бить своих людей, поэтому он сказал небрежно, – Забудь об этом. Быть добрым - это хорошо для заработка денег.

– Это действительно хорошо. Жаль, если ты даже не ударишь его, – Цинь Хаодун схватил за воротник подставного старого священника и крикнул толпе, – Если у тебя плохое настроение? Ты можешь выйти и снять напряжение, это бесплатно!

– Чёртов, обманщик, бей его!

Четыре или пять молодых людей выбежали из толпы и пнули старого даосского священника.

Священника били слишком сильно, чтобы он мог это вынести, и он поспешил взмолиться о помощи к Толстому Вану и Нюэру – Второй брат, старший зять, помогите мне, меня же забьют до смерти.

Толстяк Ван и Нюэр были в шоке. Они не ожидали, что их так легко разоблачит старый даосский священник. Они закричали, – Не говори глупостей, мы тебя не знаем.

– Вы ублюдки, вы не можете оставить меня так, – подставной священник пополз, повернулся к старику рядом с ним и закричал, – Папа им плевать на меня, если я умру у тебя не будет внуков.

В это время люди уже поняли, что четыре человека были группой. Они вместе придумали этот обман.

– Бей его, эти проклятые мошенники ...

– Убей их, жулики должны отправиться в ад ...

Все на антикварном рынке знали правило, согласно которому вы не можете отказаться от своих слов, и вы можете винить только себя, если вы купили поддельные товары.

Толстяк Ван и его люди сразу же вызвали публичный гнев.

Среди людей в толпе, были и те, кто понёс убытки, от их обманов. Некоторые из них просто смеялись над мошенниками.

Какова бы ни была причина, люди бросились на Толстого Вана и Нюэра, и двум другим, и избивали их кулаками.

Цинь Хаодун счастливо посмотрел на этот хаос. Было смешно, что эти люди пытались обмануть его. А в итоге нашли себе проблемы.

В растерянности он покинул магазин Толстого Вана и продолжил идти по антикварной улице.

После того, как он ушёл, люди здесь не остановились. Вскоре Нюэр и его люди были сильно избиты. К счастью, охрана антикварной улицы пришла вовремя, и убедила этих людей уйти, иначе магазин Толстого Вана был бы разрушен.

Когда люди ушли, Толстый Ван быстро закрыл магазин и выдохнул.

Размышляя о том, что произошло, он сердито сказал старику и фальшивому даосскому священнику, – Тебя ослы по голове били? Ты сам был обманщиком. А теперь облапошили тебя?

Нюэр возмущенно закричал с распухшими глазами, – Посмотри, что ты сделал, когда наша жирная овца потребовала 100 000 юаней, ты должен был уйти. И всё бы получилось. Кто вам двум дуракам, говорил поднимать цену?

– Я не знаю, что случилось, – грустно сказал фальшивый даосский священник, – В это время с моей головой что-то произошло. И я думал, что персиковый меч, это сокровище секты Тянь-Ши, и я должен купить его.

Старик тоже сказал, – Я также думал, что это большое сокровище, независимо от того, сколько денег оно стоит, и мне нужно было его купить. Может быть, мы слишком много обманывали и поверили сами.

– Чёрт, ты и твой отец оба дураки. Вы потеряли деньги, которые вам предлагали, и меня избили как твоего внука.

Чем больше говорил Толстяк Ван, тем злее он становился. Он поднял ногу и пнул старика и даосского священника, который только поднялся с земли.

Нюэр схватил разгневанного Толстяка Вана и убедил его, – Забудь об этом, мы сотрудничаем уже много лет, и мы все родственники. Забудь о том, что вышло сейчас.

– Нет, это недоспустимо. Мы должны преподать этому парню урок.

Сердито сказал Толстый Ван.

Старик снова поднялся с земли и произнёс, – Да, мы жили так много лет, и мы не несли таких потерь, как сегодня. Мы должны заставить его истекать кровью.

Фальшивый даосский священник сказал Нюэру, – Второй брат, у тебя всегда много идей. Придумай способ отомстить этому парню.

Нюэр моргнул своими маленькими глазами и сказал, – Ему легко отомстить. Так как он не пойман нами в ловушку, давайте предъявим ему обвинение в том, что он сломал что-то уже сломанное.

Толстяк Ван в это время успокоился, подумал и сказал, – Это хороший способ, но мы не можем сейчас появиться. Позвони третьему брату. Люди на этой улице мало о нём знают, и этот вариант больше всего подходит.

Его идея получила всеобщее одобрение. Нюэр позвонил. Вскоре в магазин зашёл тридцатилетний мужчина. Он был третьим братом, упомянутым Толстяком Ваном только что. Он тоже был членом мошеннической банды.

Толстяк Ван рассказал ему о том, что произошло сегодня, а затем сказал, – Иди и преподай этому парню урок, убедись, что он будет избит до крови, по-другому мы не можем поступить.

– Не волнуйся, брат. Я всё сделаю хорошо, – затем он взял фарфоровую вазу и собрался уходить.

Нюэр схватил его и сказал, – Третий брат, этот парень умён. Ваза слишком большая. Может ничего не получится. Возьми что-то другое.

Третий брат спросил, – Второй брат, а что, по-твоему, нужно?

Нюэр сказал Толстому Вану, – Поищи что-нибудь поменьше. Это должно быть чем-то дешёвым, а выглядеть как ценность.

Толстяк Ван на мгновение подумал и сказал, – Ну, последний раз ты достол зеркало, и убрал его на полгода. Возьми его.

Затем он достал из прилавка старинное зеркало. Оно была размером с ладонь, а сзади у него была ручка длиной около десяти сантиметров. Оно выглядело очень старым и бронзовым, но никакой меди в нём не было.

Нюэр сказал, – Толстяк, как ты можешь отдавать это зеркало? Оно же хорошее.

– Исключено, его можно купить только за 50 юаней. Я поставил на нём 100 юаней и за полгода, но никто его не захотел купить. Как оно может быть хорошим.

Очевидно, Толстый Ван был очень зол на зеркало.

Старик сказал, – Сынок, ты не правильно понял. Мы показывали его многим экспертам, но никто не мог сказать что это. Лучше оставить его.

– Каждый раз, когда я смотрю на него, я расстраиваюсь.

Затем Толстый Ван положил зеркало на землю и ударил его ногой. Зеркало разбилось с треском.

Он взял его и отдал третьему брату, – Возьми и используй его. Шантажируйте этого парня.

– Не волнуйся, старший брат. Я уверен, что заставлю этого парня заплатить много денег.

Затем он взял зеркало в руки и ушёл из антикварного магазина.

Цинь Хаодун всё ещё шёл по антикварной улице. Он непрерывно просматривал по несколько магазинов и не мог найти достойного варианта.

В это время к нему подошли двое мужчин. Человек впереди него был мужчина лет пятидесяти. Его борода, видимо, была не брита уже несколько дней, а лицо было полно грусти.

Позади него шёл молодой человек лет двадцати, в руках у него было кадило около 20 сантиметров в диаметре.

Двое мужчин пришли в антикварный магазин перед Цинь Хаодуном. Когда они вошли в магазин, мужчина средних лет спросил, – Сэр, вам нужны кадила?

– Конечно.

Владельцем этого магазина был худой старик лет 60-и. У него были усы и маленькие глаза, полные сияющей энергии.

– Сколько вы заплатите за одно? – спросил мужчина средних лет.

Старик улыбнулся, – Брат, ты непрофессионал. Это антикварный магазин, а не овощной. Цена зависит от твоих вещей. Если это действительно ценно, я заплачу тебе больше миллиона. Если это мусор, я не возьму его, независимо от того, насколько это дёшево.

Мужчина средних лет повернулся к молодому человеку и сказал, – Сынок, дай лавочнику увидеть наше кадило.

Молодой человек дал лавочнику, их кадило сняв с рук.

Это было железное трёхногое кадило диаметром около 20 сантиметров. Его поверхность не была особенной. Ремесло было грубым. Похоже, он был закопан под землей в течение долгого времени. Оно было не очень чистым и на нём осталось немного свежей почвы. Оно было тёмным и ржавым. Внешний вид был очень плохим.

Лавочник осмотрел кадило и покачал головой, – Это не антиквариат. Оно бесполезное. Вы можете продать его скорее как кусок железа.

Но Цинь Хаодун ясно видел, что само кадило не было хорошим, но у него была сильная Духовная Ци. Это точно была хорошая вещь.

Мужчина средних лет кричал, – Как это может быть? Это хорошая вещь, оставленная моим дедушкой. Я слышал, что мой прадед однажды прятался от японцев и закопал его под землей. Мой дедушка повторял мне снова и снова перед тем, как он умер, что кадило должно быть передано как семейная реликвия. Если бы моя больная жена не была в больнице, я бы никогда не выкопал его и не продал.

Владелец магазина рассмеялся и сказал, – Вы здесь, чтобы рассказать мне историю? Вы сказали, что его оставил ваш дедушка, вот даже ваши предки оставили его, это всего лишь кусок железа.

Молодой человек спросил, – Сэр, сколько вы можете заплатить? Моя мама действительно в больнице. Ей очень нужны деньги.

Лавочник протянул палец и сказал, – 100 юаней, я не буду платить больше за это.

– Что? 100 юаней? Это сокровище нашей семьи. Я никогда не продам его, если ваша ставка будет меньше 100 000 юаней.

Мужчина средних лет сразу широко открыл глаза и не хотел отдавать его.

Но после того, как он сказал это, даже люди вокруг смеялись. За такое кадило двести-триста юаней было уже высокой ценой. Кто заплатит 100 000 юаней за такую вещь?

Владелец магазина зловеще улыбнулся и сказал, – Если ваши семьи мертвы или больны, оно всё равно ничего не стоит. Я был достаточно любезен, давая вам 100 юаней. Если вы хотите продать его, вы можете оставить его или уйти сейчас же.

На лице мужчины средних лет мелькнуло отчаяние, и он взволнованно закричал, – Нет, я должен продать эту вещь за 100 000 юаней, иначе этого будет недостаточно, чтобы вылечить мою жену.

– Вы просто не в своем уме! – продавец сказал с саркастическим выражением лица, – Даже если вся ваша семья будет мертва, эта вещь никогда не будет продаваться за 100 000 юаней. Если кто-то и захочет заплатить за это, я буду звать его папой!

После того, как он сказал это, некоторые люди в толпе негодовали, – Если вы не хотите его покупать, то не покупайте. Им тоже нужны деньги, для лечения. Зачем говорить таким зловещим и жестоким тоном?

– Да, у вас нет сочувствия вообще ...

Слушая эту критику, владелец магазина не чувствовал себя виноватым. Напротив, его лицо выглядело сердитым. Он сказал, – Я бизнесмен, а не филантроп. Если вы такие добрые, вы можете купить его. Если кто-то может предложить 100 000 юаней, чтобы купить эту гнилую вещь, я могу немедленно назвать его папой!

По его мнению, это железное кадило не было даже антиквариатом. Это можно было продать только как кусок железа. Только дураки заплатят за него 100 000 юаней.

Неожиданно, как только он сказал это, кто-то крикнул, – 100 000 юаней, я куплю его.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 86. Кадило Сюаньдэ**

Глава 86. Кадило Сюаньдэ

Зрители начали обвинять владельца магазина в том, что они то, сочувствовали отцу и сыну, и никто не ожидал, что кто-то действительно заплатит 100 000 за железное кадило.

Они повернулись, чтобы посмотреть на говорящего, но увидели молодого человека лет двадцати, идущего к мужчине средних лет и его сыну.

– Вы действительно хотите купить это, молодой человек? Вы шутите? – Мужчина средних лет спросил с недоверием.

Владелец секунду колебался и затем саркастично сказал, – Ты такой идиот. Конечно, он над тобой смеется. Никто не заплатит 100 000 за твои вещи.

Цинь Хаодун проигнорировал человека, чьи симпатии были давно съедены деньгами. Он сказал мужчине средних лет прямо, – Конечно, это правда. Но у меня сейчас нет с собой наличных. Вы можете дать мне счёт, и я сейчас переведу деньги.

Все раскрыли глаза. Они были так удивлены, что молодой человек играл по-настоящему.

Отец и его сын были сбиты с толку на мгновение. Затем сын, у которого в руках было кадило, достал банковскую карточку и сказал, – Младший брат, вот моя карточка, ты можешь взять кадило, если передашь мне 100 000.

Цинь Хаодун вообще не колебался. Он взял карту. Затем он позвонил кому-то и передал 100 000 юаней. Немного поколебавшись, он перевел ещё 80 000, которые оставались, на счету.

Судя по его плотной Духовной Ци, кадило было определенно сокровищем, и это была хорошая сделка, даже если он заплатил за нее 180 000.

После того, как он перевёл деньги, телефон в руке молодого человека зазвонил дважды, показывая, что деньги поступили на счёт.

Молодой человек был поражён, когда проверил телефон. Он сразу сказал Цинь Хаодуну, – Парень, ты ошибся. Мы брали с тебя 100 000, но ты перевел 180 000.

Цинь Хаодун сказал, – Это верно. Он стоит 180 000, и это всё, что у меня было сейчас иначе, я заплатил бы тебе больше.

– Нет, нам нужно только 100 000 – мужчина средних лет повернулся и сказал своему сыну, – Срочно верни лишние деньги.

Цинь Хаодун сразу его остановил, – Всё в порядке. Просто возьмите и купите немного лекарств, для пациентки.

– Ну ... – отец и сын были в слезах, когда увидели, что Цинь Хаодун был серьезен, – Спасибо тебе, молодой человек. Ты такой хороший парень. Спасибо, большое спасибо.

Цинь Хаодун сказал, – Не за что. Я заплатил за ваш товар. Вы мне ничего не должны. Вы можете найти мой номер телефона в отчёте о передаче и, пожалуйста, приходите ко мне, если вам понадобится помощь в будущем.

Двое низко поклонились ему, и затем они остались без кадила.

Владелец магазина смотрел с насмешкой. – Просто продолжайте играть, вы двое. Я копался в антикварной индустрии более 40 лет, и теперь вы пытаетесь устроить шоу передо мной. Вы сделали неправильный выбор!

Цинь Хаодун не говорил ничего. Ему не нужно было разговаривать с таким человеком. Он израсходовал все деньги в своем кармане, и единственное, чего он хотел, это взять кадило и уйти.

Ему было всё равно, но другим людям – нет. Кто-то из толпы немедленно закричал, – Старик, ты только что сказал, что назовёшь папой того, кто заплатил 100 000 за кадило? Теперь молодой человек заплатил 100 000, чего ты ждёшь?

Многие люди давно были недовольны владельцем магазина, который был богатым, но подлым. Они продолжали кричать.

– Скажи это! Назови его папой!

Владелец магазина впился взглядом и сказал толпе, – Что вы раскричались? Разве вы не видите, что все трое были здесь, чтобы устроить шоу, дурача вас? 100 000 за кадило? Боюсь, он не заплатил ни копейки.

Цинь Хаодун только что встретил несколько лгунов, а теперь его называют мошенником. Это очень расстроило его.

Он посмотрел на владельца магазина и сказал, – Это большое сокровище. Это кража, хотя я заплатил за нее 180 000. Вы были слепы, игнорируя это.

Владелец магазина громко рассмеялся до слёз. Он сказал, – Я, Чжан Ванькуй, занимался антиквариатом с моим дедом с восьми лет. Я вышел на работу, когда мне было 20, и открыл свой собственный магазин, когда мне было 30. Я никогда не сталкивался ни с чем, что могло бы затуманить мои глаза.

– Это было очевидно железо с бронзовым напылением. Какое это сокровище? Молодой человек, вы не настолько квалифицированы, чтобы обмануть меня.

Цинь Хаодун не был в настроении разговаривать с ним, поэтому он сказал, – Всё хорошо. Это твое личное дело, что ты слепой. В любом случае, я не хочу такого старого сына, как ты.

Однако он уходил с кадилом в руках; Чжан Ванькуй был недоволен. Он сказал холодно, – Подожди минутку.

– Что ещё? – Цинь Хаодун посмотрел на него и спросил.

Ты и те два человека, очевидно, были вместе, устраивая шоу перед моим магазином, – сказал Чжан Ванькуй, – Таким образом, почему бы тебе и мне не поспорить, чтобы всё это было понятно зрителям?

Цинь Хаодун сразу же заинтересовался, когда услышал ставки, потому что никто не мог выиграть пари с Императором Зелёного Леса.

– Скажи мне, на что мы ставим?

– Ты сказал, что я слепой? Я признаю, что ты выиграл, если ты сможешь доказать что кадило ценно. Я выполню обещание, и назову тебя папой, и разрешу забрать любую вещь из моего магазина.

– И наоборот, если ты проиграешь, ты выплатишь компенсацию, в 100 000 юаней.

Цинь Хаодун чувствовал отвращение, потому что старик изначально был злым, а теперь он был таким агрессивным. Он сказал, – Я в игре. Но ты только что потерял моё доверие, поэтому нам нужен кто-то в качестве нашего свидетеля.

– Младший брат, я могу быть свидетелем.

Как только Цинь Хаодун закончил говорить, двое мужчин средних лет выдвинули себя. Цинь Хаодун знал первого. Это был Цянь Дуодо, которого он встретил несколько дней назад.

– Брат Цинь, я не ожидал, что мы встретимся снова так скоро, – сказал Цянь Дуодо, представляя человека средних лет позади него Цинь Хаодуну, – Это директор Центра оценки антиквариата Цзяннаня, эксперт антикварной оценки, мистер Го Фэн.

Затем он повернулся и сказал Го Фэну, – Это тот, кого я упоминал, чудесного человека, которого я встретил несколько дней назад, Цинь Хаодун.

Цинь Хаодун раньше не знал Го Фэна, но люди в толпе его уже узнали.

– Так удивительно, что мистер Го здесь! Он эксперт по антикварной оценке.

– Конечно, господин Го - самый авторитетный человек в области антикварной оценки Цзяннаня. Он был на телевидении всё время ...

Казалось, что Го Фэн получил высокое признание среди этих людей. Чжан Ванькуй много лет находился в антикварном мире, и ему также было ясно о положении Го Фэна в этой области. Он был одним из самых уважаемых авторитетов.

Он подошёл с лестной улыбкой и тепло спросил Го Фэна, – Директор Го, что привело вас сюда?

Го Фэн кивнул ему и сказал, – Я гулял с моим другом и натолкнулся на вашу ставку с молодым человеком. Я могу быть вашим свидетелем. Что вы думаете?

– Я полностью согласен с этим, если директор Го хочет быть нашим свидетелем, – сказал Чжан Ванькуй с услужливым выражением лица.

Го Фэн был уважаем в антикварной области. Он мог закрыть антикварную лавку одним словом, и никто больше не будет сотрудничать с владельцем. Так что никто не мог позволить себе его разозлить.

Цинь Хаодун кивнул и сказал, Я – согласен.

Го Фэн сказал, – Так как вы оба согласились, соглашение достигнуто. Теперь брат Цинь, пожалуйста, скажи нам, почему кадило является сокровищем?

Он был экспертом, и он видел кадило на первый взгляд. Его заключение было таким же, как и у Чжан Ванькуя, что кадило было обычным бронзовым железом. Его даже нельзя было назвать антиквариатом.

Цинь Хаодун слегка улыбнулся и сказал Чжан Ванькую, – У тебя здесь есть молоток?

– Да!

Чжан Ванькуй понятия не имел, что собирается делать Цинь Хаодун, но он всё же вернулся в магазин и достал молоток.

Цянь Дуодо спросил, – Брат Цинь, что ты делаешь?

Цинь Хаодун сказал улыбаясь, – Я пользуюсь шансом увидеть, есть ли в кадиле сокровище.

– Сработает ли это? – Цянь Дуодо спросил с удивлением.

Он также проверил кадило сейчас. Это было обычное железное кадило, ничего особенного в нём не было.

– Я просто пробую, это нормально, если я проиграю.

Цинь Хаодун сказал это небрежно, но внутри он был уверен в ответе. Он взял молоток, и начал стучать по железному кадилу, опираясь на свою сильную интуицию.

Его постукивания звучали мягко, но он приложил невидимую силу к каждому удару. Когда он стучал, железное кадило начало трескаться.

Зрители были сбиты с толку и сомневались, думая что молодой человек сошёл с ума, потому что он разбивал вещь, за которую только что заплатил 180 000. Они сомневались, что он собирается продать это как отходы.

Чжан Ванькуй усмехнулся, – Я прожил 60 лет, и я впервые вижу, как кто-то пытается найти сокровища таким образом. Это так поразительно.

Цинь Хаодун проигнорировал его саркастичность. Он стал бить молотком быстрее. После того, как он постучал по всему кадилу, он бросил молоток и похлопал по одной стороне. Курильница загремела и развалилась на землю.

Удивительно, что после того, как куски железа упали, внутри обнаружилась молочно-белая вещь. Это было ещё одно кадило.

– Парафин! Это парафин! – Многие люди поняли это и начали восклицать.

Выражение лица Го Фэна изменилось, он немедленно закричал, – Это ещё одно кадило, именно так древние люди прятали сокровища. Брат Цинь, тебе сегодня действительно повезло.

Другие люди начали беспокоиться, как только услышали, что сказал директор Го.

– Молодому парню очень повезло, похоже, он действительно столкнулся с какими-то серьёзными сокровищами.

– У молодого человека действительно острый глаз. Даже я не ожидал, что у железной курильницы было что-то ещё внутри.

– Все кончено. Теперь Чжан Ванькуй будет повергнут, посмотрим, как он позже назовет молодого человека папой ...

Лицо Чжан Ванькуя сильно изменилось. Уже было поздно сожалеть. Он мог только смотреть и надеяться, что в парафине больше ничего нет, но, очевидно, это было невозможно.

После того, как Цинь Хаодун сломал железную оболочку, он начал отделять снаружи парафин, пытаясь убрать его от завёрнутых в него предметов.

Единственное, что он знал, это было то, что Духовная Ци, выдаваемая вещами в его руке, становилась всё гуще и гуще, но он не был уверен, что это было. Судя по форме, это мог быть другой кадило.

Зрители также нервно смотрели на Цинь Хаодуна, ожидая увидеть сокровище внутри парафина.

Вскоре Цинь Хаодун закончил разбираться. Он ловко встряхнул это. И парафиновая оболочка снаружи треснула и сломалась.

Бронзовое кадило было обнаружено. Красноватое оно выглядело древним и элегантным, с нежной патиной. Снаружи были красивые картинки. Оно было безупречным, и привлекательно сияло.

Все зрители были очарованы кадилом.

Го Фэн выглядел так, будто потерял свою душу. Он протянул руку, чтобы потрогать снаружи кадило, и пробормотал, – Кадило Сюаньдэ! Это кадило Сюаньдэ!

– Что? Кадило Сюаньдэ? Легенда о кадиле Сюаньдэ? Чёрт возьми, молодой человек действительно охотился за сокровищами сегодня …

– Правда? Сколько это стоит? Я так сожалею об этом! Почему я не купил его сейчас? Это бесценное сокровище ...

– Перестаньте. Вы что говорите? Чжан Ванькуй сожалеет сейчас больше всех. Он пропустил такое большое сокровище у двери своего собственного магазина, а потом ему придется называть его папой…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 87. Хранитель инструмента**

Глава 87. Хранитель инструмента

Цинь Хаодун был самым спокойным среди всех. Он посмотрел на Чжан Ванькуя. Рот старика был наполовину открыт, а глаза стали тусклыми. Он выглядел как дурак.

Прошло довольно много времени, прежде чем Чжан Ванькуй очнулся. Он поднял руку и дважды ударил себя по лицу. Половину всей своей жизни он работал в антикварной

промышленности и, несомненно, знал, насколько ценным было кадило Сюаньдэ. Это было сокровище, о котором он мог только мечтать.

Кто-то был послан ему сегодня у дверей магазина, прося только 100 000, а он без колебаний отказался.

Он почти хотел покончить с собой в данный момент. Он хотел схватить блестящий кадило Сюаньдэ и держать его в своих руках, принимая его как собственное имущество.

Посмотрев на восторженных зевак вокруг него, Цинь Хаодун подошёл к Цянь Дуодо и прошептал с некоторым смущением, – Брат, что такое кадило Сюаньдэ?

У него было более 500 лет опыта, и он видел все виды сокровищ, но это были сокровища Мира культивации. Он мало знал о культурном наследии на земле и ещё меньше знал о кадиле Сюаньдэ.

– Позвольте мне рассказать тебе, – Го Фэн встал после того, как услышал Цинь Хаодуна. Затем он сказал, – Император Сюаньдэ из династии Мин попросил своего королевского мастера спроектировать и построить партию кадил, основанную на знаменитом китайском фарфоре из Чайной печи, Ру-печи, Главной печи, Ге-печи, Джун-печи, печи Дин, спрятанной в дворце.

– Для обеспечения качества кадил, мастер выбирал десятки драгоценных металлов, таких как золото и серебро, и выковал их из красной меди около десяти. Готовые изделия выглядели блестящими и полупрозрачными. Они были ремесленными сокровищами. Был длительный период в истории, когда все бронзовые кадила назывались кадилами Сюаньдэ.

– Тем не менее, в общей сложности было изготовлено всего 3000 кадил, которые были выкованы в течение третьего года периода Сюаньдэ. С тех пор не было произведено ни одного кадила. Все они были спрятаны в секретном дворце. Большинство людей слышали о них, хотя мало кто видел их лично. Прошли сотни лет, и теперь редко встречаются кадила, выкованные в течение третьего года периода Сюаньдэ.

Он стал взволнованным, когда говорил это, – Я видел много антиквариата за всю свою жизнь, но никогда не видел настоящего кадила Сюаньдэ. Мне сегодня повезло увидеть это, и мне не о чем сожалеть, даже если я умру сейчас.

– Директор Го, сколько стоит кадило Сюаньдэ?

Кто-то задавал вопрос, и Цинь Хаодун тоже хотел это знать.

Го Фэн продолжил, – Кадило Сюаньдэ бесценно. Я мог бы лишь дать вам цену в качестве ориентира. В прошлом году на аукционе в Гонконге было продано кадило Сюаньдэ за 25 миллионов.

– Чёрт возьми, 25 миллионов. Этого достаточно для обычных людей, чтобы жить на них больше, чем всю жизнь ...

– Торговля 25 миллионами с 180 тысячами. Молодой человек никогда не сможет быть счастливее ...

– Я жгу ладан и поклоняюсь Будде каждый день дома, почему я не такой счастливый, как он?

Зрители обсуждали. И другой человек спросил, – Директор Го, есть ли шанс, что кадило является подделкой?

– Это возможно! – выражение лиц зрителей изменилось, когда он сказал это, – Он продолжил, – Антиквариат никогда не прекращал подражать кадилу Сюаньдэ из династии Мин в Китайской Республике, чтобы получить непомерную прибыль. После того, как прекратили подделывать кадило Сюаньдэ, некоторые из чиновников даже вызывали старых ремесленников и пытаясь подражать ему в соответствии с чертежами конструкции и техническими процедурами настоящих кадил Сюаньдэ.

– Эти подделки были почти на одном уровне с реальными, и даже эксперты не могли заметить разницу. В больших музеях страны много экспонатов Сюаньдэ, но ни один из них не был признан экспертами реальным. Идентификация кадила Сюаньдэ была одним из самых сложных случаев в отечественном археологическом сообществе.

Тогда кто-то спросил, – Директор Го, а это настоящее или фальшивое?

Го Фэн посмотрел на кадило и сказал, – Я думаю, что оно настоящее, но это не важно. Оно настолько деликатно сделано, что даже если оно не из королевской партии третьего года Сюаньдэ, это, должно быть, одно из тех кадил, которому подражали Чиновники династии Мин. Это так прекрасно!

Он повернулся к Цинь Хаодуну и сказал, – Брат Цинь, я покорён этим кадилом. Я могу заплатить тебе 30 миллионов, если ты хочешь его продать.

После этого он нервно посмотрел на Цинь Хаодуна. 30 миллионов было достаточно щедрым предложением, но другая сторона никогда бы не продала его, если бы он был фанатом антиквариата. Со временем цена на него значительно вырастет.

– 30 миллионов, Господи. Это на 5 миллионов больше, чем продано в Гонконге.

– Я ему так завидую! Я пойду и позже разобью несколько железных кадил, и посмотрю, не скрыто ли внутри какое-нибудь кадило Сюаньдэ.

– Всё в порядке. Вы можете взять его, если хотите. Это бесполезно, если я его оставлю себе.

Кадило Сюаньдэ было, безусловно, очень дорогим, но Цинь Хаодун видел слишком много бесценных и экзотических сокровищ в Мире культивирования в старые времена. Кадило без какого-либо другого использования не могло вызвать его интерес. Лучше было его продать и заработать.

– Брат Цинь. Большое вам спасибо! Дайте мне ваш счёт, и я заплачу вам сейчас!

Го Фэн был очень рад получить бесценное сокровище. Он достал свой телефон и сразу же перевёл деньги.

Выражение лица Чжан Ванькуя выглядело ещё более безобразным, когда он увидел, что Цинь Хаодун заработал 30 миллионов за такой короткий момент. 30 миллионов! Это было больше, чем он заработал за всю свою жизнь! Сначала ему была послана возможность, но он дал её кому-то другому.

Видя, что кадило Сюаньдэ востребовано, мужчина в толпе закричал, – Чудак Чжан!

Молодой человек нашёл сокровище. Почему бы не выполнить свое обещание? Собираетесь ли вы нарушить его?

– Папа! Ты мой настоящий папа! – сказал Чжан Ванькуй, который уже полностью изменился. Он бросился к Цинь Хаодуну с лестным лицом и спросил, – Молодой папочка, как ты можешь сказать, что в железном кадиле было сокровище? Ты можешь научить меня этому? Я могу называть тебя папой каждый день, если ты сможешь это сделать. Я подыму тебя, когда ты станешь старым, и похороню тебя!

Цинь Хаодун смутился. Старик изменился слишком быстро, – Похоронить меня? Сколько тебе лет? Ты проклинаешь меня, чтобы я умер молодым?

Подумав об этом, он понял, что это нормально, потому что такой аморальный бизнесмен, как он, может называть других людей папой, дедушкой или даже отцом, если это было ему выгодно, потому что они к этому привыкли, и будут делать так, без каких-либо колебаний.

Он не хотел говорить с такими людьми. Поэтому он сказал, – Ты только что сказал, что я могу взять одну вещь, которую я хочу, в твоём магазине, если я выиграю пари, верно?

– Да! Да! Я - человек слово! Просто бери всё, что захочешь!

Сказал Чжан Ванькуй с вынужденной улыбкой на лице.

Он согласился на это очень быстро. С одной стороны, свидетелем был директор Го Фэн из антикварного центра оценки, которого он не мог себе позволить оскорбить; с другой стороны, у него не было ничего ценного в магазине. У него было несколько необычных товаров, но все они были хорошо спрятаны, и он был уверен, что никто не сможет их найти.

Цинь Хаодун проигнорировал Чжан Ванькуя и вошёл в антикварный магазин. Он проверил и нашёл, что все товары подделки. Там не было ничего ценного.

Используя свою сильную интуицию, он вдруг обнаружил, что Духовная Ци чувствовалась за стеной, но Ци была слабой. Он думал, что это был какой-то старинный антиквариат, о котором он вообще не переживал.

Что взять? Цинь Хаодун обернулся и внезапно обнаружил, что Духовная Ци ощущается в углу стены. Концентрация Духовной Ци соответствовала концентрации кадила Сюаньдэ.

Он подошёл туда и нашёл в углу деревянный ящик, в котором были разбиты всевозможные бутылки.

Он проследил за источником Духовной Ци и нашёл кусок железа размером с яйцо. Это был источник Духовной Ци.

– Это хорошая вещь! – Цинь Хаодун схватил железо в руке и выглядел очень довольным. Он выглядел в десять раз счастливее, чем сейчас, когда нашёл кадило Сюаньдэ.

Другие, возможно, понятия не имели, что это было, но он сразу понял всё. Это был инструмент-хранитель, который равнялся второй жизни его владельца. Он был бесценным.

Он понял, что уровень инструмента был как раз, таким как ему нужно. Это было прекрасным сокровищем для него, чтобы защитить себя.

Каким же он был мудрым, посетив антикварную улицу сегодня, подумал он про себя. Он продал кадило Сюаньдэ стоимостью 30 миллионов, и теперь он нашёл хороший инструмент, для защиты. Жаль только, что он не нашёл подходящий магический инструмент.

Чжан Ванькуй следовал за Цинь Хаодуном, видя, как он поднимает кусок чёрного железа из своего мусорного ящика. Он был полностью смущен и задавался вопросом, было ли это также чем-то хорошим.

Он проверял эти вещи, и они точно не были антиквариатом. Он задавался вопросом, для чего Цинь Хаодун будет использовать это.

– Это то, что я хочу!

Цинь Хаодун сверкнул куском железа перед Чжан Ванькуем и положил его обратно в карман, а затем вышел из магазина.

Выходя он попрощался с Цянь Дуодо и Го Фэном, а затем ушёл дальше искать магические инструменты.

Он обыскал ещё десять магазинов, но так и не смог найти то, что хотел. Вдруг он услышал крик сзади.

Крик звучал так пронзительно, что много людей обернулись. Цинь Хаодун тоже оглянулся, но ничего не увидел.

Обернувшись, он столкнулся с коротко стриженым человеком. Молодой человек отступил на несколько шагов, и на землю упало старинное зеркало.

Этот мужчина с короткими волосами был Лаосанем. Он был здесь от Толстого Вана. Они долго ждали в толпе, и так сильно завидовали Цинь Хаодуну за те 30 миллионов, которые он только что заработал. Они поклялись, что должны были сорвать с него деньги.

Лаосань следил за Цинь Хаодуном с тех пор, как он покинул магазин. Это был его парень, который кричал. Лаосань столкнулся с Цинь Хаодуном, чтобы воспользоваться возможностью шантажировать его.

– Моё зеркало, моё драгоценное зеркало.

Лаосань был хорошим актёром. Он поднял зеркало с земли и начал плакать.

Цинь Хаодун уже знал, что парень пытается его шантажировать. Он подумал, что в антикварном ряду столько ловушек, что за одну поездку он столкнулся с двумя группами мошенников.

Но вместо того, чтобы злиться, он молчал и смотрел шоу Лаосаня. Люди вокруг сразу собрались и захотели посмотреть, что происходит.

Лаосань некоторое время поплакал. Затем встал и яростно закричал Цинь Хаодуну, увидев, что он молчит, – Молодой человек, ты разбил мое драгоценное зеркало, ты должен заплатить за него.

Цинь Хаодун очень хорошо ему подыгрывал, и спросил, – Хорошо, сколько ты хочешь?

Лаосань кричал, – 30 миллионов, ни копейкой меньше!

Парень рассмешил Цинь Хаодуна. Цинь Хаодун понял, что он, должно быть, видел, как он продавал кадило Сюаньдэ, и он чётко знал, сколько денег сейчас было у него.

Он улыбнулся и сказал, – Это было сделано из золота? Но даже золото не стоит 30 миллионов.

Лаосань держал зеркало в руке и кричал, как будто так и нужно, – Это зеркало Су Дацзи, любимой наложницы последнего императора древней династии Шан. Я собирался продать его, если бы ты не разбил его.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Ты так хорошо шантажируешь. Су Дацзи? Почему ты не говоришь, что это зеркало Небесной Матери Божей?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 88. Честный шантажист**

Глава 88. Честный шантажист

Лаосань кричал, – Да брось, это чушь. Ты сломал мою вещь. Будет разумно и законно, если ты заплатишь за неё.

Цинь Хаодун сказал, – Я понимаю, что ты хочешь, чтобы заплатил за эту вещь, но сколько она стоит? Мы должны вызвать эксперта, чтобы оценить товар. Я не могу заплатить тебе 30 миллионов только потому, что ты этого захотел.

Зрители согласились и сказали, – Правильно. Антиквариат нужно оценивать экспертами. Нельзя просто открыть рот и попросить 30 миллионов.

– Я думаю, это просто шантаж. Как столько может стоить простое разбитое зеркало.

Лаосань, немного почувствовал вину, когда его начали осуждать в толпе. Он так сильно завидовал Цинь Хаодуну, из-за этих 30-и миллионов, которые тот только что заработал, что цена в 30 миллионов, вылетела у него из уст.

Теперь казалось, что он просил слишком много. Если он согласится отправить разбитое зеркало на оценку, оно может стоить максимум 30 юаней.

Его дерзкая манера внезапно ослабла, когда он подумал об этом. Он сказал, – Я не имел в виду, что это должно стоить 30 миллионов. Сколько ты заплатишь за него?

– Цена зависит от потери, – Цинь Хаодун вытащил зеркало из кармана Лаосаня, Он повертел его в руках, и сказал, – Зеркало упало на землю, но теперь оно целое. За что ты хочешь, чтобы я заплатил?

Лаосань посмотрел на зеркало и с удивлением обнаружил, что зеркало, которое было раздавлено Толстяком Ваном, теперь стало как новое. Не было ни единого признака повреждения.

В чём дело? Он видел, как Толстяк Ван сам раздавил зеркало, но теперь оно как новое.

Он немного поразмыслил и был уверен, что молодой человек, должно быть, отремонтировал зеркало с помощью какой-то особой техники. Но действовал очень быстро, ведь он просто подержал его в руке.

Цинь Хаодун молча покачал головой. Он думал, что шантажисты в наше время становятся всё менее и менее профессиональными. Нужно было использовать более хрупкие вещи, например вазу. И даже если бы им пришлось использовать зеркало, они должны были разбить его или наступить на него, тогда они могли бы использовать его для шантажа. Но почему они взяли это неповреждённое зеркало, чтобы манипулировать им?

Лаосань не понимал, что случилось, но у него не было пути назад, так как он уже был здесь. Он закричал, мотая головой и плечами, – Оно упало на землю. Выглядит оно может и хорошо, но сломались его внутренности. Заплати мне.

Цинь Хаодун снова рассмеялся, парень выглядел очень смешным. Он спросил, – сломались внутренности? Почему я не вижу, как из него льётся кровь?

В этот момент из толпы вышли два охранника антикварного ряда. Высокий мужчина спросил, – Что ты здесь делаешь?

Цинь Хаодун сказал, – Брат, я столкнулся с шантажистом. Он хочет, чтобы я заплатил ему 30 миллионов за разбитое зеркало. Разве он не сумасшедший?

Высокий нахмурился и спросил Лаосаня, – Что случилось? Это правда?

– Нет ... Это не так, – Лаосань собирался спорить, но его слова изменились, прежде чем он всё высказал. Он ответил, – Я шантажист. Из-за него мой товарищ понёс убытки в антикварной лавке Толстого Вана. Толстый Ван попросил меня шантажировать его, потому что он хотел от него денег.

Зрители разразились смехом. Они были удивлены, увидев такого честного шантажиста, который высказал все свои грязные планы.

Лаосань вздрогнул и внезапно проснулся. Он не знал, что на него нашло, и почему он признался в своих самых сокровенных мыслях.

Цинь Хаодун наконец-то понял, что чуть случайно не столкнулся с обманщиком. Это Толстый Ван отправил его сюда.

Высокий охранник посмотрел на Лаосаня так, будто он смотрел на чокнутого. Он сказал, – Ты должен пойти с нами в полицейский участок.

Лаосань был так напуган, что трясся. Такие люди, как он, больше всего боялись полицейских. Он сразу же начал умолять, – Пожалуйста, не делай этого, брат. Просто дай мне уйти на этот раз. Я был просто глупым, и больше так не буду.

Высокий мужчина повернулся к Цинь Хаодуну и сказал, – Тогда, всё зависит от него.

Лаосан тоже знал, как это работает. Он сказал Цинь Хаодуну, – Брат, я знаю, что был неправ. Пожалуйста, прости меня на этот раз. У меня 70-летняя мама, которую надо кормить, и ребёнок, который учится в школе ...

Цинь Хаодун слегка улыбнулся и сказал, – На самом деле, всё можно обсудить.

– Здорово. Я извиняюсь перед тобой, и буду кланяться!

После того, как он сказал это, он поклонился Цинь Хаодуну, чтобы извиниться несколько раз.

Цинь Хаодун услышал достаточно из этого лицемерного телешоу, его это не тронуло. Он сказал, – Извинений недостаточно. Ты сильно напугал меня, попросив 30 миллионов. Мне нужна моральная компенсация.

– Ком… Компенсация? – Лаосань был удивлён. Только что он был шантажистом, а теперь другая сторона просила у него денег.

– Ты не согласен? Тогда давай пойдем в полицию и посмотрим, как полицейские справятся с этим.

– Да, я согласен ... Я согласен, – повторил Лаосань. Лучше заплатить, чем идти в полицейский участок, потому что если нет денег, их можно заработать, но если вас посадят, то заработать ничего не получится.

– Сколько ты хочешь? – Спросил Лаосань.

– Сколько у тебя есть?

– У… У меня есть тысяча юаней, – Лаосань не понимал почему, но только что он сам зачем-то сообщил сколько у него на самом деле было денег, хотя он собирался сказать – 100, слова как будто вылетели сами.

Цинь Хаодун нахмурился. Хотя он выглядел недовольным, он сказал, – 1000 юаней этотак много, но я возьму их. В следующий раз, когда ты попытаешься меня шантажировать, не забудь принести больше денег.

– Ну ... – Лаосань хотел расплакаться. Сейчас шантажировали его, а не он был шантажистом, зачем же ему приносить больше денег.

Но сейчас уже слишком поздно. У него не было другого выбора, кроме как вытащить 1000 юаней из своего кармана и передать их Цинь Хаодуну. Затем он повернулся и убежал.

Видя, как шантажист оказался таким несчастным, зрители рассмеялись.

Цинь Хаодун положил деньги в карман. Он поднял зеркало и закричал, – Эй! Бегун! Ты забыл свои вещи!

– Мне оно больше не нужно, прими это как подарок! – сказал Лаосань ,исчезнув в толпе.

Цинь Хаодун улыбнулся. В тот день было жарко, он использовал зеркало как веер для прохлады. Обмахиваясь зеркалом, он шёл по антикварному ряду.

Час спустя он прошёл через все магазины на улице, но так и не нашёл подходящий магический инструмент. Он знал, что всё дело в удаче, поэтому у него не было выбора, кроме как вернуться обратно.

В антикварном магазине Толстого Вана, Нюэр смотрел на Лаосаня своими маленькими широко открытыми глазками. Он сказал, – Какой ты шантажист! Если ты не получил ни копейки и позволил ему опустошить твои карманы? Позор тебе!

Подставной даос добавил, – Лаосань, твой способ шантажа действительно единственный в своем роде. Ты просто унизил всё сообщество вымогателей!

Лаосань сказал горько, – Я понимаю что случилось, но то, что произошло сегодня, было слишком странным. Зеркало, которое разбил старший брат, вдруг, восстановилось, как будто на него никто не наступал.

– И мой мозг не мог контролировать, то, что я говорил. Меня спросили, вымогатель ли я, и я ответил, да. Меня спросили, сколько у меня в кармане, я рассказал всё. Мой мозг думал об одном, а мой рот говорил иначе.

Старик в костюме долго молчал. Затем он сказал, – Действительно, это странно. Помните, что случилось, когда мы продавали меч? Наш разум внезапно вышел из-под контроля.

Подставной даос вдруг открыл глаза, – Ты говоришь, что парень владеет колдовством?

Лаосань кивал снова и снова, – Наверное, так и есть. Это выглядело слишком странно, когда я вспоминаю об этом. Я живу здесь все эти годы, но такого не встречал никогда.

Толстый Ван прищурился. Он на мгновение задумался и сказал, – Значит сегодня мы наткнулись на кого-то особенного. Давайте не будем конфликтовать с ним. Мы не можем себе этого позволить.

Вернувшись домой, Цинь Хаодун бросил зеркало на чайный столик и пошёл в комнату к Ци Ваньэр.

Он был немного шокирован, когда увидел девушку. Золотая часть её лба была размером , как монета этим утром, когда он уходил из дома, но теперь она уменьшилась до размеров арахиса.

Это указывало на то, что плод-призрак вторгался всё быстрее и быстрее. Возможно, её нельзя будет спасти сегодня вечером.

Смерть на глазах Цинь Хаодуна становилась всё гуще. Ци Ваньэр взглянула на него так, будто смотрела на незнакомца.

Она равнодушно сказала, – Ты дома.

– Да уж, – кинул Цинь Хаодун.

– Всё готово?

– Большая часть! – ответил Цинь Хаодун, но он не был в этом уверен.

– Кажется, у тебя нет особой уверенности! – сказала Ци Ваньэр, она вынула нож из под подушки и дала Цинь Хаодуну.

– Что это? – спросил он.

– Ты обещал, что убьёшь меня, если не справишься со мной. Я не хочу быть наполовину человеком, наполовину призраком.

Ци Ваньэр звучала всё более и более равнодушно, как будто она говорила о чем-то, что не имело к ней никакого отношения.

– Успокойся. Я тебя вылечу.

Цинь Хаодун сказал это, но он всё равно принял нож. У него не было бы выбора, кроме как убить Ци Ваньэр, если бы он не нашёл способ вернуть всё.

После этого он вернулся в гостиную. Затем он положил всё, что купил, на чайный столик, включая киноварь, жёлтые бумаги для поклонения богу, железный амулет и многое другое.

Подготовившись, он начал рисовать фигуры даосизма. Он не мог рисовать фигуры высокого уровня, а мог только основные, чтобы призывать или изгонять духов.

Несмотря на то, что вероятность успеха была невысокой, он всё же нарисовал пару из десяти.

Когда он закончил, он положил часть талисмана Фигуры Вызова на голову Ци Ваньэр.

После того, как вспыхнул жёлтый свет, чёрная Ци, собравшаяся между её бровями, быстро отступила в обе стороны, обнажив область размером с яйцо.

Казалось, что это работает. Цинь Хаодун почувствовал себя немного счастливым, и приложил к вискам Ци Ваньэр ещё два талисмана. На этот раз жёлтый свет был ещё сильнее, вытесняя чёрную Ци уже под её шеей.

После того, как чёрная Ци была изгнана, открылось прекрасное лицо. Её глаза приняли адекватное выражение.

– Спасибо, доктор Цинь!

Ци Ваньэр вскочила и обняла Цинь Хаодуна, заплакав. Плод-призрак преследовал её десять лет. Она чувствовала, как он всё время поглощает её. Было понятно, как ей больно.

Она была в таком отчаянии, когда услышала, что может оказаться рабом-призраком, иначе она не отдала бы нож Цинь Хаодуну. Теперь она, наконец, увидела надежду на излечение. У неё были все основания радоваться.

Цинь Хаодун почувствовал себя немного неловко, почувствовав сдавливание в груди. Он отодвинул Ци Ваньэр и сказал, – Это только первый шаг к успеху. Мне нужно сделать больше даосских талисманов, чтобы полностью изгнать из тебя плод-призрака.

– Хорошо, доктор Цинь, я помогу тебе!

Сказала Ци Ваньэр, она начала собирать жёлтые бумаги и готовить киноварь для Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун взял кисть и собирался рисовать. Но в это время зазвонил телефон, который он поставил на чайный столик.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 89. Сила раба-призрака**

Глава 89. Сила раба-призрака

Цинь Хаодун посмотрел на телефон. Это был номер Лин Момо. Он нажал кнопку ответа, только чтобы услышать голос малышки.

– Папа! Угадай, кто это? – спросила малышка своим сладким голоском.

Цинь Хаодун почувствовал себя намного лучше, услышав голос своей дочери. Он попытался подыграть ей и спросил, – Ну, это Белоснежка?

– Нет, я не Белоснежка.

Сказала малышка и засмеялась.

Это красивая и милая овечка из мультфильма?

– Нет, нет, я не красивая овечка.

Цинь Хаодун сказал, – Тогда ты, должно быть, наша прекрасная и милая принцесса Тан-Тан.

– Верно. Я Тан-Тан, – радостно закричала малышка, – Папа. Я не в школе, почему ты не забираешь меня?

Цинь Хаодун ответил, – Папа должен ещё кое-что закончить. Я обещаю, что приду и заберу тебя завтра, хорошо?

– Хорошо! Но помни, у меня сегодня вечером конкурс пения.

Не волнуйся, я помню. Ты можешь пойти домой с мамой и поужинать, а я приду за тобой позже.

Это был день полуфинала песенного конкурса малышки. Цинь Хаодун помнил об этом.

– Хорошо. Пока папа, – после этого малышка повесила трубку.

– Доктор Цинь, ты отличный папа, – сказала Ци Ваньэр, стоя рядом с ним.

– Ты говоришь так, как будто твой отец не очень хороший.

После того, как Цинь Хаодун сказал это, он положил телефон обратно на чайный столик.

– Мой папа был на самом деле плохим. Он всегда был занят, я это помню, потому что уже была достаточно взрослой, у него не было времени на меня, – ответила Ци Ваньэр, она выглядела расстроенной.

Оказалось, что ещё одна девушка так нуждалась в любви отца. Цинь Хаодун молча покачал головой, он не хотел продолжать удручающую тему, и сказал, – Хорошо, давайне будем об этом говорить. Мы должны поторопиться и сделать больше даосских талисманов. Нам нужно изгнать из тебя плод-призрак как можно быстрее.

После этого он взял ручку и начал рисовать. Он рисовал от души, и у него получалось всё лучше и лучше. Наконец у него получились три из десяти.

Чтобы сделать процесс ещё надёжнее, Цинь Хаодун нарисовал более 70 даосских талисманов подряд.

Высоко в горах стоял древний храм, в котором старый даос медленно пил чай из чашки за столом, он выглядел отрешённым. Позади него находился алтарь, казалось, что он был не для даосских предков, так как там стояло пять черепов.

Эти пять черепов были не поделками. Это были пять настоящих человеческих черепов. Они были красные, зелёные, синие и жёлтые.

С одной стороны - отрешённый даос, с другой - пять черепов. Выглядело всё чрезвычайно странным.

Старый даос наслаждался своим чаем, в то время как золотой череп рядом с ним начал дрожать и кричать, как призрак.

Даос нахмурился. Он уронил свою чашку и повернулся к золотому черепу. А затем сказал, – Кто испортил мой плод-призрак? Он прожил уже слишком долго.

Затем он пошевелил пальцами и произнёс заклинание. Он громко кричал, и сильная чёрная Ци выстрелила в золотой череп. Золотой череп вернулся к своему прежнему состоянию и перестал дрожать, он стал полностью покрытым чёрной Ци.

Цинь Хаодун только что закончил рисовать Даосские талисманы, когда услышал, как Ци Ваньэр мучительно стонет. Три даосских талисмана загорелись и превратились в пепел, разлетевшийся по комнате.

Чёрная Ци, которая была на уровне её шеи, снова вернулась. Она быстро поглотила голову Ци Ваньэр, и вскоре золотая часть её лба уменьшилась до размера рисового зерна.

– Чёрт!

Цинь Хаодун понятия не имел, почему призрачный плод внутри Ци Ваньэр внезапно стал настолько сильным, у него не было времени колебаться. Он схватил даосские талисманы, положил их на стол и быстро поднял их.

Его руки двигались как вспышка. Меньше чем за мгновение он развесил все 76 талисманов на теле Ци Ваньэр. Они полностью покрыли её как новая одежда.

После того как все даосские талисманы были подняты, сильный желтый свет подавил чёрную Ци. Чёрная Ци ещё не была полностью изгнана из её тела, но она боролась; это был лишь вопрос времени, рано или поздно она должна была погаснуть.

Цинь Хаодун глубоко вздохнул. К счастью, он нарисовал много даосских талисманов, иначе он не смог бы подавить плод-призрак.

В это время старый даос смотрел на череп, который начал трястись. Он трясся ещё сильнее, чем в прошлый раз, казалось, что он вот-вот сломается.

Даос удивился. Похоже, с другой стороны был ещё один влиятельный человек.

– Ты думаешь, что сможешь сломать моего призрака? Не смотри на меня свысока. Я сделаю тебя первой жертвой плода-призрака.

После этого он вынул даосский талисман и бросил его в воздух. Ткань загорелась и превратилась в чёрный луч, устремившийся в золотой череп. Затем всё быстро исчезло.

Золотой череп поглощал чёрный свет. Чёрный свет вокруг стал сильнее. Череп превратился из золотистого, в чистый чёрный.

Цинь Хаодун только почувствовал облегчение и собирался привлечь больше даосских талисманов, чтобы изгнать плод-призрак. Когда он схватил ручку, все даосские талисманы на Ци Ваньэр взорвались и начали гореть. Всё пламя было черным и выглядело мрачным.

Даосские талисманы не подавили чёрную Ци и она поглотила тело Ци Ваньэр. Последнее золотое место на её лбу исчезло.

– Убей меня сейчас!

Это были последние слова Ци Ваньэр.

– Ничего не вышло.

Цинь Хаодун увидел, что Ци Ваньэр была окончательно поглощена. Он рассчитал силу призрачного плода, но проигнорировал манипулятора за ним. Теперь у него был только один путь.

Размышляя об этом, он схватил нож за собой. Поскольку он не смог её вылечить, у него не было другого выбора, кроме как убить раба-призрака.

В это время Ци Ваньэр закричала, как плачущий призрак. Вдруг, её тело резко выросло. Она увеличилась почти на два метра и стала на много больше Цинь Хаодуна. Чёрные волосы начали покрывать её руки, и из них выросли чёрные когти.

Её резко выросшее тело, порвало всю одежду на куски. Одежда разлетелась как бабочки, в разные стороны. Теперь лицо Ци Ваньэр было искажено и очень изуродовано. Её тело было похоже на твердую чёрную скалу. Она была обнаженной, но не была в женском обличии.

Отныне, это больше не Ци Ваньэр. Теперь это был раб-призрак.

У Цинь Хаодуна не было другого выбора. Раб-призрак был немного слабее, когда только сформировался. У него бы не было шансов убить его в будущем, нужно было действовать сейчас.

Он закричал и махнул ножом в руке, нанося удар в центр спины раба-призрака.

Он быстро и точно нанёс удар ему в спину , прежде чем тот отреагировал. Но он не чувствовал, что ударил его в плоть. Он услышал звенящий звук, как будто ударил что-то железное.

Раб-призрак почувствовал удар в спину и внезапно повернулся назад. Он схватил нож в руке Цинь Хаодуна. Нож был изготовлен из нержавеющей стали, но он был разорван на кусочки, как мягкая лапша в когтях призрака.

– Чёрт возьми, какой крутой монстр!

Цинь Хаодун пересекался с членами Секты Призраков, но именно тогда он находился в Царстве Скорби. Он мог убить сотни рабов-призраков низкого уровня.

Но в этот раз всё было иначе. У него не было достаточно сил. Рабы-призраки обладали силой, равной силе культиватора Основного Царства.

Раб-призрак заревел, выхватив нож Цинь Хаодуна. Он замахнулся, чтобы ударить в грудь Цинь Хаодуна. Огромный кулак был размером с волейбольный мяч, с острыми когтями он выглядел ужасающе.

Цинь Хаодун в панике решил ответить на удар. Маленький и большой кулак столкнулись друг с другом, раздался хлопок. Он резко отлетел.

Цинь Хаодун почувствовал тепло в груди, его чуть не вырвало кровью. Мир Основания и Ци Мира Совершенствования были совершенно разными. Между ним и рабом-призраком была огромная пропасть. Единственное, на что он мог рассчитывать, это отточенные движения и умение быстро уклоняться, которые он помнил из своей прошлой жизни.

После того, как он был отброшен ударом, он начал использовать самые мощные навыки, а именно Шаг летающего дракона. Его ноги несколько раз поднимались в воздух и снова приземлялись на землю.

Но раб-призрак не давал ему никакого шанса выдохнуть. Он прыгнул на него, и попытался схватить его голову толстым когтем. Если Цинь Хаодун был бы пойман, его голова раскрошилась как арбуз.

Цинь Хаодун ещё раз попробовал использовать Шаг летающего дракона. Его тело превратилось в поток быстро сменяющихся образов и бросилось на спину рабу-призраку. Лапа раба-призрака ухватилась за стену позади него. Из-за этого рухнула дверь, образовав огромную дыру.

Цинь Хаодун воспользовался случаем и ударил обеими руками по затылку раба-призрака, но его тело было настолько жёстким, что вместо вреда от удара, он просто разозлил монстра. И его лапа настигла Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун был совершенно ошеломлён. Его движения могли быть грамотными, и его навыки были высокими, но уровень совершенствования у раба-призрака был намного выше, чем у него. Его тело было настолько твёрдым, что его бы не одолели ни мечи, ни копья. У Цинь Хаодуна не было шансов сломать такую защиту.

Он бы мог убежать, если бы не находился в доме, и раб-призрак не смог бы ничего с ним сделать; но он не мог так поступить сейчас, по соседству находились Лин Момо и малышка.

Раб-призрак чрезвычайно рассвирепел. Никто не смог бы убежать от него, не говоря уже о вилле Лин.

Он был на девятом уровне Мира совершенствования, но ничего не мог сделать, Божественные Наёмники тоже не справились бы, все они были на восьмом уровне. Столкнувшись с рабом-призраком, они погибли бы напрасно.

Цинь Хаодун поклялся себе, что не убежит, ради самых важных женщин в его жизни. Он старался бороться изо всех сил. После ещё десяти раундов вся мебель в доме была разорвана на куски, а стены исцарапаны маленькими и большими дырами.

Они сражались довольно долго, но раб-призрак всё равно не смог схватить Цинь Хаодуна. Он потерял интерес и выпрыгнул из окна.

Цинь Хаодун боялся, что у него не будет возможности справиться с ним после того, как он выпрыгнет из виллы, и вилла Лин по соседству будет опустошена.

Он сразу же вскочил и ударил ногой раба-призрака. Угол рта призрака раба изогнулся, когда он почувствовал атаку сзади. Это выглядело как насмешка. Затем он повернул назад и резко ударил кулаком.

Удар не пришёлся на Цинь Хаодуна. В панике он сам ударил ещё раз раба-призрака. Тем не менее, по силе, два его удара было не сравнить с одним ударом монстра. Цинь Хаодун получил ещё удар и полетел назад, упав и разбив чайный столик в гостиной. Киноварь и жёлтая бумага разлетелись повсюду.

Он почувствовал, как кровь бурлит в его груди. Он больше не мог сдерживать кровь и его вырвало.

Вырванная кровь брызнула на зеркало, разлетаясь в стороны. Произошла странная сцена. Кровь не оставила никаких следов, а мгновенно впиталась.

Вдруг серое зеркало изменилось. Оно увеличилось в два раза, и одна сторона стала чёрной, а другая красной. Ручка внизу стала золотой. Всё вокруг засияло.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 90. Зеркало Инь-Ян**

Глава 90. Зеркало Инь-Ян

Цинь Хаодун не заметил перемен в зеркале. Он изо всех сил старался найти амулет из чёрного железа. Или он должен был найти этот амулет, который был бы равен ещё одной жизни, или он был бы забит до смерти рабом-призраком.

После того, как кулак раба-призрака ударил Цинь Хаодуна, монстр не убежал. Вместо этого он вернулся назад, поскольку его огромное тело двигалось быстро, как молния, его когти хотели крепко вцепиться в сердце Цинь Хаодуна со спины.

Почувствовав неладное позади себя, Цинь Хаодун быстро откатился, и лапа раба-призрака не схватила ничего, кроме большой дыры в твёрдом деревянном полу, где только что лежал Цинь Хаодун.

Тем не менее, его это не остановило, но быстро протянул другую лапу, к груди Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун снова откатился, что помогло ему избежать мощного удара. К этому моменту он уже докатился до стены, и ему некуда было двигаться.

– О господи! – Цинь Хаодун вздохнул. Он уже вырвался и мог сопротивляться.

Он не смог вылечить Ци Ваньэр. Но хуже было то, что Лин Момо и малышке грозила теперь опасность. Как же он об этом сожалел. Если бы он знал, что из этого в итоге получится, он бы отвёл Ваньэр в лес, а не к себе домой.

В это время, он внезапно услышал пронзительный рёв раба-призрака. Обернувшись, он увидел, что в его лапе оказалось зеркало.

Зеркало сильно изменилось. Одна сторона зеркала была чёрной, а другая - красной. Раб-призрак схватился за черную сторону. В это время зеркало выглядело как мощный дымосос, который с безумной скоростью удалял чёрный воздух из его тела.

Чёрный воздух был источником энергии раба-призрака. Воздух вылетал из него, это выглядело ужасно, монстр издавал безумный рёв, убрав лапу. Цвет его лапы стал светлее остальных его конечностей. Было видно, что это нанесло ему сильный ущерб.

Цинь Хаодун изумлённо смотрел, как монстр отдаёт ему зеркало. До этого момента он не чувствовал там никакой Духовной Ци, но сейчас её было полно. Очевидно, это был очень и очень мощный инструмент, даже для класса спиритических инструментов.

Цинь Хаодун теперь задавался вопросом, у него не было времени в этом разобраться, и изучить зеркало. По сравнению с ним, защита собственной жизни должна была быть на первом месте. Поэтому он сразу схватил зеркало в руки.

Раб-призрак, очевидно, боялся этого зеркала, потому что он продолжал отступать на несколько шагов и больше не атаковал его.

Цинь Хаодун взял это зеркало в свои руки и сразу же убедился в своей догадке, спиритическом инструменте! Это был определенно духовный инструмент! Когда он был в Мире культивации, там не было такого спиритического инструмента. Он никогда не думал, что после своего перерождения он сможет получить такую мощную вещь, о которой всегда мечтал.

Он посмотрел на зеркало и обнаружил, что стало не только больше, теперь, когда его вернули, но и на нём появились три слова – зеркало Ин-Ян.

Имея 500-летний опыт работы в Мире культивации, он сразу понял, что произошло. Он был уверен, что этот духовный инструмент был закрыт специальным методом, чтобы он не мог чувствовать существование Духовной Ци.

Как только он забрызгал его кровью, в зеркале случайно открылась печать из слов.

По иронии судьбы он сам, проходя по антикварному ряду, ничего не нашёл. Но неожиданно кто-то отдал ему этот инструмент.

Держа в руках зеркало Ин-Ян, Цинь Хаодун воспрял духом. В сравнении с духовным инструментом, раб-призрак недостоин был и упоминания. Спонтанно среагировав на зеркало Ин-Ян, монстр мог сейчас убежать.

Хотя он не контролировал духовный инструмент в Мире самосовершенствования, в руках у него был бессмертный инструмент, он знал, что его можно контролировать тремя способами. Первый – позволял духовному инструменту распознать владельца, второй - заклинание, а третий - ввод Подлинной Ци.

Позволить зеркалу признать владельца, было невозможно, так как на это не было времени. Из-за своего низкого уровня он не мог использовать заклинание. Поэтому он мог попробовать использовать только Подлинную Ци.

Размышляя об этом, он вводил всю Подлинную Ци Зелёного Леса из его тела, в рукоятку зеркала Ин-Ян.

Получив Подлинную Ци внутрь, поверхность зеркала Инь-Ян вдруг стала активной. Он держал тёмную сторону зеркала.

Раб-призрак инстинктивно чувствовал ужас и повернул голову, чтобы убежать. В этот момент он перевернул поверхность зеркала, повернув его темной стороной.

Когда он был освещён зеркалом Ин-Ян, тело раба-призрака сразу стало жёстким, и не могло сопротивляться. Чёрный воздух на его теле превратился в туман, который втянулся в инструмент.

Только через несколько мгновений зеркало Ин-Ян вытянуло весь чёрный воздух из тела раба-призрака. Уродливый раб-призрак, который раньше был большим и сильным, постепенно сжимался и снова превращался в Ци Ваньэр, тяжело упав на землю.

В тот же момент в древнем храме золотой человеческий скелет на алтаре внезапно раскололся. Старый Дао выплюнул глоток крови, он получил огромный шок.

Он достал из кармана белую нефритовую бутылку, выбросил чёрный шарик и положил в рот. После этого он выглядел лучше.

– Кто? Кто посмел нарушить мой план, я найду тебя!

Проблема на вилле теперь была решена, и Цинь Хаодун спрятал зеркало Ин-Ян. Этот духовный инструмент был хорош, но он потребовал много Подлинной Ци. Немного используя зеркало, на него ушла почти половина всей Подлинной Ци Цинь Хаодуна.

Кроме того, он чувствовал, что из-за своего низкого уровня совершенствования, он не может в полную силу пользоваться зеркалом, а использует примерно лишь 1 %.

Он посмотрел на Ци Ваньэр. Когда она стала рабом-призраком, вся её одежда разлетелась, и теперь её идеальное тело ничего не покрывало.

Из-за ожесточённых боев комната уже стала свалкой. Цинь Хаодун провёл Ци Ваньэр к себе в комнату, уложил её на кровать и накрыл простынёй.

Ци Ваньэр тяжело закрыла глаза и провалилась в сон, её лицо было белым как бумага, как будто от него отлила кровь. То, что она была рабом-призраком, сильно вымотало её.

Цинь Хаодун протянул руку и почувствовал пульс на её запястье, а затем его лоб нахмурился.

Хотя Ци Ваньэр была ещё жива, её энергия была очень слабой. Казалось, что она почти вся была поглощена призраком. Если так будет продолжаться, она, возможно умрёт. Если он хотел спасти её, ей нужно было получить много Ян Ци. Но где он мог найти такое большое количество Ян Ци?

Вдруг, он вспомнил про зеркало Ин-Ян у себя руках. Теперь он знал, что зеркало Ин-Ян может поглотить Ин Ци и Призрачную Ци, но он не был уверен, сможет ли зеркало помочь людям получать Ян Ци.

Думая об этом, он снял простыню с Ци Ваньэр и снова вынул зеркало Инь-Янь. Он направил Ци Зелёного Леса и использовал красную Ян, чтобы посветить на кровать.

Внезапно зеркало Ин-Ян засияло золотым светом, который покрыл всё тело Ци Ваньэр. Огромное количество Ян Ци мгновенно наполнило пустое тело.

Всё произошло, как он и ожидал. Хоть зеркало Ин-Ян освещало девушку совсем немного, белоснежное тело Ци Ваньэр на кровати уже порозовело.

Тело Цинь Хаодуна слегка задрожало. На этот раз используя зеркало, Ян поглотила его гораздо больше, чем в прошлый раз. Подлинная Ци в его теле была уничтожена почти до нуля.

Он подумал секунду и спрятал зеркало Ин-Ян в кольцо-хранения. Затем он сел на стул рядом с собой и поспешил восстановить Подлинную Ци.

Ци Ваньэр медленно приходила в себя. Вспомнив обо всем произошедшем, она немедленно села на кровать, – Я стала рабом-призраком?

В порыве прекрасных чувств она посмотрела вниз и увидела своё белое, нефритовое и безупречное тело.

– Что произошло? Это я? – Ци Ваньэр была поражена. За эти годы её тело было тёмным, как чернила, и она никогда не думала, что оно может быть таким белым.

Она протянула руки, чтобы почувствовать свою мягкую кожу, и её глаза наполнились слезами, – Это была я! Это была я! Как я вдруг стала такой? Доктор Цинь ты так хорошо вылечил меня.

Где же в этот момент был доктор Цинь? Она поспешно огляделась и увидела Цинь Хаодуна, сидящего, на стуле, который был прямо у кровати.

Увидев его, Ци Ваньэр опомнилась и пронзительно закричала. Она быстро схватила простыни, чтобы прикрыть свое тело.

Изначально у Цинь Хаодуна были закрыты глаза, но услышав крик, он сразу же открыл их.

– Как ты, ты в порядке?

– Да, я в порядке! – щёки Ци Ваньэр покраснели, теперь она была нормальной девушкой, избавившись от призрака.

– Очень хорошо.

Цинь Хаодун также чувствовал, что Ци Ваньэр уже полностью восстановилась.

– Доктор Цинь, это ты спас меня? – спросила Ци Ваньэр.

– Да! – кивнул Цинь Хаодун, – С сегодняшнего дня ты нормальный человек, и призрак был удалён из твоего тела.

– Отлично, я наконец-то нормальная, я наконец-то такая же, как обычные люди! – сказав это, она расплакалась. На протяжении многих лет её мучал призрак, и она перенесла слишком много боли и обид.

Выплакавшись, она медленно успокоилась и вдруг подумала о своей проблеме.

– Доктор Цинь, где моя одежда?

Она вдруг замешкалась. Почему у неё не было одежды? Была ли это необходимость для её лечения? Или для других специальных целей?

Цинь Хаодун прочитал её мысли и не смог сдержать улыбки. Не было бы ни одного мужчины, который мог бы думать о ней, пока она находилась в образе раба-призрака.

Он сказал, – На самом деле, вся одежда на твоем теле была уничтожена, как только ты стала рабом-призраком.

– Что? Я стала рабом-призраком? А сейчас что происходит?

Спросила Ци Ваньэр.

– Это длинная история, но твоя жизнь не должна быть такой короткой, поэтому я спасу тебя, – сказал Цинь Хаодун, – Мне нужно снова почувствовать пульс. Я впервые вижу такую ситуацию, в которой ты находишься, я не уверен насчёт того, что ты выздоровела.

После того, как он закончил, он встал со стула и почувствовал слабость от того, едва стоял после такой встряски.

– Доктор Цинь, ты в порядке? – с беспокойством спросила Ци Ваньэр.

В это время она поняла, что Цинь Хаодун слишком много отдал её исцелению. У него действительно не было сил встать.

– Я в порядке, но у меня нет сил, – Цинь Хаодун держался стену, чтобы приблизиться к кровати, и начал чувствовать пульс Ци Ваньэр.

– Хорошо, очень хорошо, – Цинь Хаодун убрал свою правую руку и сказал, – Ты благословлена, раз выжила в этой беде. Ты не стала рабом-призраком, но обретаешь его способности.

– Что ты имеешь в виду? – удивлённо спросила Ци Ваньэр.

– Ты можешь понять это, пробив стену.

Хотя она не понимала, что имел в виду Цинь Хаодун, но Ци Ваньэр всё же нанесла легкий удар по стене, как он сказал.

Она не сильно ударила, но в стене образовалась глубокая дыра, и немного разлетелись камни.

Ци Ваньэр посмотрела на свой невредимый кулак, а затем посмотрела на большую дыру в стене. Она удивлённо спросила, – Что ... что это?

Цинь Хаодун сказал, – После того, как ты стала рабом-призраком, призрак в твоём теле был очищен мною, но эта способность осталась. Теперь у тебя есть несколько умений, которыми обладают мастера Нэй Цзинь, в будущем ты будешь быстрее, чем другие люди. Пройдёт немного времени, и ты достигнешь уровня Высшей Силы.

– То есть я теперь мастер?

– Абсолютный мастер, сильнее, чем я, – сказал Цинь Хаодун.

– Отлично, это так здорово! Доктор Цинь, Большой Брат Цинь, спасибо, ты мой великий благодетель!

Ци Ваньэр была в восторге, она вскочила и обняла Цинь Хаодуна, но забыла, что простыня с её тела уже соскользнула на землю.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 91. Я твоя**

Глава 91. Я твоя

Ци Ваньэр была чрезвычайно взволнована, в то же время она забыла, что Цинь Хаодун был очень слаб, и он держался за стену, когда шёл. Поэтому он не мог её удержать.

Как и ожидалось, Цинь Хаодун упал на землю, когда его Ци истощилась. Не подумав об этом, Ци Ваньэр рухнула вместе с ним. По инерции Ци Ваньэр немного сдвинулась, во время падения, и грудью упала на лицо Цинь Хаодуна.

– Ой… Ты в порядке?

Ци Ваньэр поняла, что Цинь Хаодун был истощён, быстро слезла с него, и наклонилась , чтобы помочь ему встать.

Изначально у Цинь Хаодуна не было сил, но упав с Ци Ваньэр, он был ослеплён. Его нельзя было обвинять за это. Любой здоровый мужчина чувствовал бы себя ослепленным перед такой неприкрытой живописной красотой.

– Теперь я в порядке, но если ты не встанешь, то я не буду в порядке.

Слабо сказал Цинь Хаодун, глядя на две прекрасные бомбы напротив него.

– Ой, – Ци Ваньэр поняла, что это было неправильно, и быстро встала, ноздри Цинь Хаодуна стали горячими и почти кровоточащими.

К счастью, Ци Ваньэр стянула простынь с кровати и обернулась.

Видя, как красота исчезает перед его глазами, Цинь Хаодун держался за стену и медленно поднимался с земли.

Ци Ваньэр сказала, раскрасневшись, – Брат Цинь, прости. Я была так взволнована. Всё нормально?

Цинь Хаодун махнул рукой и ответил, – Я в порядке, мне просто нужно сделать перерыв.

Ци Ваньэр посмотрела на большую дыру, которая только что была пробита в стене, и извиняясь сказала, – Брат Цинь, мне очень жаль, что я сломала твою комнату.

Сломала это мягко сказано, – сказал Цинь Хаодун, выходя из комнаты, – Иди за мной и посмотри туда!

Ци Ваньэр не знала, что имел в виду Цинь Хаодун, она последовала за ним, вышла из комнаты и пошла в гостиную на третьем этаже.

Увидев всё это, она была ошарашена. Изначально прекрасная вилла, превратилась в помещение с переломанными стенами, как после катастрофы.

Цинь Хаодун сказал, По сравнению с этим маленькая яма на стене – ничто.

– Это я всё это сделала? – Ци Ваньэр не могла поверить своим глазам.

Глядя на эти разрушения, и кровь, пролитую по земле, она поняла, почему Цинь Хаодун был так слаб.

– Это и ты, и не ты, это всё сделано рабом-призраком.

Цинь Хаодун сказал, сделав ещё два шага вперед, и наклонился, чтобы поднять кусок чёрного железа с земли. Казалось, что эта вещь пришла из будущего.

Однако всё имело причину и следствие. Если бы он сам не пострадал, его не ранили и его не рвало кровью, он бы не смог снять печать на зеркале Ин-Ян, не говоря уже об уничтожении раба-призрака, достигшего уровня Тайной Силы.

– Пойдём, пойдём вниз. Здесь слишком грязно, и мне нужно найти кого-нибудь, чтобы убрать это завтра.

Цинь Хаодун сказал, медленно спускаясь вниз. Ци Ваньэр быстро шагнула вперёд, чтобы держать его за руки.

Почувствов её объятия, и думая об этих прекрасных видах, не возможно было сдержать в сердце, восходящий огонь, и он поспешил отвлечься.

– Когда ты встретила даосского священника, он сказал тебе, о том, что у тебя золотая жизнь?

– Да, откуда ты это знаешь? – спросила Ци Ваньэр.

– Я просто понял это, когда боролся с рабом-призраком. Его тело было таким твердым, как железо, оно было металлическим. Поэтому я предположил, что у тебя должна быть золотая жизнь, и ты владеешь энергией Инь. Вот почему Старый Дао выбрал тебя в качестве раба.

Ци Ваньэр гневно сказала, – Этот Старый Даос отвратителен. Если я увижу его снова, я откручу его голову и ударю как мяч.

– Судя по рабу-призраку, уровень этого Даоса достаточно высокий. Ты должна спрятаться от него как можно дальше, – говоря об этом, Цинь Хаодун выглядел серьезно, – Я думаю, этот Старый Даос использует пять элементов недоработанных пока призраков.

– Ты - просто золото среди пяти призраков, среди них есть дерево, вода, огонь, земля, в общем, ещё четыре раба-призрака.

– Что, есть ещё четыре раба-призрака? – Ци Ваньэр открыла рот от удивления.

Цинь Хаодун сказал, – Я полагаю, что так и должно быть. Однако это точно будет непросто, собрать вместе остальных четырёх призраков.

– Тот, кого выбрали в качестве призрака, должен быть девственником, а так же иметь физические атрибуты Инь. В то же время, в него должны входить четыре признака: дерево, вода, земля и огонь. Это условие очень суровое, поэтому его трудно достичь.

Во время разговора двое спустились вниз. Цинь Хаодун достал свою футболку и пару больших штанов из гардероба и бросил их Ци Ваньэр.

– У меня нет женской одежды, поэтому, попробуй пока поносить это.

Ци Ваньэр взяла одежду в комнату, сняла с себя простыни и надела футболку и шорты. Эта небрежная одежда предавала ей ещё больше шарма.

Зная, что под низом у неё ничего нет, Цинь Хаодун чувствовал жар в своём сердце.

Он сказал, – В общем…. Тебе нужно позвонить домой, и позволить им забрать тебя.

– Забрать меня, зачем мне возвращаться?

Спросила Ци Ваньэр.

Цинь Хаодун был удивлён, – Ты выздоровела, теперь тебе пора уезжать.

Ци Ваньэр сказала, – Я уже с тобой, естественно, я должна остаться здесь, чтобы следовать за тобой!

– Эй, тебе не нужно этого делать, – Цинь Хаодун поспешил сказать, – Я только что вылечил тебя и больше ничего не делал.

Хотя эта девушка очень красивая, и у неё прекрасная фигура, я не могу сказать, что она моя, только потому, что я взглянул на неё.

– Посмотри, я такая ужасная? Я недостойна тебя? – Цинь Ваньэр бросила строгий взгляд на Цинь Хаодуна и сказала, – Моя жизнь - твоя, поэтому я говорю, что теперь я твоя. Я сделаю всё, о чем ты меня попросишь.

– О! Так и надо!

Цинь Хаодун вздохнул с облегчением. Ци Ваньэр обладала сверхчеловеческой техникой взлома и был воином с уровнем Тайной Силы. Ему действительно нужен был такой талант.

– Ну, я только что основал охранную компанию, оставайся, чтобы помогать мне, если хочешь.

Ци Ваньэр сказала, – Нет проблем, теперь я твоя.

– Эй ... – такое утверждение заставило бы любого человека, думать о чём-то другом. Цинь Хаодун сказал, – Сначала сделай перерыв. Мне нужно как можно скорее восстановиться. А потом я должен взять свою дочь, чтобы пойти на конкурс вокалистов.

После того, как он закончил, он сел, скрестив ноги, на пол и начал восстанавливать свои травмы и восстанавливать истощенную Подлинную Ци.

Найдя общий язык с Цинь Хаодуном, Ци Ваньэр стала лучше понимать его. Она взяла телефон, и ушла в другую комнату.

Она набрала номер и взволнованно сказала, – Мама, это Ваньэр. Со мной всё в порядке.

– Правда? Ваньэр, ты действительно поправилась? – с той стороны раздался

взволнованный голос женщины средних лет. Это была мать Ци Ваньэр Ши Чжисюань.

– Да мама, я выздоровела, и больше не заболею!

Ши Чжисюань взволнованно плакала, – Мой дядя говорит, что вы нашли волшебного доктора, поэтому он сказал мне вас не беспокоить на этот период. Сначала у меня не было большой надежды, единственное, что я знала, что он попытается тебя вылечить.

Странная болезнь её дочери, была камнем, отягощающим её сердце. Теперь новость о её выздоровлении была для неё самой лучшей.

Ши Кохай боялся, что его сестра будет волноваться, поэтому он просто сказал ей, что Ци Ваньэр нашла волшебного доктора, чтобы вылечить её болезнь, но он не рассказал ей о призраках.

Ши Чжисюань была счастлива и сказала, – Ваньэр, завтра ты, папа, и я пойдём навестить тебя и поблагодарить великого волшебного доктора.

– Мама, пожалуйста, не приходи сюда, – сказала Ци Ваньэр, – Мама, ты не только не должна сюда приходить, но и не должна говорить отцу, что я выздоровела.

– Что ты собираешься делать, моя маленькая девочка? Твой отец беспокоился о твоей болезни в течение этих лет. Теперь ты выздоровела. Почему ты не хочешь, чтобы он был счастлив?

Ци Ваньэр улыбнулась и сказала, – Мама, ты знаешь нрав отца. Если он узнает, что я выздоровела, он немедленно вернёт меня. Я просто хочу побыть не дома немного времени.

Ши Чжисюань подумала, её дочь так сильно страдала от этой странной долгой болезни. Она всегда оставалась дома, так что, должно быть, ей не терпелось выйти на улицу повеселиться. Для неё побыть вне дома было бы полезно.

Она сказала, – Хорошо, но не будь там слишком долго. Возвращайся как можно скорее.

– После того, как ты вернёшься, мы пойдём поблагодарить волшебного доктора. В конце концов, он помог нашей принцессе из семьи Ци выздороветь. Я, как мать, должна поблагодарить его лично.

– Спасибо, мама. Пожалуйста, помоги мне предупредить моего дядю, что он не должен ничего говорить моему отцу.

Закончив говорить, Цинь Ваньэр счастливо повесила трубку.

Цинь Хаодун совершенствовался более часа. Внезапно его пробудил звонок телефона.

Он открыл глаза. Хотя его совершенствование не восстановилось до его высшего уровня, у него уже не было проблем с координацией.

Он взял телефон, и увидел, что ему звонит малышка.

– Папа, когда ты повезёшь меня на соревнования? Всё скоро начнется, – сказала малышка с тревогой.

– Подожди, папа сейчас отвезёт тебя.

Цинь Хаодун сказал и повесил трубку. Затем он встал и переоделся в костюм, чтобы выезжать.

– Брат Цинь, я тоже хочу пойти с тобой, – Ци Ваньэр сказала, держа его за руки.

– Хорошо. Я только должен найти наряд для тебя.

Цинь Хаодун пришёл на виллу Лин с Ци Ваньэр, малышка бросилась к нему, как только увидела, но Цинь Хаодун не увидел Лин Момо.

– Папа, мама снова пошла на работу, она не смогла пойти посмотреть мои соревнования.

Малышка сказала это, поджав губы, было видно, что она расстроена из-за ухода Лин Момо.

– Мама занята работой, и папа может привести тебя туда, – Цинь Хаодун поцеловал личико малышки и сказал, – Ещё тебя будет сопровождать тётя.

Малышка не заметила рядом с ними Ци Ваньэр, пока жаловалась Цинь Хаодуну.

– Тётя, ты такая красивая, – весело сказала малышка.

– Тётя, ты идёшь на конкурс с Тан-Тан!

– Конечно, тётя пойдет туда с тобой!

Малышка была очень милой, и Ци Ваньэр растаяла, она ей очень понравилась.

Цинь Хаодун нашёл наряд из одежды Лин Момо для Ци Ваньэр.

После подготовки, Цинь Хаодун ехал на машине, направляясь в музей Искусства на реке Янцзы с малышкой и Ци Ваньэр.

Семья Ван Хунбина стояла перед дверью музея, за ними были семь или восемь телохранителей.

И Ван Хунбин, и Ма Хун были в таких больших очках, что они закрывали почти половину их лиц.

Надетые солнцезащитные очки были не из-за того, что сегодня был прохладный вечер, а чтобы прикрыть глаза панды, которые были поставлены Цинь Хаодуном прошлой ночью. Это действительно был позор для них.

Ван Гуань спросил, – Папа, почему нам не войти?

Ван Хунбин с горечью сказал, – Потому что мы ждём маленькую девочку, которая получила первый приз, который принадлежал нам в прошлый раз, и её отца. Сегодня мы должны преподать им урок и не позволить им осмелиться участвовать в конкурсе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 92. Он наш босс**

Глава 92. Он наш босс

Ма Хун поправила солнцезащитные очки на носу и прошептала, – Дорогой, этот мальчик очень сильный. Сможем ли мы с ним справиться?

– Не волнуйся. Охранники, которых я нанял на этот раз, - это всё элита «Папы охранной компании», и они отличаются от бесполезного мусора, который я нанял раньше. Один из них - телохранитель уровня 8, и шесть из них являются телохранителями уровня 7. Они изобьют этого парня в кашу.

После того, что случилось в последний раз, Ван Хунбин поклялся отомстить и уволил всех своих бывших телохранителей. Он потратил много денег и нанял семерых

охранников из «Папы охранной компании». Лидером этих телохранителей был не кто иной, как Чжан Теню, телохранитель уровня 8.

Ван Хунбин с нетерпением продолжил свои слова, – Я видел силу этих людей. Они знают настоящее кунг-фу, а не несколько поддельных движений. Как только этот парень придёт сюда, я обещаю, что буду бить его, пока он не упадёт на колени, и не будет называть меня папой.

Когда он произносил речь, Ван Гуань указал вперёд и закричал, – Папа, смотри! Они идут сюда!

Ван Хунбин посмотрел вперёд и увидел, что Цинь Хаодун идёт к ним с Тан-Тан на руках, а рядом с ним шла красивая женщина.

Ван Хунбин махнул рукой охранникам позади него и крикнул, – Приготовьтесь. Избейте его, когда я скажу сделать это. Я возьму на себя ответственность за то, что произойдёт.

Цинь Хаодун подошёл к воротам и увидел, что перед дверью стоит Ван Хунбин. Он улыбнулся и спросил, – Мистер Ван, вы пришли очень рано. Почему вы всё ещё носите очки по вечерам? Какие-то проблемы с вашими глазами?

– Есть проблема с тобой и твоей семьёй! – сердито кричал Ван Хунбин, – Парень, я дам тебе ещё один шанс. Встань передо мной и извинись. Забери свою дочь и не участвуй в конкурсе.

– Что если я не согласен? – спросил с улыбкой Цинь Хаодун.

– Я буду бить тебя, пока ты не согласишься! – Ван Хунбин указал на охранников позади него и сказал, – Открой глаза. Эти люди - телохранители, которых я нанял из « Папы охранной компании». Ты не сравнишься с ними.

Малышка крикнула, – Ты хвастаешься. Мой папа лучший из всех!

Ци Ваньэр сказала, – Большой брат Цинь, я тебе нужна, чтобы преподать этому парню урок?

Цинь Хаодун сказал, – Не нужно. Он просто мелкая сошка и не может причинить больших хлопот.

Видя, что Цинь Хаодун не воспринимал его всерьёз, Ван Хунбин был в ярости и махнул рукой охранникам позади него, – Бейте его так сильно, чтобы его мама не узнала!

Ван Хунбин думал, что, отдав приказ, Чжан Теню и другим охранникам они будут избивать Цинь Хаодуна. Однако он не ожидал, что телохранители замрут после того, как он кричал на них, как будто они ничего не слышали.

Он сердито закричал, – Что с вами? Вы оглохли? Вы меня не слышите?

Чжан Теню подошёл к Цинь Хаодуну и низко поклонился ему, спрашивая, – Босс, тебе нужно, чтобы мы преподали ему урок сейчас?

Оказалось, что они уже узнали Цинь Хаодуна, но Цинь Хаодун дал им знак не предпринимать никаких действий.

– Что? Босс? – Ван Хунбин был в шоке, – Чжан Теню, ты с ума сошёл? Ты должен называть меня боссом, а не его!

Цинь Хаодуну было очень смешно. Оказалось, что Ван Хунбин осмелился прийти к нему только потому, что он нанял несколько телохранителей из «Папы охранной компании».

Он махнул рукой Чжан Теню и сказал с улыбкой, – Забудь об этом. Он наш клиент. Неуместно, чтобы ты сам преподал ему урок.

Сказав это, Цинь Хаодун передал Тан-Тан Ци Ваньэр, подошёл к Ван Хунбину, и снял очки на его носу, он поднял правый кулак и ударил Ван Хунбина в глаз, делая синяк ещё более серьёзным.

– Ай! – закричал Ван Хунбин. Когда он понял, что произошло, он крикнул Цинь Хаодуну и телохранителям, – Я заплатил деньги, чтобы нанять вас в качестве моих телохранителей, но вы только что наблюдали, как он меня избивал. Какого черта «Папа охранной компани»? Вы обучаете своих телохранителей? Ждите моё письмо с жалобой!

Чжан Теню сказал, – Бесполезно жаловаться, – В первой статье нашей компании было чётко написано, что босс заведует над всем, и все его приказы должны выполняться.

– Вы нарушили наше соглашение, попросив нас принять меры в отношении нашего босса, поэтому именно вы нарушили наше соглашение.

– Что? Ты сказал он твой босс?

У Ван Хунбина был рассеянный взгляд, ему понадобилось время, чтобы всё переварить. Он понял, что «Босс», о котором сказал Чжан Теню, отличается от того, как он понял. Он никогда не думал, что молодой человек, стоящий перед ним, был начальником знаменитого «Папы охранной компании».

Цинь Хаодун улыбнулся ему, – Спасибо за приобретение услуг нашей охранной компании.

Затем он сказал Чжан Теню и другим, – Мистер Ван является клиентом нашей компании. Вы должны хорошо его защищать. Не позволяйте ему обижаться.

Сказав это, он взял Тан-Тан из рук Ци Ваньэоа и улыбнулся Ван Хунбину, перед тем как войти в музей Искусства.

Ван Хунбин был полон обиды и почувствовал, как его грудь вот-вот взорвется, – Хорошо защищать меня? Ты просто избил меня, ты не помнишь?

Увидев Цинь Хаодуна вдали, Ван Хунбин повернулся и закричал на Чжан Теню и других,

– Проваливайте! Все вы проваливайте сейчас же! Вы все уволены.

Чжан Теню оставался спокойным и сказал, – Мистер Ван, вы можете уволить нас, но вы должны знать, что сейчас вы нарушили наше соглашение, поэтому мы не вернём вам ваши деньги, если уволите нас.

Когда Ван Хунбин нанимал этих телохранителей из «Папы охранной компании», он подписал соглашение с компанией строго в соответствии с процедурой. В первой статье соглашения говорилось, что работодатели не могут просить сотрудников пойти против своего начальника.

Он никогда бы не подумал, что Цинь Хаодун был боссом «Папы охранной компании» поэтому он без колебаний подписал соглашение и заплатил много денег, однако теперь он нарушил соглашение.

– Убирайтесь! Все Убирайтесь! Я не хочу возвращать эти деньги, – В конце концов, Ван Хунбин отогнал телохранителей. Хотя он потерял много денег из-за этого, но для него это было лучше, чем смотреть на них и злиться.

Он нанял этих телохранителей для борьбы с Цинь Хаодуном, однако, согласно тому, что произошло сейчас, он знал, что одно слово от Цинь Хаодуна может заставить этих людей повернуться побить его, поэтому ему лучше было просто уволить этих людей.

– Мистер Ван, до свидания. Надеюсь увидеть, что вы снова обратитесь к нам.

Чжан Теню не переживал из-за того, что его уволили. Было много желающих нанять их, так как компания уже была довольно известной. Его не волновала эта потеря работодателя. Кроме того, он уже получил много денег.

Он вежливо попрощался с Ван Хунбином, а затем вернулся вместе с другими в охранную компанию.

Увидев Чжан Теню и других вдали, Ван Хунбин чувствовал себя крайне разочарованным, но он не мог придумать ни одной идеи, чтобы решить проблему. Конкурс должен был начаться с минуты на минуту, поэтому он мог только отвести Ван Гуаня, чтобы он участвовал в конкурсе.

После того, как Цинь Хаодун вошёл, он сразу увидел, что там ждет Ван Цзяни. По сравнению с тем, как она выглядела вчера, сейчас она была очень счастливой и довольной.

– Привет, миссис Ван.

Тан-Тан взяла инициативу в свои руки, и поздоровалась с Ван Цзяни.

– Миссис Ван, есть какие-нибудь новости? – Цинь Хаодун также сказал с улыбкой.

– Есть, конечно! – сказала Ван Цзяни, она вынула небольшой буклет, на котором было три слова - Свидетельство о разводе.

Она продолжала взволнованно, – Я развелась и, наконец, избавилась от дьявола Дун Чао!

– О, это так приятно слышать! – сказал Цинь Хаодун.

– Спасибо, доктор Цинь. Без твоей помощи я была бы до сих пор несчастна.

Ван Цзяни сказала это с благодарностью.

– Это мелочи. С тех пор как Дун Чао сидит в тюрьме, ты можешь жить спокойной жизнью. Если понадобится помощь, обращайся.

После того, как Цинь Хаодун закончил свои слова, Ван Цзянь выглядела мрачной, и восторг исчез с её лица, – Доктор Цинь, Донг Чао освобождён из тюрьмы. Его семья обладает огромной властью в Шанхае. Будь осторожен, этот ублюдок может отомстить.

Цинь Хаодун вообще не переживал о Дун Чао, но он всё равно удивленно спросил, – Разве этот ублюдок не собирал много людей, чтобы принимать наркотики? Как он мог быть освобождён?

Ван Цзяни сказала, – Только я знаю, что он употреблял наркотики, и устных показаний от меня было недостаточно, чтобы посадить его в тюрьму, поэтому полицейский Налань только оштрафовала его за употребление наркотиков. Его поведение не являлось преступлением.

Цинь Хаодун кивнул и понимал, что всё могло быть так. В конце концов, полиции приходится полагаться на доказательства, чтобы вынести приговор.

Цинь Хаодун сказал, – Неважно, что он освобождён. Мы на юге реки Янцзы. Позвони мне сразу, если он доставит тебе неприятности.

Ван Цзяни ответила, – Я совсем не против. Но всё-таки это моё личное дело. Я не хочу доставлять тебе неприятности.

Цинь Хаодун непринуждённо улыбнулся, – Не беспокойся. Он не имеет права создавать мне проблемы.

Пока они разговаривали, начался конкурс.

В этот день Тан-Тан пела детскую песню, под названием Хороший Папа. Её сладкий голос и превосходное выступление получили огромные аплодисменты, как только она закончила.

Посмотрев выступление своей дочери Цинь Хаодун был очень тронут. Он чувствовал, что Тан-Тан его любит. Ничто не могло остановить связь между отцом и его дочерью.

Поскольку это был полуфинал, конкуренты были более выдающимися. Тем не менее, Тан-Тан до сих пор занимала первое место с её отличным выступлением.

Что удивило Цинь Хаодуна, так это то, что Ван Хунбин пытался использовать некоторые методы, чтобы пропустить Ван Гуаня, который пел как застрявшая свинья, в финальное соревнование.

Однако это не имело ничего общего с ним. До тех пор, пока это не повлияет на Тан-Тан, он не хотел обращать никакого внимания на другие вещи.

Когда полуфинал закончился, десять участников, наконец, вышли в финал, который состоится завтра вечером.

Неожиданно, ведущий конкурса объявил новое правило, согласно которому каждый участник может пригласить исполнителя в финал. Судьи будут определять результаты соревнований, основываясь на результатах каждого участника и его помощника.

– Папа, папа, я снова заняла первое место.

В конце соревнования Тан-Тан вцепилась в руки Цинь Хаодуна, как счастливая птичка.

– Ты пела очень хорошо сегодня. Я верю, что ты также можешь выиграть первое место в финале, – сказала Ци Ваньэр от всего сердца.

Хотя она недавно узнала Тан-Тан, она действительно полюбила эту милую маленькую девочку.

Ван Цзяни также сказала, – Тан Тан, ты определенно будешь большой звездой в будущем.

Малышка весело воскликнула, – Хорошо! Хорошо! Когда я стану большой звездой, я возьму с собой папу, чтобы петь по всему миру.

Цинь Хаодун сказал, улыбаясь, – Тан-Тан, какую песню ты будешь петь завтра? Можешь мне сказать сейчас?

Тан-Тан ответила, – Я хочу спеть песню большой звезды Оуян Шаньшань на завтрашнем финальном конкурсе, хорошо?

– Конечно, ты можешь петь любую песню, которая тебе нравится.

Счастье в глазах Тан-Тан было самым главным для Цинь Хаодуна, соревнования были уже не важны.

Ван Цзяни сказала, – Доктор Цинь, завтра очень важно иметь хорошего второго исполнителя. Мы должны найти его, чтобы помочь Тан-Тан; в противном случае это повлияет на конечный результат.

– Если вы не можете найти подходящего человека для этого, я могу попросить нескольких моих друзей о помощи. Они - литературные и художественные работники с большими способностями и известные в городе Цзяннань.

– Хороший второй исполнитель? – Цинь Хаодун улыбнулся, – Спасибо, я знаю подходящего человека, так что нет необходимости беспокоить тебя.

Видя, что у Цинь Хаодуна был свой план, Ван Цзяни ни слова не сказал об этом. Они вместе покинули музей болтая и смеясь.

Вскоре после того, как они вышли из зала, на большой скорости к ним побежала черная машина и остановилась перед ними под рёв тормозов.

Когда дверь машины открылась, Дун Чао сошёл с двумя мужчинами, которые выглядели очень серьезными.

Увидев Дун Чао, Ван Цзяни ужаснулась, и её улыбка тут же исчезла. Она слегка задрожала, так как очень боялась дьявола перед ней.

Цинь Хаодун стоял рядом с ней и утешал её, – Со мной здесь, тебе не нужно ничего бояться.

В это время Дун Чао подошёл и закричал, – Мальчик, я не ожидал увидеть тебя так скоро.

После этого он указал на Ван Цзяни, сказав, – Стерва, ты думаешь, что сможешь избавиться от меня с помощью свидетельства о разводе? Ты никогда не сможешь сбежать от меня, пока я не умру.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 93. Предать новый вид**

Глава 93. Предать новый вид

– Плохой дядя, не запугивайте миссис Ван, а то я скажу папе побить вас, как мячик, – сказала Тан-Тан обиженным тоном.

– Твой папа? Твой папа никто! – Дун Чао высокомерно засмеялся и продолжил, – Я приехал, чтобы с ним расправиться. Эти люди все мастера боевых искусств из Шанхая, понимаешь?

–А вы мастера боевых искусств? Обычные люди им не ровня.

Дун Чао указал на человека, стоящего слева от него, и добавил, – Это Мастер Чжан владеющий Техникой Железных Ладоней. Он находится на пятом уровне Открытой Силы и может разрезать камень и золото своей ладонью.

– Он может разбить голову твоего папы, как арбуз одной ладонью, если захочет.

Сказав это, он бросил агрессивный взгляд на Цинь Хаодуна и указал на человека средних лет справа от него, – Мастер Ли ещё более могущественный. Он находится на шестом уровне Открытой силы и хорош в Бестеневом Ударе Фошань.

– Вы когда-нибудь слышали об этом? Эти так называемые движения по телевизору - фальшивка, но Мастер Ли знает настоящие боевые искусства. Он легко сможет ударять по тебе как по мячу.

– Мастера на пятом и шестом уровнях Открытой Силы! Они действительно эксперты! – Цинь Хаодун презрительно улыбнулся. Чтобы победить людей на этих уровнях, ему не нужно было делать всё самому, это мог сделать кто-нибудь из его компании.

– Испугался? Это мастера, которых наняла наша семья, – Дун Чао не почувствовал иронии в тоне Цинь Хаодуна и высокомерно продолжил свои слова, – Если ты хочешь, чтобы я тебя отпустил, у тебя есть выход. Во-первых, скажи этой стерве, чтобы она снова вышла за меня замуж. Она должна быть только моей куклой всю свою жизнь.

– А во-вторых, встань на колени передо мной и склони свою голову на землю, и извиняйся, когда я буду тебя избивать, пока не убью.

С этими словами он взглянул на Ци Ваньэр, которая стояла рядом, и продолжил, – Ну, а эта девушка с тобой хорошенькая. Скажи ей, чтобы она спала со мной пару дней. Если мне понравится, я разрешу ей сделать это внизу.

Ван Цзяни очень испугалась слов Дун Чао, ведь она не была воином и не знала, насколько могущественен Цинь Хаодун. Она верила в хвастовство Дун Чао и думала, что Цинь Хаодун был менее сильным, чем эти два мастера.

Она сказала, – Я могу согласиться снова выйти за тебя замуж, но что бы ты ни хотел сделать, ты должен пообещать отпустить двух моих друзей.

Дун Чао чувствовал себя уверенно и закричал, – Стерва, ты кто такая, по-твоему? Я сделаю это. А ты выполнишь все мои просьбы. Далейте то, что я говорю, если вы не глупые, и всё пройдет легко, иначе будет слишком поздно, когда мастера начнут работать.

Ван Цзяни хотела сказать что-то ещё, но Цин Хаодун отозвал её, сказав Дун Чао, – Ты прав. То, что произошло сегодня, не подлежит обсуждению. Если ты становишься на колени, чтобы извиниться и пообещать, что никогда не ступишь на юг Реки Янцзы, чтобы беспокоить миссис Ван, я закрою вопрос, а иначе с вами случится что-нибудь ужасное.

Дун Чао был шокирован словами Цинь Хаодуна. Он думал, что Цинь Хаодун сдастся, и не ожидал, что он будет таким упрямым.

– Парень, ты играешь со смертью, – Дун Чао повернулся к двум мужчинам позади него и сказал, – Мастера, этот человек не сдастся, пока не пострадает. Покажите ему свою силу и преподайте ему урок.

– Позвольте мне сделать это, – сказал мастер Чжан, шагая вперёд. Две его ладони были широкими и тёмными, это выглядело так, как будто он добился успехов в практике Техники Железных Ладоней.

Он поднес руки к Цинь Хаодуну и сказал, – Я Чжан Хайтао владеющий Техникой Железной Ладони. Покажи себя в бою.

Прежде чем Цинь Хаодун смог ответить, Ци Ваньэр сказала, – Позволь мне разобраться с этим.

Цинь Хаодун только что получил травму, а она - нет, он был ранен сегодня, этим они отличались друг от друга по силе.

– Хорошо. Будь осторожна, когда будешь драться с ним, и не превращай это в слишком кровавую сцену.

Цинь Хаодун вообще не беспокоился о безопасности Ци Ваньэр, потому что, как воин с высоким уровнем Тайной Силы, она могла легко победить этих двух так называемых мастеров, которые на самом деле были придурками.

Что его действительно беспокоило, так это то, что Ци Ваньэр слишком сильно изобьёт их и сделает сцену слишком кровавой для Тан-Тан.

Видя, что Цинь Хаодун скрылся за Ци Ваньэр, Дун Чао закричал, – Мальчик, ты, правда, позволил женщине постоять за себя? Позор тебе.

Цинь Хаодун улыбнулся, – Вам самим нужно, чтобы за вас кто-то постоял. Найдите в себе силы справиться с женщиной.

Я займусь тобой позже, – сказал Дун Чао Ци Ваньэр, затем он повернулся к Чжан Хайтао, – Мастер Чжан, не делайте больно этой женщине. Мы можем взять её обратно с собой, чтобы согреть нашу кровать.

Чжан Хайтао показал непристойную улыбку и сказал, – Будьте уверены, господин. Я всегда испытываю нежную привязанность к красивым женщинам. Эта детка такая красивая; конечно, я не причиню ей вреда.

Лицо Ци Ваньэр вытянулось, когда она увидела, что эти два человека осмелились приставать к ней. Она вцепилась в Чжан Хайтао.

Чжан Хайтао противостоял белой руке Ци Ваньэр, и встретил её своей рукой. Он думал, что девушка не владеет его техниками, и хотел притянуть её в свои объятья.

К его удивлению, когда две руки встретились, он почувствовал жгучую боль. Его ладонь, которая могла разрезать камень и золото благодаря, его мастерству в течение последней дюжины лет, была пробита Ци Ваньэр, оставившей на ней пять кровавых дыр.

– Я же говорилтебе не делать драку слишком кровавой!

Цинь Хаодун почувствовал, что ни на что не повлияет и закрыл глаза Тан-Тан своими руками.

– Папа, мне не страшно, – сказала Тан-Тан и убрала руки Цинь Хаодуна с глаз, прежде чем повернуться к Ци Ваньэр, – Тётя, давай! Сильно избей этого плохого парня.

Чжан Хайтао стал осторожным после того, как получил травму. Он бросил ладонь в сторону Ци Ваньэр со свистом.

Ци Ваньэр подняла руку, поймала его запястье, и повернула его, с треском сломав запястную кость Чжан Хайтао.

Чжан Хайтао тренировал свои ладони в течение стольких лет с помощью техник, а теперь обе руки были искалечены. Он тут же потерял возможность драться.

– Бестеневой Удар Фошань!

Видя, что его спутник ранен, Ли Фэй, Мастер Ли, сразу же подпрыгнул в воздухе и направил бесчисленные мощные удары ногами в Ци Ваньэр.

Ци Ваньэр высоко подняла ногу и пнула Чжан Хайтао, а затем сделала ещё один удар.

На губах Ли Фэя появилась холодная улыбка, когда он увидел, как Ци Ваньэр собирается ударить его ногой. Он тренировал свои ноги более двадцати лет, с помощью которых он мог разломать груду досок, так же легко как разбить чашку. По сравнению с его ногами, стройные ноги Ци Ваньэр казались действительно уязвимыми.

В одно мгновение две ноги столкнулись друг с другом, и раздался треск перед криком Ли Фэя. Его нога, которая могла сломать груду досок, была полностью переломана.

Ему не приходило в голову, что Ци Ваньэр не только была мастером Тайной Силы, но и обладала телом из металла. Поэтому, хотя она выглядела хрупкой, она была так же сильна, как и те, кто развил в себе способности Доспехов Золотых Колоколов и Навык Бронежилета. Он, как воин на шестом уровне Открытой Силы, не мог сравниться с ней.

Гордое лицо Дун Чао превратилось в поникшее. Он никогда бы не подумал, что два мастера, которых он нанял у своей семьи за деньги, могли быть избиты женщиной в чёрно-синем и растерять все свои навыки.

Цинь Хаодун даже не контактировал с ним, он не знал, что теперь будет объяснять своей семье.

Но он уже не мог думать об этом. Видя, что дела идут плохо, он сразу же сел в чёрную машину неподалеку и попытался скрыться, закрыв дверь.

Однако Ци Ваньэр была в ярости из-за него и не позволила ему уйти. Она подошла к машине и оторвала дверь руками, прежде чем вытащила Дун Чао за воротник.

Ван Цзяни была ошеломлена этой сценой. Она не могла не задаться вопросом, кто все эти люди с Цинь Хаодуном, глядя на Ци Ваньэр, которая была даже более хрупкой, чем она, но обладала такой огромной силой и могла вырвать железную дверь своими руками.

Ци Ваньэр подняла Дун Чао, словно курицу, и пошла к Цинь Хаодуну, а затем бросила Дун Чао на землю. Он тяжело рухнул и застонал, выплёвывая то, что ел сегодня на обед.

– Большой брат Цинь, как мы должны наказать этого ублюдка? Как насчёт того, чтобы сломать ему руки и ноги?

Ци Ваньэр впилась взглядом в Дун Чао, будучи всё ещё злой из-за грязных слов, которые он сказал ей.

Дун Чао испугался и стал умолять её, – Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Младший брат Цинь, я во всём виноват. Пожалуйста, прости меня на этот раз, и я обещаю, что больше никогда тебя не обижу.

Цинь Хаодун передал Тан-Тан Ван Цзяни, стоящей рядом с ним и присел на корточки перед Дун Чао. Он похлопал его по лицу и сказал, – Каждый может совершить ошибку. Знать свои недостатки и быть способным измениться - величайшая добродетель.

Дун Чао был вне себя от радости, так как думал, что Цинь Хаодун отпустит его. Он немедленно ответил, – Да! Да! Такое больше не повторится.

Цинь Хаодун улыбнулся, – Здорово понимать свои ошибки, но всё равно нужно взять на себя ответственность за то, что сделал. Если извинений достаточно, чтобы устранить твою вину, зачем нам тогда была полиция?

Дун Чао понимал, что молодого человека нельзя было легко обмануть. Он с ужасом спросил, – Что ты хочешь сделать со мной?

– Ты напугал миссис Ван только что; ты должен заплатить за это, – сказал Цинь Хаодун, – Похоже, что одного миллиона юаней, который мы просили у тебя в прошлый раз, слишком мало, у тебя ещё остались деньги, чтобы нанять телохранителей. Поэтому на этот раз как насчёт того, чтобы ты дал нам два миллиона юаней, чтобы всё обошлось. Что думаешь?

Сказав это, его глаза угрожающе забегали между руками и ногами Дун Чао, это значило, что он сломает ему все четыре конечности, если тот откажется.

Дун Чао испугался. Он достал свой мобильный телефон и перевёл деньги на банковский счёт Ван Цзяни.

– Ты умный, парень. Я немного смущён, что ты так жестоко наказан, – Цинь Хаодун похлопал Дун Чао по плечу с улыбкой и продолжил, – Но у таких парней, как ты, всегда очень плохая память. У тебя будут проблемы, если ты не помучаешься на этот раз. Я оставлю тебе несколько шрамов на память.

После этого Цинь Хаодун схватил голову Дун Чао обеими руками и повернул её. Раздался треск, прежде чем голова Дун Чао была повернута в сторону. Так он стал человеком с кривой шеей.

– Что ты со мной сделал? – в ужасе спросил Дун Чао.

– Не волнуйся. Твоя шея не сломана, и это не навредит твоему здоровью, ответил Цинь Хаодун, – Я тут прочитал «Инаугурацию Бога» несколько дней назад и образ Шэнь Гунбао мне очень понравился, поэтому я сделал тебя таким же крутым как он.

– С этого момента тебе придётся так жить. Возьми это за урок, который я тебе преподал, и только не забудь через пару дней. Независимо от того, к какому врачу ты обратишься, он или она скажет тебе, что ты таким родился.

Выражение лица Дун Чао изменилось. Он не мог больше клеить девушек, с такой кривой шеей. Более того, когда он вернется в Шанхай в его круг, он потеряет лицо.

– Младший брат Цинь, пожалуйста, отпусти меня на этот раз. Сделай мою шею нормальной, пожалуйста. Я хотел бы дать тебе ещё два миллиона или четыре миллиона юаней!

Цинь Хаодун ответил, – Есть вещи, с которыми деньги не сработают. Не думай, что ты можешь решить всё деньгами. Когда ты пришёл, чтобы доставить мне проблемы, ты должен был быть готов к этому.

– Мне очень жаль. Мне ужасно жаль. Пожалуйста, дайте мне уйти, пожалуйста ...

Видя, что Дун Чао не перестанет умолять его, Цинь Хаодун стал недовольным и сказал, – Я буду считать от трёх до одного. Если ты не уйдешь за это время, я не против, повернуть тебе голову назад и предать тебе новый вид.

– Три...

Как только слово вырвалось изо рта Цинь Хаодуна, Дун Чао немедленно встал. Он знал, что Цинь Хаодун не шутил, поскольку уже видел его методы.

Чжан Хайтао и Ли Фэй тоже боролись в машину. Дун Чао завёл автомобиль с искривленной шеей и через мгновение исчез.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 94 Козырь компании**

Глава 94 Козырь компании

– Плохой парень сбежал! Плохой парень сбежал!

Радостно воскликнула Тан-Тан, а после сказала Ци Ваньэр, – Прекрасная тётя, ты так красиво двигаешься, можешь научить меня?

– Дорогая, ты должна учиться у своего папы. Ты не сможешь научиться моим навыкам.

Ци Ваньэр получила своё совершенствование и телосложение от плода-призрака, поэтому обычные люди не могли бы изучить её навыки.

– Хорошо, хорошо.

Тан-Тан надула губы, и выглядела расстроенной.

– Тан-Тан, ты можешь просто изучить методы, которым я тебя научил, они могут сделать тебя умнее. Так ты даже будешь более могущественной, чем тётя.

Цинь Хаодун учил Тан-Тан Сюаньтянь Сутре, технике самого высокого уровня в Мире культивации, намного превосходящей технику, которой владела Ци Ваньэр.

Поскольку Тан-Тан только начала практиковать технику, другие не могли видеть улучшения, которое она сделала к этому моменту. Спустя несколько дней, они должны значительно улучшаться. Обычные методы культивирования не могли с этим сравниться.

– Правда? Я буду усердно работать, чтобы практиковаться.

В этот момент к ним подошла Ван Цзяни и сказала, – Доктор Цинь, ты снова меня спас. Большое спасибо.

Цинь Хаодун ответил, – Не за что. Не принимай это близко к сердцу, потому что это просто мелочи.

Ван Цзяни снова сказала, – Доктор Цинь, это ты заработал эти два миллиона юаней, я должна отдать их тебе.

– Мне они не нужны. Этот ублюдок должен тебе. Никто не должен брать их, кроме тебя.

– Тогда ... тогда позволь мне угостить тебя и сестру Ваньэр.

Ван Цзяни не знала, как выразить свою признательность.

Цинь Хаодун на этот раз не отказался от приглашения и сказал, – Это хорошо. Пойдёмте на праздник. Кстати, отпразднуем победу Тан-Тан.

– Отлично! Отлично! Поехали. У меня будет праздник!

Тан-Тан счастливо хлопала в ладоши.

Все четверо отправились в западный ресторан и вместе счастливо пообедали. После этого Цинь Хаодун отвёз Ван Цзяни к себе домой, а затем вернулся на виллу Лин с остальными.

Поскольку уже был поздний вечер, Ци Ваньэр вернулась на виллу № 6, а Цинь Хаодун - в дом Лин Момо и Тан-Тан.

Когда они вошли, то обнаружили, что Лин Момо уже вернулась домой. Тан-Тан сказала с грустным выражением лица, – Мама, сегодня я снова заняла первое место, но жаль, что ты этого не увидела.

Лин Момо держала Тан-Тан на руках и поцеловала её, прежде чем извиниться, – Извини, Тан-Тан. Я была действительно занята сегодня. Я буду болеть за тебя на завтрашнем финальном соревновании.

Тан-Тан раскрыла глаза, когда это услышала, и радостно сказала, – Мама, сдержи своё слово.

Конечно, Тан-Тан собиралась посоревноваться в финале в сопровождении мамы и папы.

– Хорошо! Я сдержу, – сказала Лин Момо с уверенностью.

– Давай дадим обещание на мизинцах! – Тан-Тан протянула свой палец и дала обещание с мизинцем Лин Момо.

Лин Момо дала Тан-Тан встать на землю и сказала, – Иди, найди своего дедушку и поиграй с ним.

Видя, что Тан-Тан отправилась на поиски Лин Чжиюаня, Цинь Хаодун сказал, – Почему ты сегодня вечером так поздно пришла с работы? Что ты делала?

– Я узнала о том, что семья Фэн привезла партию необработанных нефритовых драгоценных камней, поэтому я пошла проверить.

Цинь Хаодун ответил, – Понятно. Но ты говорила мне, что партия необработанных нефритовых камней уже доставлена в Фэн-Групп. Что-то поменялось?

– Нет, – озадаченно сказала Лин Момо, – Я переживаю из-за этого. Семья Фэн вывезла две партии необработанных нефритовых драгоценных камней из Мьянмы, но не предприняла никаких дальнейших действий и не рекламировала их. Их продукты продаются не лучше, чем раньше, а клиентов всё ещё очень мало.

– Если бы я была боссом Фэн-Групп, я бы давала много рекламы после того, как получила так много новых нефритовых камней, и отсылала бы своим клиентам средства продвижения, чтобы превратить убытки в прибыль. Я бы не стала молчать о новостях. Я действительно не понимаю, что они хотят делать.

Цинь Хаодун некоторое время обдумывал это и не мог понять причину. Он просто сказал, – Не волнуйся. Я пойду туда, чтобы завтра проверить. В худшем случае, мы можем купить у них несколько драгоценных камней.

– Замечательно!

Лин Момо знала, что Цинь Хаодун могущественен. Пока он прикладывает руку к этому делу, семья Фэн не сможет создать проблемы.

Уложив Тан-Тан спать, Цинь Хаодун вернулся домой. Третий этаж был непригоден для жизни, поэтому он и Ци Ваньэр жили на втором этаже.

Следующим ранним утром Цинь Хаодун связался с НаланьУшуан, по телефону и попросил её прийти к нему домой. Он хотел обсудить с ней две вещи. Первая из них касалась Ци Ваньэр, работающей теперь в «Папе охранной компании», а другая была о том, чтобы попросить её найти кого-нибудь, отремонтировать его дом.

После звонка он отправился в комнату Ци Ваньэр. Он подумал, что ей стоит подтянуть свои навыки опоры на её инстинкты.

Поразмыслив некоторое время, он подумал о клане Ракшаса, из Мира культивации. Методы культивирования у клана были наилучшими для Ци Ваньэр, которая была металлически сложена. Он научил её различным методам и помог ей в совершенствовании.

Как только Цинь Хаодун закончил свои уроки, Налань Ушуан вошла в комнату, выражение её лица изменилось, когда она увидела прекрасную Ци Ваньэр. Каждый раз когда Налань Ушуан приходила в дом Цинь Хаодуна, она не ожидала там увидеть очередную красивую девушку.

Она спросила, – Она тоже твой клиент?

Цинь Хаодун ответил с улыбкой, – Нет. Она не мой клиент, а новый сотрудник моей компании.

– Сотрудник? Какой сотрудник? – Налань Ушуан не понимала его слов в данный момент.

Ци Ваньэр подошла к НаланьУшуан, улыбаясь и сказала, – Сестра Налань, ты меня не помнишь? Я Ваньэр.

– Что? Ты Ваньэр?

Когда они в последний раз встречались, Ци Ваньэр была в чёрной одежде, а ее лицо было выкрашено в чёрный цвет. Теперь она изменила новый облик. Налань Ушуан никак не могла её узнать.

Ци Ваньэр с волнением ответила, – Да, я, сестра Налань. Старший брат Цинь вылечил мою болезнь, и теперь я одна из «Папы охранной компании».

– Это здорово. Так здорово.

Налань Ушуан была счастлива видеть Ци Ваньэр вылеченную Цинь Хаодуном. Затем она спросила, – Так как ты принял Ваньэр в качестве нашего персонала, какой уровень она будет представлять?

Цин Хаодун сказал, подумав, – У Ци Ваньэр есть прекрасные навыки взлома компьютеров и борьбы. Она должна быть Ультра Гвардией, как я.

– Более того, она является козырем нашей компании, и пока не будет принимать задания от посторонних.

– Ого, она такая способная.

Налань Ушуан не ожидала, что Цинь Хаодун будет так высоко ценить Ци Ваньэр, что очень удивило её.

– Ты сама увидишь, сильна она или нет.

После этого Цинь Хаодун отвёл Налань Ушуан на третий этаж.

Налань Ушуан была шокирована ужасно испорченной гостиной и удивленно спросила, – Что случилось? Как такое вышло?

Вся мебель в комнате была разломана на части, и даже стена и пол комнаты были серьёзно повреждены. Если бы разрушительная сила была чуть сильнее, дом сломался бы по частям. Налань Ушуан не могла и подумать о том, кто обладает такой великой силой.

Ци Ваньэр ответила со смущением, – Сестра Налань, я сделала это.

– Что! Ты сделала это? Ты серьёзно?

Налань Ушуан не могла поверить, что деликатная и милая Ци Ваньэр обладает такой огромной разрушительной силой.

– Это правда. Я сделала это всё, – Ци Ваньэр кратко объяснила, как она стала рабом-призраком и была спасена Цинь Хаодуном. Наконец, она сказала, – Сестра Налань, все расходы по ремонту дома на мне.

– Нет необходимости. У нашей семьи есть отделочные компании. Я попрошу их отремонтировать дом.

Налань Ушуан, наконец, поняла, насколько могущественной была Ци Ваньэр, – Она такая сильная, как самка тираннозавра!

Оставив Ци Ваньэр и Налань Ушуан, Цинь Хаодун поехал в выставочный центр.

Он хотел узнать, какие секреты Фэн-Групп скрывала от общественности. Его мобильный телефон зазвонил, когда он был на полпути. Звонок был от Налань Уся.

Цинь Хаодун ответил на звонок с улыбкой, – Мадам, как вы не забыли позвонить мне? Вы хотите пригласить меня на ужин?

Налань Уся ответила, – Скорее приезжай в криминальное отделение. А когда дело закончится, я тебя приглашаю.

– Не говори мне только, что ты хочешь, чтобы я помог тебе с допросом. Если ты будешь держать меня в этом, я рассмотрю вариант о том, чтобы получить разрешение полиции, чтобы присоединиться к тебе в качестве полицейского.

Цинь Хаодун повёл машину к криминальному отделению, пока говорил по телефону.

Когда он прибыл в криминальное подразделение города Цзяннань, он не только увидел там Ван Цзяньфэна и Налань Уся, но и Фан Cхуаньсюна, руководителя специальной оперативной группы в департаменте полиции.

– Брат Цинь, вот ты где.

Фан Cхуаньсюн тепло встретил Цинь Хаодуна, увидев его.

Цинь Хаодун спросил, – Шеф Фан, что-нибудь случилось?

– Да, иначе мы бы не просили тебя приехать.

У Налань Уся были хорошие отношения с Цинь Хаодуном, поэтому она ответила ему, казалось, немного небрежно.

Фан Cхуаньсюн также ответил, – Брат Цинь, позволь мне объяснить. Недавно мы получили от наших сотрудников разведки в Бирме некоторую информацию о том, что наркоторговцы в Золотом треугольнике доставляли большое количество наркотиков в нашу страну по секретным каналам. Однако Мы не знаем, через что они их транспортировали и куда они хотели всё выгрузить.

– Вчера нам довелось поймать крупного торговца наркотиками в нашем городе. У него тесные отношения с торговцами в Золотом треугольнике, и он должен кое-что знать о перевозке наркотиков. Однако после ночи допроса мы всё же не получили ничего ценного от него.

– Теперь, мы не уверены, что этот человек просто не хочет нам рассказывать или он ничего об этом не знает, поэтому мы хотим попросить тебя проверить его.

Ван Цзяньфэн сказал, – Да, это правда. Если он так и не скажет, что знает, после твоих вопросов, мы сможем быть уверены, что он не врёт. И тогда нам придётся искать другие методы.

– Хорошо. Нет проблем. Это легкая задача для меня.

Цинь Хаодун ответил без колебаний. Допрашивать других было для него нетрудно.

– Спасибо. Тогда я оставлю его тебе.

Сказав это, Фан Cхуаньсюн отправил Цинь Хаодуна в комнату для допросов.

Цинь Хаодун вошёл в дверь и увидел тощего мужчину лет сорока. Мужчина сидел на железном стуле, он был очень худым, а его глаза были стеклянными, он выглядел как типичный наркоман.

Через десять минут полицейские вышли из комнаты с Цинь Хаодуном, и оба пошли в комнату для встреч.

Фан Cхуаньсюн сказал с серьезно, – Благодаря допросам Цинь Хаодуна, мы многое узнали. Во-первых, теперь мы можем быть уверены, что банда Золотого треугольника правда доставляла наркотики в страну, и даже в наш город в огромном, количестве.

Ван Цзяньфэн также сказал, – Жаль, что этот человек - просто посредник среди наркодилеров и мало знает о банде Золотого треугольника. Если он скажет нам точное место, где эти наркотики будут продаваться, будет очень хорошо.

Налань Уся присоединилась к разговору, – Партия очень большая, она транспортировали её секретно. Но они не дают подчиненным знать точную информацию о сделке до последнего момента. Нам нужно будет ещё проделать дополнительную работу позже, чтобы найти эти наркотики.

– Это ваше дело. Вы можете звонить мне, если вам, ребята, понадобится какая-либо помощь, – сказал Цинь Хаодун.

– Нам очень важно знать эту информацию. Брат Цинь, большое спасибо.

Фан Cхуаньсюн много раз благодарил Цинь Хаодуна, прежде чем повидаться с ним.

Покинув криминальное подразделение, Цинь Хаодун поехал в выставочный центр выяснить, какие трюки исполняла семья Фэн.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 95. Странные камни**

Глава 95. Странные камни

Когда Цинь Хаодун вошёл в выставочный центр Лин-Групп, как просила Лин Момо, там уже собралось много посетителей, в то время как в выставочном зале Фэн-Групп было замечено лишь несколько клиентов.

Цинь Хаодун вошёл в зал Фэн-Групп и обнаружил, что сотрудников и клиентов было меньше, чем в прошлый раз, когда он приходил туда. Сначала он боялся, что его узнают сотрудники, однако никто не взглянул на него, даже после того, как он некоторое время проходился.

На это были причины, так как в последний раз, когда он был там, было очень много людей, и персонал занимался приёмом клиентов, поэтому мало кто его заметил. Более того, позже, когда он продвинулся вперёд, его окружили нефритовые торговцы и телохранители Фэн Тианды; персонал не мог добраться до толпы, чтобы увидеть его.

Пройдясь по залу, Цинь Хаодун нашёл там менее десяти человек. Он прошёл через зоны a, b, c и d, и обнаружил, что там была новая зона, полная необработанных нефритовых камней, которые он не видел в прошлый раз. Район был просто изолирован от других мест линией границы со знаком «Ограждено».

Глядя на эти новые драгоценные камни, Цинь Хаодун догадался, что это были камни из Мьянмы, о которых упоминала Лин Момо. Он был так озадачен, почему Фэн-Групп не рекламировала свои новые товары, чтобы больше людей узнали о них, как это обычно делают продавцы.

Фэн-Групп не рекламировала эти необработанные нефритовые драгоценные камни, но ещё и отложила их в сторону, не позволяя клиентам, рассматривать и покупать их. Что происходило?

За каждой аномальной ситуацией, стоят секреты. Цинь Хаодун сделал вид, что выбирает необработанные драгоценные камни в зоне d, но на самом деле его взгляд был прикован к необработанным нефритовым камням в изолированной секции.

Возможно, из-за того, что товары продавались, не очень хорошо, ни один продавец не стал обслуживать Цинь Хаодуна, хотя он стоял там некоторое время. Персонал, казалось, не заботился о драгоценных камнях, но вокруг изолированной секции всегда были люди, как будто охраняющие её.

Кроме того, все эти люди говорили по-бирмански. Оказалось, что они бирманцы, а не местные жители юга реки Янцзы.

– Что происходит? Может ли быть так, что эти необработанные драгоценные камни имеют высокое качество, и поэтому они охраняются? – однако вскоре Цинь Хаодун понял, что в этих драгоценных камнях не было Духовной Ци. Получалось, эти камни не были драгоценными.

Цинь Хаодун был ещё больше сбит с толку, – У Нефритовой банды хорошие отношения с Фэн-Групп, поэтому должно быть они продавали им много нефритовых драгоценных камней высокого качества, чтобы помочь группе избежать неприятностей. Но почему сейчас они перевезли так много бесполезных камней?

– Неудивительно, что Фэн-Групп не предприняла никаких дальнейших действий после того, как они получили две партии камней. Они очень хорошо знали, что если они будут продавать эти камни низкого качества на рынке, это не изменит ситуацию, а приведет их к пассивной позиции.

– Поскольку они знают, что качество этих драгоценных камней низкое, почему они до сих пор перевозят их из Мьянмы в Хуася?

С этими вопросами Цинь Хаодун пришёл к изолированному месту, и снова стал наблюдать за этими камнями. Так как он ясно чувствовал ауру камней, он обнаружил кое-что странное.

Хотя в этих драгоценных камнях было мало Духовной Ци, большинство из них давали естественный запах, что указывало на их естественное происхождение. Примерно одна десятая часть драгоценных камней не давала такого запаха. Единственное объяснение этому было то, что они были созданы человеком.

– Почему они положили эти искусственные камни в выставочном зале? Должно быть, с этими камнями что-то не так, – Цинь Хаодун никак не мог понять причину, – Похоже, мне нужно найти драгоценный камень и проанализировать его, чтобы найти ответ.

С этой мыслью Цинь Хаодун быстро вошёл в участок изоляции и приблизился к необработанным драгоценным камням, когда охранники не наблюдали за ним.

– Эй! Что ты здесь делаешь? Кто тебя впустил? Разве ты не видел надпись «Ограждено»?

Сотрудник лет 20-и увидел Цинь Хаодуна и тут же подбежал. Он был очень разозлён, потому что их начальник сказал им, что если кто-то приблизится к изолятору, его уволят, и он не сможет получить от него ни копейки.

Думая об этом, сотрудник сильно толкнул Цинь Хаодуна в плечо и накричал на него, – Убирайся отсюда!

Цинь Хаодун искал возможности приблизиться к нефритовым камням, поэтому он воспользовался ситуацией и отступил на несколько шагов назад, и упал на камни позади него.

Он сделал сердитое лицо и сказал, – Я здесь, чтобы выбрать необработанные нефритовые камни. Почему ты избил меня?

Сотрудник кричал на него, – Какого чёрта ты выбираешь? Разве ты не видишь здесь знак ограждения.

– Ты издеваешься надо мной, я что, по-твоему, не умею читать? Там уже был другой человек. Почему ты просто не впустил меня?

Сотрудник был поражен, думая, что он пустил кого-то ещё в секцию. Он посмотрел в направлении, указанном Цинь Хаодуном. В это время он воспользовался возможностью, чтобы взять один кусок странного камня под ним в свое Кольцо Хранения.

Когда сотрудник обнаружил, что человек, о котором упоминал Цинь Хаодун, был одним из патрулирующих бирманцев, он с облегчением сказал, – Быстро убирайся отсюда. Этот парень - наш человек, а не клиент.

– Хорошо, я пойду, но разве вы никогда не слышали, что клиент всегда прав? С деньгами я могу купить нефритовые камни, куда бы я ни пошёл. Ваша группа потеряла клиента.

Цинь Хаодун встал и покинул это место в ярости.

– В чём дело?

Человек, который казался менеджером, подошёл.

Сотрудник сразу же улыбнулся и ответил, – Ничего. Просто парень, который не умеет читать. Я сказал ему уйти.

Менеджер посмотрел на пустые руки Цинь Хаодуна. Он повернулся к сотруднику, – Смотри в оба. Если я увижу, что кто-то снова подходит к секции, тебя точно уволят.

– Да ... да, я буду осторожен с этого момента.

Сотрудник поспешно ответил, и менеджер фыркнул, прежде чем уйти.

Когда Цинь Хаодун вернулся в свою машину, он улыбнулся, и в его руках появился камень размером с волейбол.

Он держал камень обеими руками и не заметил в нём ничего странного, но был уверен, что камень должен быть сделан человеком. Кроме того, камень был изготовлен с использованием передовых технологий, поэтому обычные люди не могли сказать, что он искусственный. Если бы он не чувствовал его ауру, он бы тоже не смог этого сказать.

Он подумал, что причина в том, что эти люди производят поддельные камни, но они должны выглядеть как настоящие.

– В чём же дело? – Цинь Хаодун не мог найти никаких проблем, наблюдая за камнем, поэтому он решил покопаться в нём. Он ущипнул часть камня.

Чувствуя его в своих руках, он мог сказать, что этот искусственный камень не такой твёрдый, как камень естественной формы. Более того, узор на его поперечном сечении отличался от натурального.

– В чём тут проблема? – задаваясь этим вопросом, Цинь Хаодун немного сжал часть камня, и из этой части появился порошок.

Он поднял руку и посмотрел на свои пальцы – они были белыми. Внезапно он всё понял.

Он вспомнил прошлый случай, когда торговцы химически залили наркотики в чемоданы. А Налань Уся только что сказала ему, что в город Цзяннань проникло большое количество наркотиков, но они не знали, где они находится.

Цинь Хаодун пришёл к выводу, что камень, вероятно, был сделан из наркотиков.

Он был в восторге от своих выводов и сразу же поехал в криминальное отделение города Цзяннань. В это время он позвонил Налань Уся.

– Мадам, вы в криминальном отделении?

– Нет, я на задании с другими. Почему ты мне позвонил? – спросила Налань Уся.

– Вернись сейчас и поторопись! У меня есть хорошая вещь для тебя.

– Для меня? – Налань Уся была немного удивлена и продолжала спрашивать, – Какая вещь?

– Великое сокровище! – засмеялся Цинь Хаодун.

Для Налань Уся, которая стремилась решить загадку с наркотиками, этот камень действительно был сокровищем.

Налань Уся ответила, – Я занята, так что не шути со мной. Это будет катастрофа, если мы не сможем вовремя найти наркотики и позволим им распространяться на рынке. Это принесёт нашей стране огромные проблемы.

– Я не шучу. Этот материал важен для тебя. Возвращайся быстрее. Я прибыл в криминальное отделение.

Цинь Хаодун закончил разговор, уверенный, что Налань Уся скоро вернется.

Неудивительно, что, когда он припарковал свою машину в криминальном отделении, Налань Уся уже ворвалась туда на патрульной машине.

Она вышла из машины и сказала Цинь Хаодуну с обидой, – Почему ты так настаивал, чтобы я вернулась? У тебя опять проблемы с ухаживанием за девушками?

– Ты говоришь глупости. Я честный человек.

– Тебе не стыдно называть себя честным мужчиной? Каждый раз, когда у тебя проблемы, ты с женщиной. Можешь назвать мне исключение?

Цинь Хаодун некоторое время думал об этом и нашёл её слова правдивыми. Он ответил в смущении, – Ну ... я такой красивый, и это не моя вина.

– Хорошо, хватит нести чушь. Почему ты звонил мне?

– Я же сказал тебе, у меня есть хорошая вещь для тебя, – Цинь Хаодун вытащил камень из машины и передал его Налань Уся.

– Ты убедил меня вернуться, чтобы дать мне этот камень? Это первоапрельская шутка?

Налань Уся подумала, что Цинь Хаодун подшучивает над ней, она хотела разбить этот камень ему об голову.

Цинь Хаодун ответил, – Я серьёзно. Этот камень – сокровище.

Видя его серьёзный взгляд, Налань Уся взяла камень и осторожно повертела его в своих руках, но не нашла ничего.

– Это просто камень, он вообще не похож ни на какое сокровище, – проворчала Налань Уся, – У меня нет времени шутить с тобой. Я ухожу, если это всё.

– То, что вы ищете, находится именно в этом камне. Ты куда собралась?

– Что ты имеешь ввиду? – Налань Уся была умна, она тоже подумала о случае с наркотиками в чемодане, она была потрясена и воскликнула, –Ты имеешь в виду, что в этом камне есть наркотики?

Цинь Хаодун ответил, – Я так подумал. Проведите тестирование в вашей лаборатории, и мы скоро узнаем.

– Сделаем.

Налань Уся доставила камень в лабораторию технологического отдела. Тестировать наркотики всегда было очень легко, поэтому она вынесла камень из лаборатории через несколько минут.

В восторге она воскликнула, – Скажи мне, где ты взял этот камень?

– Ты ещё не сказала мне результаты теста.

Цинь Хаодун был намного спокойнее, чем Налань Уся.

– Мы проверили его, и результаты показали, что он содержит много диаморфина высокой концентрации, что означает, что ты прав. В этом камне много наркотика.

Видя, что его предположение подтвердилось, Цинь Хаодун не мог не восхититься работой хитрых торговцев, которые придумали такой необычный способ контрабанды.

Ничего бы не вышло, если бы Лин Момо не заметила чего-то необычного, и у него не было Кольца хранения, секрет был бы не раскрыт.

У правосудия были длинные руки. Эти преступники случайно провалились из-за Цинь Хаодуна в конце концов.

В то время как Цинь Хаодун был всё ещё в смешанных чувствах, Налань Уся была нетерпелива и спрашивала его, – Чему ты улыбаешься? Скажи мне быстро, где ты взял этот камень? Не задерживай мое дело.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 96. У кого больше людей?**

Глава 96. У кого больше людей?

– На выставке необработанных драгоценных камней Фэн-Групп.

Цинь Хаодун не собирался лгать об этом, он рассказал, как недавно нашёл эти камни, но пропустил часть про Кольцо хранения и сказал, что украл камень, пока охранники отсутствовали.

Налань Уся никогда не сомневалась в нём. Она сказала, – Поспешим. Мы должны прийти туда и передать эти вещи как можно скорее, чтобы они не заметили ничего подозрительного.

После этого, она быстро пошла к машине Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун открыл дверь и сел. Он спросил, – Нас только двое, этого достаточно?

– Давай сначала доберёмся туда и задержим товар. Я сейчас позвоню капитану Ван, – сказала Налань Уся. Затем она попросила Цинь Хаодуна, ехать быстрее, и достала телефон, чтобы позвонить Ван Цзяньфэну.

Крайне важный случай, как этот, требовал помощи вооруженной полиции. Она была только заместителем капитана криминального отделения и не имела права просить о помощи, поэтому она могла только сообщить об этом. Что касается руководителя специальной целевой группы, Фан Cхуаньсюна, Ван Цзяньфэн должен был отчитываться перед ним на основании их должностей.

Ван Цзяньфэн сразу же напрягся, когда услышал о важном ключе по торговле наркотиками. Он отправил много вооруженных полицейских в выставочный центр и сообщил об этом случае Фан Cхуаньсюну.

В выставочном зале Фэн Тианда смотрел на эти необработанные камни в изолированной секции с бородатым молодым человеком.

Бородатого молодого человека звали Мэн Те. Это был брат Мэн Гана и компетентный помощник босса Нефритоовой банды Чжоу Тяньху. Он был полностью ответственным за дело Нефритовой банды на юге реки Янцзы.

Он выглядел жёстким снаружи, но был довольно осторожен при осмотре. Он аккуратно обошёл вокруг и вызвал начальника.

Он спросил, – Что-то было не так сегодня?

– Нет, всё идет хорошо, – уважительно ответил руководитель. Ему приходилось бережно относиться к бородатому мужчине из Бирмы, потому что даже босс Фэн Тианда относился к нему с опаской.

– Кто-нибудь заходил? – добавил Мэн Те.

Работник замешкался и ответил, – Молодой человек только что заходил.

Он подумал, что это просто груда камней , но не было никакой возможности позволить кому-нибудь войти и увидеть их. Врать тут незачем.

Но лицо Мэн Те стало суровым, когда он услышал это. Он спросил, – Что? Я говорил вам, чтобы никого не пускали сюда?

– Пожалуйста, не сердитесь. Я могу это объяснить, – сотрудник немедленно сказал, – Молодой человек был неграмотным, поэтому он не читал табличку. Мы выгнали его через минуту после того, как он ворвался.

Мэн Те расслабился и спросил, – Как он выглядел?

Работник сказал, – Это был молодой человек лет двадцати, он был бледным. Нахальный и красивый молодой человек.

– Нахальный и красивый? – Фэн Тианда молчал и стоял в стороне, но его насторожили слова работника, поэтому он спросил, – Расскажите мне подробнее. Как он выглядел?

– Он был около 1,8 метра ростом, около 20 лет ..., – сказал сотрудник, указывая на вход, – Это он. Он снова здесь, босс.

Фэн Тианда посмотрел в направлении, на которое он указал, и увидел, как Цинь Хаодун идёт с Налань Уся.

Думая о 100 миллионах юаней, которые он потерял, Фэн Тианда с ненавистью сказал, – Это он. Мальчик-жиголо.

– Брат Фэн, ты знаешь этого парня? – Спросил Мэн Те.

– Это Цинь Хаодун, и именно из-за него твой брат Мэн Ган оказался в тюрьме.

– Это он? Я убью его.

Выражение лица Мэн Те быстро изменилось, и его глаза наполнились ненавистью. В Бирме он слышал, что его брат был арестован по вине молодого человека, и он может провести восемь или десять лет в тюрьме. Он собирался отомстить Цинь Хаодуну, как только услышал эту новость, но Чжоу Тяньху остановил его.

Чжоу Тяньху сказал ему не быть пока таким опрометчивым. Они выжидали и должны были вернуться для мести Цинь Хаодуну, после завершения важной миссии.

– Брат Мэн, постарайся не действовать не подумав, – Фэн Тианда был рационален. Он схватил Мэн Те и сказал шёпотом, – Мы сейчас в Хуася. Мы можем действовать только в тайне, желая отомстить. Здесь слишком много людей, а женщина, стоящая рядом с ним, - женщина-полицейский.

Мэн Те некоторое время колебался, но в конце концов подавил свой гнев. Босс банды снова и снова говорил ему, что он не может позволить чему-либо влиять на миссию, иначе он убьёт его.

Пока они разговаривали, Цинь Хаодун и Налань Уся уже вошли в изолированную часть. Фэн Тианда подошёл к ним, но он нарочно проигнорировал Цинь Хаодуна и говорил с Налань Уся, – Мисс Налань. Посетителей сюда не пускают. Вы можете походить снаружи, если хотите купить необработанный драгоценный камень.

Цинь Хаодун совсем не разозлился из-за пренебрежения Фэн Тианды. Он вышел вперёд и сказал с улыбкой, – Мистер Фэн. Жаль, что вы не выставляете эти необработанные нефритовые камни широкой публике. Для чего вы их тут храните?

Фэн Тианда посмотрел на него и сказал, – Цинь Хаодун! Занимайся своими делами! Это моё дело, оставлять их или продавать, а не твоё. А теперь иди отсюда. Тебе тут не рады.

Цинь Хаодун улыбнулся и спросил, – Ты уверен, что это всё твои камни? Смотри, не пожалей о том, что сказал сейчас.

Он сказал это нарочно. Наркотики в Хуася находятся под жёстким контролем. Количества, спрятанного в одном камне, было бы достаточно, чтобы приговорить Фэн Тианду к смертной казни.

Плохое предчувствие поразило Фэн Тианду, когда он увидел Цинь Хаодуна, но он не хотел терять своё лицо. Поэтому он сказал, – Моё это, моё, и что? Ты собираешься забрать их у меня?

Налань Уся сказала, – Фэн Тианда, я здесь не для того, чтобы покупать камни. Я здесь, чтобы сказать вам, что все эти необработанные нефритовые камни задерживаются.

– Что? – лица Фэн Тианды и Мэн Те одновременно изменились.

Фэн Тианда холодно сказал, – Это просто драгоценные камни. Почему их изымают? Камни нарушали закон?

Налань Уся сказала, – Просто делайте так, как я говорю. Теперь вам не нужно это объяснять.

– Мисс Налань, не слишком ли бюрократично? Мы лицензированные бизнесмены, и вы должны обслуживать нас. Вы не можете задерживать мои товары только потому, что так говорите. Мне нужны объяснения.

Фэн Тианда не воспринимала Налань Уся всерьез, потому что она была просто заместителем капитана криминального отделения. Он бы сразу её выгнал, если не её родословная.

Налань Уся протянула лист А4 Фэн Тианде и сказала, – Внимательно прочитайте. Это ордер на задержание, и вы должны сделать, как там говорится, прямо сейчас. Теперь скажите вашим людям покинуть это место и собраться для допроса полиции. Я всё объясню вам, когда дело будет завершено.

Цинь Хаодун молча кивнул. Девушка могла быть вспыльчивой, но она была очень организована, когда имела дело с такими вещами. Она подготовила ордер на задержание до того, как они сюда приехали.

Фэн Тианда проверил ордер в руке Налань Уся, затем стал выглядеть так, как будто он что-то вспомнил. Он сказал, – Я знаю, о чем вы.

Он указал на Цинь Хаодуна. А затем сказал, – Он же на содержании у Лин Момо. Вы с ним пришли сюда, потому, что Лин-Групп хочет подавить Фэн-Групп. Это незаконная коммерческая конкуренция. Я сообщу о вас вашему руководителю.

Налань Уся сказала, – Пожалуйста, делайте это, но сначала вы должны следовать моим указаниям.

Фэн Тианда ответил, – Я сказал, что это незаконная коммерческая конкуренция, поэтому мне не нужно это делать.

Лицо Налань Уся стало сердитым. Она серьёзно сказала, – Фэн Тианда, вы бросаете вызов закону?

– Это трудный ярлык для меня, – сказал Фэн Тианда, – Тебе следует уйти сейчас, или я заставлю кого-нибудь выгнать тебя.

Налань Уся сердито сказала, – Ну попробуй, Фэн Тианда.

Фэн Тианда холодно улыбнулся, – Налань Уся ты слишком давишь на меня. От такого даже кролик разгневается.

После этого он повернулся и помахал, – Уходите сейчас, братья! Давайте проводим мисс Налань отсюда.

Вскоре там собралась группа мужчин в чёрных костюмах, 20 человек были из Нефритовой банды, привезённой сюда Мэн Те, и 30 были телохранителями семьи Фэн. Все они смотрели дьявольски жестоко. Они не воспринимали Налань Уся всерьёз.

Фэн Тианда сказал самодовльно, – Налан Уся. Я знаю, что у тебя и мальчика-жиголо есть боевые навыки, но мои люди очень сильно тебя превосходят. Ты не сможешь победить этих людей, независимо от того, насколько ты сильна.

Сегодня он был уверенным, потому что все охранники семьи Фэн и люди из нефритовой банды были элитой. Они были намного сильнее обычных людей. У Цинь Хаодуна не было шансов победить стольких людей, вне зависимости от его силы.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Это соревнование по количеству людей?

Фэн Тианда разозлился, увидев улыбку Цинь Хаодуна. Он закричал, – А что, если и так? У меня больше людей, чем у вас! Это место семьи Фэн, оно не для того, чтобы какой-то мальчик-жиголо показывал тут своё высокомерие.

– Я так не думаю.

Цинь Хаодун по прежнему интригующе улыбался. Фэн Тианда как будто состязался в конкурсе на самое большое количество людей с полицией. Должно быть, он сошёл с ума.

– Вы всё ещё не верите мне, не так ли? – Фэн Тианда махнул тем, кто стоял позади него, и сказал, – Двигайтесь, преподайте ему урок, братья.

Едва он закончил предложение, и его товарищи уже собирались сдвинуться с места, как зазвонила сирена. Десять патрульных фургонов ворвались в выставочный центр, а за ними следовали ещё четыре военных грузовика.

Патрульные фургоны заехали в изолированную секцию и окружили тех, кто находился в этом районе.

Фэн Тианда ошеломлён. Он только что сказал, что у него было больше людей, но его противников было просто бесчисленное количество.

Больше всего он паниковал из-за того, что столько вооружённых полицейских выпрыгнуло из четырёх военных грузовиков. Все они были полностью вооружены настоящим оружием и пулями. Их кожаные ботинки звенели при ударе о землю, заставляя землю дрожать. Это звучало мощно и угрожающе.

Цинь Хаодун сказал Фэн Тианде, – Ну как тебе? Вы там двигаетесь или нет? Мы всё ещё соревнуемся?

Фэн Тианда чувствовал себя полностью поражённым. Он никогда не смог бы пойти против вооруженной полиции. Вооруженные полицейские в Хуася являются хорошо известными борцами с наркотиками.

Мэн Те сделал два шага вперёд и прошептал Фэн Тианде, – Что нам делать?

– Не волнуйся. Мы, семья Фэн, уже много лет живём на юге реки Янцзы, и мы никогда не сдёмся, – ответил Фэн Тианда, он достал из кармана мобильный телефон и набрал номер.

Затем он сказал, – Это дядя Лю? Это Тианда. Лин-Групп вступили в сговор с вашей командой криминальной полиции и собираются сейчас задержать мои товары. Можете ли вы прийти и проверить это всё?

Никто не знал, что сказал человек с другой стороны. Но нервозность на лице Фэн Тианды исчезла, когда он повесил трубку. Теперь он выглядел самодовольным.

Эти люди были привезены Ван Цзяньфэном. После того, как они окружили участок, Ван Цзяньфэн направился к Налань Уся и Цинь Хаодуну.

После того, как он услышал о случившемся, он сказал Фэн Тианде, – Мистер Фэн, ваш выставочный зал подозревается в причастности к делу о торговле наркотиками. Теперь нам нужно, чтобы вы и ваши товарищи пришли в уголовное подразделение для расследования.

– Это чепуха. Фэн-Групп всегда занималась законным бизнесом. Как возможно такое, чтобы мы участвовали в сделках с наркотиками? – Фэн Тианда указал на Цинь Хаодуна и сказал, – Не пытайся обмануть меня. Я знаю, мальчик-жиголо, что ты тут, чтобы уничтожить бизнес Фэн-Групп.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 97. Конкурс поддержки**

Глава 97. Конкурс поддержки

Ван Цзяньфэн холодно сказал, – Если вы чувствуете, что что-то не так с нашими правоохранительными процедурами, вы можете сообщить об этом нашим руководителям, но сейчас вы должны сотрудничать с нами или я буду обязан воспрепятствовать вам, вмешиваться в нашу работу.

Фэн Тианда ответил, – Ван Цзяньфэн, не пытайся разыграть здесь «публичную деятельность». Ты просто капитан криминального отделения. Принимать решения здесь в Цзяннане, не твоя квалификация.

– Теперь будьте умны и убирайтесь отсюда со своими людьми, иначе вам придётся отвечать за последствия, как только заместитель директора Лю сюда прибудет.

– Кто такой заместитель директора Лю?

Цинь Хаодун тихо спросил у Налань Уся.

Налань Уся сказала, – Он является заместителем директора Бюро общественной безопасности Цзяннаня. Говорят, что он очень тесно связан с Фэн-Групп.

– Понятно, – Цинь Хаодун понял, почему парень стал таким уверенным после одного звонка. Оказалось, что он нашёл поддержку.

Он сказал Фэн Тианде, – У тебя только что было соревнование по количеству людей, теперь начинается соревнование по поддержке из вне.

Фэн Тианда ответил, – Ну и что с того? Позволь мне сказать тебе кое-что, мальчик-жиголо. Тебе не хватает квалификации, чтобы начать с семьи Фэн.

Ван Цзяньфэн слегка нахмурился. Его должность была намного ниже, чем у заместителя директора, поэтому с ним было сложнее иметь дело, если бы заместитель директора Лю действительно наведался сюда.

Фэн Тианда, похоже, заметил его нерешительность. Он высокомерно закричал, – Ван Цзяньфэн. Просто прими мой совет, уходи со своими людьми, иначе ты можешь потерять свою работу.

В этот момент пронёсся чёрный седан.

– Это директор Лю!

Фэн Тианда счастливый, бросился открывать двери. Мужчина средних лет за пятьдесят вышел из машины. Это был заместителем директора Бюро общественной безопасности Цзяннаня Лю Бинчжун.

– Дядя Лю, это ты! Эти твои парни так сильно издевались надо мной, – сразу начал жаловаться Фэн Тианда.

– Я знаю, – Лю Бинчжун был в хороших отношениях с семьёй Фэн, и он извлекал много выгоды от общения с ними. А теперь, когда семья Фэн попала в беду, он не мог отказать в помощи. Прежде всего, эти смутьяны были его подчиненными.

Он подошёл к Ван Цзяньфэну и Налань Уся с обеими руками за спиной и сказал бюрократичным тоном, – Что происходит? Кто вас сюда послал? Вы вообще понимаете, что то ненадлежащее правоприменение повлияет на повседневную деятельность компании?

Налань Уся вообще не боялась Лю Бинчжуна. Она сказала, – Директор Лю, вы только что приехали сюда. Откуда вы знаете, что наши действия неуместны, когда вы едва знаете, что происходит?

Выражение лица Лю Бинчжуна застыло, потому что он не ожидал, что Налань Уся позволит ему потерять лицо перед таким количеством людей. Он строго сказал,– Операция на этот раз была масштабной, но вы не сообщили мне об этом. Я не знаю, что можно назвать более ненадлежащим.

Налань Уся ответила, – Директор Лю, вы забыли, что подразделение уголовной полиции работает под руководством начальника Фан? Нам не нужно отчитываться перед вами.

– Ну ... – Лю Бинчжун внезапно потерял дар речи. Налань Уся была права криминальное отделение города Цзяннань работало под непосредственным руководством Фан Cхуаньсюна.

Но, в конце концов, он был давно в чиновничестве. Он добавил, – Независимо от того, кто является вашим руководителем, у вас должны быть доказательства по делу. У вас есть какие-либо доказательства? Кроме того, почему вы приехали на выставку драгоценных камней по делу о борьбе с наркотиками?

Налань Уся сказала, – Вы правы, директор Лю. В камнях есть наркотики.

После этого она передала лабораторный отчёт Лю Бинчжуну. А затем добавила, – Это результат теста, проведенного нашим криминальным отделением по драгоценным камням. В них содержится много героина.

Выражение Мэн Те внезапно изменилось. Он прекрасно знал, что не так с камнем, но понятия не имел, когда уголовное подразделение взяло образцы и провело тест. Здесь было такое строго охраняемое место, и посторонним входить внутрь не разрешалось.

Лю Бинчжун помрачнел, взяв результат. Он повернулся и посмотрел на Фэн Тианду.

Фэн Тианда кричал, – Налань Уся, как ты смеешь подделывать результаты? Ты просто пытаешь помочь Лин-Групп и этому мальчику-жиголо.

– Это бред, кто сказал, что это фальшивый результат?

Фэн Тианда с ненавистью спорил, – Тогда скажите мне, когда вы взяли образцы и кто был свидетелем теста?

Лю Бинчжун, казалось, нашёл слабое место. Он повернулся к Налань Уся и сказал, – Да, капитан Налань. Ваша процедура сбора образцов была незаконной. Когда вы взяли отсюда доказательства?

– Что ж...

Налань Уся внезапно задумалась, потому что она не могла сказать, что Цинь Хаодун украл образец отсюда.

Ван Цзяньфэн сказал, – Директор Лю. Это на самом деле очень просто. У вас здесь достаточно камней. Мы можем собрать образец и снова провести тест. Мы обработаем его в соответствии с законом, и результат будет верным, а если это не так, мы с капитаном Налань извинимся перед Фэн-Групп.

Фэн Тианда был намного увереннее, когда рядом с ним был Лю Бинчжун. Он закричал, – Что за глупости? Вы что думаете о Фэн-Групп? Ваше поведение нанесло нам огромный урон. Вы должны уйти со своими людьми сейчас, а затем извиниться.

Лю Бинчжун сказал с печальным лицом, – Да. Нас учили, что мы должны обслуживать предприятия. Но посмотрите, что вы сделали сейчас. Вы пришли сюда и арестовали людей без доказательств. Полицейские не ведут себя так. Теперь уйдите отсюда со своими людьми и извинитесь перед Фэн-Групп.

– Ну что ж…

Ван Цзяньфэн оказался перед дилеммой. Он верил Цинь Хаодуну всем сердцем, иначе он не привёл бы сюда так много людей и не окружил бы выставочную площадку драгоценных камней. Но теперь, когда им руководил Лю Бинчжун, у него было другого выбора, как остановить всю операцию.

Лю Бинчжун разозлился, когда увидел, что его подчиненный не слушает его. Он холодно сказал, – Капитан Ван, вы игнорируете мой приказ? Не забывайте, что вы полицейский. Вы должны подчиняться приказу вашего начальника. Теперь поступайте так, как я вам сказал.

Теперь Ван Цзяньфэну было еще труднее принять решение. Все, что они делали, было бы напрасно, если бы он сбежал со своими товарищами, и было мало шансов, что они смогут решить дело. Но ему приказывал Лю Бинчжун.

Налань Уся открыла рот, но ничего не сказала. Она и её семья вообще не боялись Лю Бинчжуна, но его должность была выше её, между ними был Ван Цзяньфэн, и Налань Уся не могла принять решение за капитана, потому что она была лишь заместителем.

Видя, что Лю Бинчжун взял под контроль всю ситуацию, Фэн Тианда выглядел гордым. Мэн Те, который стоял позади него, тоже почувствовал облегчение.

– Директор Лю, вы уверены, что хотите поверить семье Фэн? Вам должно быть нелегко, занимать такое положение, поэтому не сделайте неправильный выбор, будет слишком поздно.

Сказал Цинь Хаодун. У него не было другого выбора, кроме как выделиться, видя, что Ван Цзяньфэну и Налань Уся было неловко что-то говорить.

Лю Бинчжун нахмурился, увидев, что молодой человек лет двадцати разговаривает с ним таким тоном. Он спросил, – Кто ты? Что ты здесь делаешь?

– Меня зовут Цинь Хаодун, я врач.

Фэн Тианда воспользовался случаем и сразу же прошептал Лю Бинчжуну, – Дядя Лю. Он на содержании у Лин Момо. Это он зачинщик всего сегодня.

Лю Бинчжун посмотрел прямо на Цинь Хаодуна и холодно произнёс, – Я заместитель директора Бюро общественной безопасности. Ты не можешь говорить мне, что делать.

– Как заместитель директора, и вы пожалеете, что поддержали преступление.

Лю Бинчжун в ярости кричал на Ван Цзяньфэна, – Человек смешивает тут хорошо и плохо, ещё и клевещет на заместителя директора. Мне нужно, чтобы вы прямо сейчас арестовали его и сурово с ним разделались.

Он был очень зол, потому что какой-от молодой доктор игнорировал большого уважаемого директора. Он должен был преподать ему урок.

Но сразу после того, как он сказал это, кто-то произнёс, – Какая страшная шишка! Директор Лю!

Он оглянулся и увидел, что лидер спецгруппы Фан Cхуаньсюн вошёл внутрь.

– Шеф Фан, и вы здесь.

Лю Бинчжун поспешно подошёл и поприветствовал его. Хоть он и был заместителем городского бюро, но Фан Чуаньсюн находился здесь по полномочиям, возложенным на него департаментом полиции. Положение Фан Cхуаньсюн было даже выше, чем у директора Бюро общественной безопасности Цзяннаня, не говоря уже о заместителе директора.

Лю Бинчжун думал, что у него самая высокая позиция и он может всё контролировать, но ситуация тут же изменилась, когда появился Фан Cхуаньсюн.

Фан Чуаньсюн проигнорировал Лю Бинчжуна и сказал Цинь Хаодуну, – Брат Цинь, на этот раз ты мне очень помог. Я попрошу их наградить тебя после того, как мы закончим это дело.

Он сказал это искренне. Он был лидером спецгруппы. Фан Чуаньсюн очень переживал, так как знал о Золотом треугольнике, и наркотики уже были в Хуася, но он понятия не имел, как их найти.

Он был очень рад, когда услышал от Ван Цзяньфэна, что Цинь Хаодун обнаружил наркотики, поступающие в город Цзяннань. Он торопился, но попал в пробку.

Лю Бинчжун был ошеломлён. Он хорошо знал Фан Cхуаньсюна, как влиятельного и гордого человека. Он не был очень вежлив с директором но теперь, похоже, он очень зауважал молодого человека.

Цинь Хаодун сказал, – Брат Фан, меня бы арестовали, прибудь ты позже.

Он был не прочь воспользоваться возможностью, чтобы утереть нос Лю Бинчжуну, учитывая, насколько бюрократичен этот человек.

Фан Cхуаньсюн сказал, – Полегче, брат Цинь. Никто не смеет трогать тебя, пока я здесь.

После этого он повернулся к Лю Бинчжуну и спросил, – Директор Лю, вы были на собрании несколько дней назад? Теперь я отвечаю за уголовное подразделение города Цзяннань. Почему вы здесь отдаете приказы?

– Ну ... – Лю Бинчжун чувствовал себя неловко, но он всё равно должен был отвечать на этот вопрос, – Мне казалось, что их процедура неуместна…

Фан Cхуаньсюн прервал его, – Директор Лю, вы сказали, что их процедуры являются ненадлежащими. Но правильно ли то, что вы вмешиваетесь в дело?

– Эм…– холодный пот капал со лба Лю Бинчжуна. Положение Фан Cхуаньсюна было намного выше его, но ещё хуже, он был единственным, кто нарушал правила.

– Забудьте об этом. Давайте на этом закончим. Я сообщу руководителю позже, – Фан Cхуаньсюн подошёл к Ван Цзяньфэну и сказал, – Капитан Ван, вы можете начинать дело.

– Да сэр! – Ван Цзяньфэн ответил громко. Волнение в его груди давно прошло.

Фэн Тианда был в шоке, когда увидел, что такая большая поддержка, которой он заручился, была уже бессильна. Он задавался вопросом, как мальчик-жиголо встретился с такой большой шишкой, как Фан Cхуаньсюн.

Он снова посмотрел на Лю Бинчжуна и думал о следующем шаге, но Лю Бинчжун опустил голову и проигнорировал его.

Фэн Тианда не удивился, потому что Лю Бинчжуну нужно уже было спасать себя, не говоря уже о Фэн-Групп. Он может действительно потерять свою работу.

Ван Цзяньфэн и Налань Уся немедленно начали арестовывать рабочих, как приказал Фан Cхуаньсюн. Казалось, игра проиграна, но Мэй Те вдруг закричал, – Остановитесь! Или я всех здесь взорву!

Все взгляды устремились на Мэй Те, как только раздался крик. Он расстегнул рубашку, на его талии было много взрывчатки. Он держал в руке чёрный пульт дистанционного управления.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 98. Легендарный Мазохизм**

Глава 98. Легендарный Мазохизм

Все были в шоке от действий Мэн Те, вокруг все запаниковали. Хотя Фэн Тианда был с Мэн Те всё время, он тоже испугался, увидев столько взрывчатки на его поясе, поэтому он отпрыгнул в сторону.

Лю Бинчжун весь вспотел. Он был здесь, чтобы поддержать семью Фэн, потому что он верил словам Фэн Тианды, и думал, что Лин-Групп правда пытается подавить Фэн-Групп.

Но всё происходящее сегодня оказалось не таким простым, как выглядело на первый взгляд. Он начал свою карьеру в качестве обычного полицейского, поэтому был достаточно опытен, чтобы ещё в начале заподозрить неладное.

Его лицо побледнело, когда он думал о том, что только что сделал. Если бы в камнях действительно обнаружился наркотик, как и говорил Цинь Хаодун, он бы не смог вынести этого.

Все полицейские, в том числе Фан Схуаньсюн, тоже нервничали. Они думали, что смогут выполнить миссию одним ударом с таким количеством полицейских. Но то, что происходило сейчас, полностью превзошло их ожидания.

– Все, отойдите! Никому не стрелять без моего разрешения! – Фан Схуаньсюн показал отличную работу командира. Он был в шоке, но не запаниковал. Также он приказал своим товарищам отступить.

Мэн Те разразился высокомерным смехом, затем сказал, – Что теперь? Все испугались? Вот, что я вам скажу. У меня на поясе взрывчатка, и вам не нужно прятаться, потому что мы все взорвемся в небеса, если я нажму на эту кнопку, независимо от того, как далеко вы убежите.

Фан Схуаньсюн – Ты ещё умрёшь, как и мы все. Это никому не поможет. Теперь дай мне свой пульт, и мы сможем поговорить.

Мэн Те снова засмеялся и сказал, – Ты пытаешься обмануть меня, как ребёнка? У меня не будет моего козыря, если я отдам пульт.

– Что, чёрт возьми, ты делаешь?

Фан Схуаньсюн мог показаться расслабленным, но внутри он очень волновался. Он так хотел раскрыть дело, а теперь все его товарищи в опасности, их смерть была бы бессмысленой.

– Я очень спокойный человек, и теперь у меня есть две просьбы. Во-первых, дайте мне вертолёт и позвольте моим друзьям уйти; во-вторых, дайте мне мальчика-жиголо Цинь Хаодуна. Он посадил моего старшего брата в тюрьму, я должен убить его сегодня.

Именно тогда Цинь Хаодун понял, что бородатый молодой человек - младший брат Мэн Гана. Неудивительно, что он казался ему знакомым, потому что они были похожи.

Лицо Фан Схуаньсюна было очень мрачным. Происходящее было очень серьёзным. Он задумался на секунду и сказал, – Я согласен с первым, но нам нужно время, чтобы сообщить об этом нашему руководителю, чтобы получить разрешение на вертолёт.

– Но второе – категорично нет, – я не могу отдать вам брата Цинь.

Налань Уся почувствовала облегчение, услышав, что он сказал. Она сразу бы запротестовала, услышав согласие на второй пункт.

Цинь Хаодун молча кивнул. Вообще-то, он не особо беспокоился о Мэн Те, но Фан Схуаньсюн оказался хорошим другом.

– Ты правда думаешь, что я не нажму эту кнопку? – лицо Мэн Те исказилось. Он выглядел безумным и сказал, – Моя жизнь ничего не стоит. Теперь отдайте мальчика-жиголо, или мы умрём вместе.

Фэн Тианда находился ближе всего от Мэн Те. Если кнопка была бы нажата, Мэн Те умер бы первым, а он вторым.

Он все время боялся смерти, глядя на сверкающие приёмники на талии Мэн Те. Фэн Тианда торопливо сказал, – Мы всегда можем договориться, брат Мэн. Не будь импульсивным.

Мэн Те ответил, – С ними нечего вести переговоры. Мои родители умерли, когда я был ребёнком, и мой старший брат воспитал меня. Теперь мальчик-жиголо сажает его в тюрьму. Я должен убить его.

Сказав об этом, он закричал Фан Схуаньсюну, – Не вините меня в неразумности. Я даю вам одну минуту, чтобы отправить сюда мальчика-жиголо, или мы умрём вместе.

Фэн Тианда крикнул с другой стороны, – Просто отдайте мальчика-жиголо, иначе мы все умрём.

Налань Уся быстро подошла к Фан Схуаньсюну и сказала, – Шеф Фан, доктор Цинь пришёл сюда, чтобы помочь нам, мы не можем его отдать.

Ван Цзяньфэн добавил, – Да шеф Фан, мы должны позаботиться о безопасности доктора Цинь.

Лю Бинчжун сказал, – Парень сошёл с ума. А если он действительно нажмёт кнопку, если мы не дадим ему то, что он хочет? Слишком много людей погибнет или получит ранения. Мы говорим о более чем 100 людях!

Налань Уся сказала, – Бояться смерти бесполезно, потому что уже слишком поздно. Давайте погибнем вместе.

Ван Цзяньфэн прошептал, – Мы не можем отдать его. Как насчёт снайперов?

Миссия на этот раз была очень хорошо организована. Он поставил снайперов на высокогорье, прежде чем войти, в случае крайней необходимости.

Фан Схуаньсюн покачал головой и сказал, – Снайперы не будут работать. Они могут взорвать его голову, но никто не может быть уверен, что он не нажмет кнопку, прежде чем умрет. Это слишком рискованно.

Ван Цзяньфэн спросил, – Тогда что нам делать? Может, рискнём. Его бомба может быть поддельной, и я буду первым, кто его арестует.

– Нет, его бомба настоящая, – сказал инь Хаодун. Он чувствовал большую угрозу от Мэн Те, поэтому он был уверен, что бомбы на его талии были настоящими.

Он сказал Фан Схуаньсюну и другим, – Не волнуйтесь, если он хочет, чтобы я пошёл я ним, я пойду.

После этого он повернул назад и пошел к Мэн Те.

Налань Уся схватила его за руки и сказала, – Нет, ты не умрёшь ни за что.

Цинь Хаодун был так тронут тем, что девушка так схватила его, – Успокойся. Ему, возможно, просто нужно поболтать со мной.

– Это невозможно. Он обязательно убьёт тебя, – с тревогой сказала Налань Уся.

– Он всего лишь маленькая рыбка из Бирмы. Он не готов убить меня, – сказал Цинь Хаодун, отталкивая Налань Уся и направляясь к Мэн Те.

– Большая борода, я здесь, – он шёл и приветствовал Мэн Те с улыбкой, как будто это его старый пропавший друг.

– Парень ты посадил моего старшего брата в тюрьму. Я взорву твою голову, иначе мне будет стыдно за то, кто я есть!

Сказал Мэн Те держа в руках пульт от бомбы. Его правая рука потянулась за чёрным пистолетом, затем он поднял его, и протянул в лицо Цинь Хаодуну.

Все ещё больше занервничали, Цинь Хаодун был всего в четырех или пяти метрах от Мэн Те. Даже боги не смогли бы увернуться от пуль на таком коротком расстоянии.

В глазах Фэн Тианды промелькнуло волнение. Он так ненавидел Цинь Хаодуна, что хотел, чтобы Мэн Те прямо сейчас нажал на курок.

Налань Уся нервно смотрела в спину Цинь Хаодуна. Её сердце нервно билось, опуская и поднимая грудь.

Цинь Хаодун всё ещё улыбался. Он продолжал идти вперёд и говорил Мэн Те с улыбкой, – Твоя мама говорила тебе не играть с оружием? Отдай мне это прямо сейчас.

Люди были на нервах, они поопускали челюсти, услышав то, что он сказал. Все

задавались вопросом, не сошёл ли он с ума, потому что он попросил Мэн Те отдать ему пистолет, который был нацелен на его голову.

Фан Схуаньсюн и остальные были в шоке, все не понимали, что делает Цинь Хаодун.

Пока все об этом думали, произошло то, что сразило присутствующих снова.

Мэн Те передал свое оружие Цинь Хаодуну, как тот приказал.

– Боже. Что происходит? – Ван Цзяньфэн сильно потёр глаза, он не мог поверить в увиденное.

– Налань Уся широко открыла рот и смотрела на всё раскрытыми глазами. Она понятия не имела, как Цинь Хаодун сделал это. Он знал большого бородатого парня? Это было невозможно. Ненависть, проявленная Мэн Те, была ведь реальной.

Цинь Хаодун взял пистолет и сказал Мэн Те, – И этот пульт, дай его мне.

После того, как он сказал это, Мэн Тай отдал ему пульт, как послушный ребёнок.

Цинь Хаодун взял пульт и положил его на необработанный драгоценный камень. Затем он разбил его пистолетом.

После того, как он решил угрозу взрыва, он бросил пистолет Налань Уся, а затем схватил Мэн Те за бороду, раздался громкий звук сильного удара.

– Ублюдок. Пытаешься играть жёстко в Хуася? Приставил пистолет к моей голове? Пытался отомстить мне за твоего брата ...

Зрители были ошеломлены, потому что эта сцена была слишком странной. Мэн Те, который был таким жестоким, вручил свой пистолет, а затем пульт. Теперь его избивали, как собаку. Какой легендарный мазохизм!

Мэн Те проснулся от манипулирования разумом после сильного удара Цинь Хаодуна. Он хотел сопротивляться, но шансов больше не было.

Фан Схуаньсюн первым понял это. Он громко приказал, – Арестуйте его сейчас же!

Ван Цзяньфэн и Налань Уся взяли на себя инициативу и арестовали Мэн Те, его товарищей и членов группы Фэн, включая Фэн Тианду.

Фэн Тианда оказался в наручниках после своей борьбы. Он крикнул Лю Бинчжуну, – Помогите! Дядя Лю!

Лю Бинчжун повернул назад и вышел с выставочной площадки. То, что произошло сегодня, было слишком серьёзным, и он был уверен, что он от этого тоже не уйдет. Теперь ему нужно было найти решение для себя, думать о Фэн Тианде он мог в последнюю очередь.

Видя, что на Мэн Те и Фэн Тианду надели наручники, их товарищи тоже перестали сопротивляться. Все они были посажены в патрульную машину.

Налань Уся подошла к Цинь Хаодуну. Она выглядела глубоко обеспокоенной и спросила, – Как ты? Ты в порядке?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Я в порядке. Но я не наслаждался ударом, потому что у него была очень густая борода.

Налань Уся спросила, – Как ты это сделал?

– О чём ты говоришь? Ты что не знаешь как бить?

– Я не об этом говорю. Я спрашиваю, как ты заставил Мэн Те передать его пистолет и пульт управления?

Цинь Хаодун не хотел рассказывать о манипулировании разумом, поэтому он сказал ей со своей дерзкой улыбкой, – Я тоже не знаю. Я попросил об этом, и он дал мне всё. Может быть, это потому, что я слишком красивый.

– Хватит чушь нести, – Налань Уся не поверила, но больше не стала спрашивать, потому что, что ещё мог сказать Цинь Хаодун.

Фан Схуаньсюн подошёл и взял за руку Цинь Хаодуна. Он взволнованно сказал, – Брат Цинь. Сегодня ты мне очень помог. Я не знаю, чем всё это закончилось бы, если бы ты не справился с Мэн Те.

Цинь Хаодун ответил, – Всё в порядке. Это просто как кусок пирога.

То, что произошло сегодня, не было сложным для его уровня.

Всё было улажено. Площадка для выставки необработанных драгоценных камней Фэн-Групп была опечатана. Ван Цзяньфэн направил сюда техников, чтобы забрать все эти искусственные необработанные камни, напичканные наркотиками.

Налань Уся остановила Цинь Хаодуна, когда он собирался уходить.

– Все проблемы решены, и у тебя уже не будет времени купить мне обед. Почему ты меня тянешь?

– Приди в криминальное отделение и помоги с допросом.

Налань Уся, безусловно, не отпустила бы Цинь Хаодуна. Они будут в десять раз эффективнее с ним.

Цинь Хаодун сказал, – Мэм. Моя услуга была бесплатной, но вы не можете просто так ею пользоваться.

Налань Уся ответила, – Всё нормально, если ты не хочешь идти, но ты должен рассказать мне секрет, как ты заставил Мэн Те сдать пистолет.

– Забудь об этом, я пойду с тобой. Я из тех граждан, которым нравится сотрудничать с полицией.

Цинь Хаодун отправился в криминальное отделение вместе с Налань Уся. Он был здесь главным образом потому, что хотел узнать, не участвовал ли Фэн Тианда в сделке с наркотиками. Фэн-Групп пришлось бы уничтожить, вырвав с корнем, если бы они были вовлечены в сделки с наркотиками, что, безусловно, было бы хорошей новостью для Лин-Групп.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 99. Приглашённый Певец**

Глава 99. Приглашённый Певец

В комнате для допросов криминального отделения города Цзяннань, Фэн Тианда сидел уже очень порядочным, заключённым в наручники, на железном стуле, перед ним сидели Налань Уся и Цинь Хаодун.

Цинь Хаодун улыбнулся Фэн Тианде и сказал, – Молодой мастер, вот и мы. Мы столько виделись, но так нормально и не поговорили. Сейчас прекрасное время чтобы наверстать упущенное.

– Ты… мальчик-жиголо. Я ничего не расскажу, после того, что ты со мной сделал, – сказал Фэн Тианда. Затем он закричал на Налань Уся, – Отпусти меня! Я из семьи Фэн. Ты не можешь так поступать со мной!

Налань Уся ударила по столу и предупредила, – Фэн Тианда, семья Фэн будет изгнана из Цзяннаня, если сегодняшний результат покажет, что ты вовлечён в дело. Прекрати строить тут из себя господина.

Фэн Тианда сказал, немного растерявшись, – Я не знаю о чём ты говоришь. Мы лицензированные бизнесмены, и мы никогда не идём против закона. Мэн Те был из Бирмы, и я понятия не имел, что у него были бомбы.

Налань Уся сказала, – Даже если Мэн Те не имеет к тебе никакого отношения, в необработанных драгоценных камнях Фэн-Групп содержится большое количество наркотиков, в которых, по оценкам наших экспертов, находится более 1000 килограммов веществ.

– Ты хоть представляешь, что означает 1000 килограммов? Мы говорим о героине, а не о муке. Ваша семья умрёт за это 1000 раз.

– Что ... что? Это невозможно. Наверное, это вы устроили эту охоту на ведьм, вместе с Лин-Групп. Как могут в драгоценных камнях содержаться наркотики?

Фэн Тианда был так напуган, что весь вспотел. Он сразу перестал быть таким высокомерным, ведь он был не дурак. Он понимал, что означает 1000 килограммов наркотиков, о которых говорила Налань Уся, и что это значило для Хуася.

– Это бред. Почему ты такой упрямый? Мы абсолютно беспристрастны в рассмотрении дела, и это не имеет никакого отношения к Лин-Групп.

Фэн Тианда закричал в страхе, – Это несправедливо! Это так несправедливо по отношению ко мне! Моя семья и так была слишком занята, занимаясь легальным бизнесом, зачем нам прикасаться к наркотикам?

– Это достаточно справедливо для Фэн-Групп. Мы проясним это. Правда выйдет на поверхность. Теперь тебе нужно сотрудничать с нами для проведения расследования.

– Я всё сделаю, всё сделаю, – кивал Фэн Тианда без остановки.

Налань Уся сказала, – Тогда скажи нам. Что происходит с этими нефритовыми драгоценными камнями? Откуда взялись наркотики?

Фэн Тианда ответил, – Вообще-то, эти камни были не нашими.

Налань Уся нахмурилась, и сказала, – Фэн Тианда, тебе должно быть понятно, что эти необработанные нефритовые камни были включены в Фэн-Групп, нет смысла это отрицать.

– Я и не отрицаю. Вы должны мне верить, – нервно объяснял Фэн Тианда, – Я признаю, что эти необработанные нефритовые камни были на выставочной площадке Фэн-Групп, но они не принадлежали нам.

– Три дня назад наш деловой партнер Чжоу Тяньху позвонил мне. Он главарь Нефритовой банды. Он сказал мне, что у него есть партия товаров, которые необходимо перевезти. Потом он попросил семью Фэн о помощи и попросил меня посотрудничать. После завершения миссии мы получили бы скидку 80% на весь необработанный нефритовый камень, который бы импортировали из Бирмы в будущем.

– Фэн-Групп это обходится в миллиарды долларов на импорт. Мы могли много сэкономить, получив скидку 80 % .Предоставить им площадку для транзита было несложно, поэтому я согласился.

– Вскоре эти необработанные драгоценные камни были перевезены из Бирмы в город Цзяннань двумя партиями и хранились на выставочной площадке Фэн-Групп. Мэн Те прибыл с этими камнями, и он полностью отвечал за камни. Мне не разрешалось принимать участие.

Налань Уся спросила, – Ты когда-нибудь думал о том, что с камнями что-то не так?

Фэн Тианда говорил с невинным выражением лица, – Мне это никогда не приходило в голову. Я столько лет был в бизнесе камней, но никогда не слышал, чтобы кто-то прятал там наркотики.

Налань Уся повернулась строго и сказала, – Фэн Тианда, какой умный способ дистанцироваться от дела! Ты говоришь, что Фэн-Групп не имеет никакого отношения к наркотикам?

Фэн Тианда ответил, – Да, мы не имеем никакого отношения к этому. Мы были обмануты Чжоу Тяньху.

Налань Уся посмотрела на Цинь Хаодуна, когда спрашивала это, потому что не была уверена, говорит ли Фэн Тианда правду.

Цинь Хаодун улыбнулся Фэн Тианде и сказал, – Молодой человек, разве ты не зять Чжоу Тяньху? И он подставляет тебя?

Фэн Тианда чувствовал себя таким подавленным, думая о своей сумасшедшей подруге Чжоу Цуйцуй и о тех прекрасных девушках, которые окружали Цинь Хаодуна. Он смотрел на Цинь Хаодуна и молчал.

Цинь Хаодун перестал давить на Фэн Тианду, вместо этого он применил завораживающее сознание и повторил тот вопрос, который только что задала Налань Уся.

Он был немного разочарован, потому что Фэн Тианда дал тот же самый ответ. Парень не лгал, его подставил Чжоу Тяньху.

Оказалось, что Нефритовая банда была второстепенным игроком огромного дела с наркотиками. Чжоу Тяньху воспользовался выставкой необработанных нефритовых драгоценных камней Фэн-Групп и перевёз камни в Хуася, он искал возможности продать их.

Если это была правда, Фэн-Групп приходилось брать на себя часть обязанностей, но этого было недостаточно, чтобы их уничтожить.

Цинь Хаодун надеялся, что Фэн Тианда будет замешан в этом деле, это было бы выгодно для Лин-Групп.

Он бы мог манипулировать Фэн Тиандой, чтобы тот дал фальшивые показания, уничтожив тем самым Фэн-Групп, но он не хотел этого делать, потому что был Императором Зелёного Леса.

Позже он допрашивал Мэн Те, и нескольких других крупных преступников с Налань Уся. Их ответы были почти такими же, как и то, что сказал Фэн Тианда.

Хотя дело не уничтожило Фэн-Групп, но оно было приостановлено. Лю Бинчжун потерял работу заместителем директора. Последовавшие за этим инциденты действительно подорвали репутацию семьи Фэн.

Затем Цинь Хаодун покинул криминальное отделение, так как ему нужно было отправляться на концентр посвященный финалу конкурса песен малышки. Он не мог опоздать на него.

Лин Момо тоже очень серьёзно отнеслась к конкурсу сегодня вечером. Она отменила всю свою работу, и готовилась пойти на соревнование с Цинь Хаодуном и малышкой.

Они взяли Ван Цзяни и прибыли в художественный музей Цзяннаня.

Когда они вышли из машины, Цинь Хаодун с удивлением обнаружил, что Ван Хунбин и его семья по стечению обстоятельств, ждали у ворот. На этот раз они выглядели иначе, потому что вокруг не было телохранителей, и вместо этого рядом с ним стоял человек в больших солнечных очках и яркой одежде. Цинь Хаодун некоторое время пытался понять мужчина это или женщина.

Цинь Хаодун улыбнулся Ван Хунбину и спросил, – Мистер Ван, приветствуете нас всей семьей?

Ван Хунбин посмотрел на Лин Момо, которая выглядела великолепно и на малышку в руках Цинь Хаодуна. Он не мог не завидовать идеальной семье.

Он сказал, – Цынь… я здесь, чтобы сказать тебе, что мой сын будет победителем сегодня.

Цинь Хаодун улыбнулся и ответил, – Почему ты так уверен? Ты снова подкупил судей?

– Это не обязательно, – Ван Хунбин указал на молодого человека рядом с ним и гордо сказал, – Посмотри, кто это.

Всё внимание людей было приковано к молодому человеку, после его слов. Молодой человек выглядел гордым и снял очки, обнажив свое светлое лицо. Выражение лица Ван Цзяни резко изменилось, когда она увидела лицо мужчины.

Цинь Хаодун не знал, что происходит, поэтому он спросил Ван Хунбина, – Кто это? Я должен догадаться или ты мне сам скажешь. Извини, но я не знаю его.

Выражение лица молодого человека изменилось, и он спросил, – О чем ты говоришь? Это - несомненно я.

Он сказал это сердито, но довольно глупо.

Ван Хунбин сказал, – Это большая звезда из города Цзяннань Цао Бэйбэй. Я не верю, что ты его не знаешь.

Цинь Хаодун не притворялся. Он даже не знал Оуян Шаньшань. Откуда он мог знать Цао Бэйбэя? Он повернулся к Лин Момо и Ван Цзяни и спросил, – Кто такой Цао Бэйбэй? Он знаменит?

Лин Момо была слишком занята, чтобы следить за знаменитостями, но Ван Цзяни достаточно знала о Цао Бэйбэе, поэтому она сказала, – Он очень знаменитый. Он родился в Цзяннане, и несколько его песен стали вирусными в прошлом году. Теперь он был второй звездой в Хуася.

Цинь Хаодун слегка кивнул. Он совсем не возражал, потому что вторая звезда едва ли могла заинтересовать его.

Ван Хунбин сказал, – Видишь? Теперь вы видели, насколько могущественными может быть семья Ван. Большая звезда Цао Бэйбэй сегодня станет приглашённым певцом моего сына. Мой сын никогда не проиграет с такой помощью.

– Человек человеку волк. Я могу позволить себе потратить 200 000 юаней, чтобы пригласить певца для моего сына, а вы нет. У вас может быть несколько телохранителей, но победителем должен быть мой сын, независимо от того, на сколько, хороша твоя дочь, вы ведь не можете себе позволить известного певца.

Ван Хунбин смотрел с презрением и вошёл с Цао Бэйбэем и другими. Он думал, что Цинь Хаодун не сможет соперничать с семьёй Ван, несмотря на его бизнес телохранителей.

Лин Момо повернулась и посмотрела на Цинь Хаодуна, – Что это значит? Приглашённый певец?

В прошлый раз её здесь не было, поэтому она не была уверена в правилах.

Ван Цзяни объяснила Цинь Хаодуну всю роль приглашённого певца и с тревогой и посмотрела на него, – Доктор Цинь, у Цао Бэйбэя репутация в городе Цзяннань, которая может определенно повлиять на решение. Возможно, Ван Гуань станет победителем.

Казалось, что Цинь Хаодуну всё равно. Он сказал, – Ничего страшного. Это просто женоподобный мужчина. Тан-Тан никогда не займёт второе место, пока я здесь.

Лин Момо жаловалась, – Почему ты не сказал мне об этом раньше? Лин-Групп знает довольно много первоклассных звёзд в стране. Я могла бы позвать сюда кого-нибудь, чтобы спеть с малышкой.

Ван Цзяни сказала, – Доктор Цинь, разве ты не сказал, что найдёшь певца для Тан-Тан? Где он?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Не беспокойся, я всё устроил.

Малышка спросила, – Папа, а кто приглашённый певец, которого ты нашёл для меня?

– Это секрет. Ты узнаешь потом, и удивишься.

Цинь Хаодун сказал это, держа в руках малышку, и вошёл в зал.

Вскоре конкурс начался. В конкурсе участвовало десять детей, а Ван Гуань выступал девятым. Малышка была десятой.

Зрители были в восторге от приглашённых певцов. У первых восьми детей были свои певцы, приглашённые их родителями. Артисты были в основном профессиональными певцами, но они были гораздо менее известны, чем Цао Бэйбэй.

Аудитория закричала, когда Ван Гуань и Цао Бэйбэй вышли на сцену рука об руку. Цао Бэйбэя очень уважали в Цзяннане.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 100. Настоящая Дива**

Глава 100. Настоящая Дива

– О боже, чей это ребёнок? Они пригласили Цао Бэйбэя как приглашенного певца? Он так хорошо поёт ...

– Цао Бэйбэй, я большой его поклонник ...

– Цао Бэйбэй, я люблю тебя!

Присутствие Цао Бэйбэя подняло настроение публике. Ван Хунбин посмотрел на Цинь Хаодуна. Он был очень горд.

Цинь Хаодун молча покачал головой. Пол парня казался непонятным, но его имя было хорошо известным.

На сцене Цао Бейбэй и Ван Гуань спели «Мамы лучшие на свете». Цао Бэйбэй был профессиональным певцом. Он хорошо пел и помог восполнить недостатки Ван Гуаня своими хорошими навыками.

Как только песня закончилась, в зале раздались аплодисменты. Аудитория, особенно поклонники Цао Бэйбэя, была взволнована, и все никак не могли успокоиться.

После выступления, Цао Бэйбэй держал Ван Гуаня за руку и махал рукой поклонникам. Он вёл себя как настоящая звезда.

– Я уже знаю ответ. Победителями должны стать Цао Бэйбэй и этот ребёнок.

– Даже Цао Бэйбэй здесь. Судьи определённо сделали бы их победителями.

– Вне зависимости от того, как хорошо споёт следующий участник, он точно не сможет выступить лучше Цао Бэйбэя.

Лин Момо и Ван Цзяни расстроились, услышав такие слова. Они думали, что малышка вряд ли сможет выиграть.

– Цинь Хаодун, где приглашенный певец, которого ты нашёл для дочери? Почему я его не вижу? Ты что забыл об этом?

Ван Цзяни возмущалась и добавила, – Да. Последнее выступление уже закончилось. Почему шоу Тан-Тан ещё не началось? Ты правда забыл об этом?

Аудитория зашумела, – Что происходит? Я помню, есть ещё один ребенок. Почему она ещё не начала?

Ма Хун сказал с гордым лицом, – Наверное, они просто сдались, увидев выступление моего сына и оценку судей.

Ван Хунбин держал Ван Гуаня и гордо сказал, – Этого не может быть. Наш сын - победитель, но у них всё ещё есть второе и третье места, за которые нужно бороться. Девочка всё равно выйдет на сцену.

Когда все были озадачены, ведущий взял микрофон и вышел на сцену. Он сказал зрителям, – Не волнуйтесь. Таинственный приглашённый певец примет участие этом шоу. Нам нужно подготовить сцену, но это будет не долго. Мы скоро будем готовы.

Зрители были заинтригованы после сказанных слов. Присутствие Цао Бэйбэя сегодня уже стало неожиданностью. Теперь, когда ведущий сказал, что есть ещё один загадочный певец, все задавались вопросом, кто же это мог быть.

Ма Хун фыркнула и сказала, – Даже не пытайтесь навести здесь ажиотаж. Никто не может быть более крупной звездой, чем Цао Бэйбэй.

Ван Хунбин сказал, – Правильно. Мальчик-жиголо - не более чем лидер у этих телохранителей. Он такой выскочка, а не имеет возможности пригласить больших звёзд.

Лин Момо посмотрела на Цинь Хаодуна с озадаченным взглядом и спросила, – Что за таинственный приглашённый певец? Что ты сделал?

Цинь Хаодун улыбнулся и ответил, – Просто подожди. Ты скоро всё узнаешь.

– Не нужно таких интриг, – Лин Момо закатила глаза и посмотрела на сцену.

В то же время ведущий объявил, – Давайте пригласим участника номер десять подняться на сцену.

Цинь Хаодун поцеловал малышку в щёку и сказал, – Тан-Тан, не переживай. Ты победишь.

Малышка выглядела спокойной и сказала, – Папа, мама, я сделаю всё возможное!

После этого она поднялась на сцену. Сегодня она была в белом костюме принцессы с красной заколкой для волос. Она правда была похожа на принцессу, выходящую из сказки. Красивый наряд сразу завоевал громкие аплодисменты, как только она поднялась на сцену.

– И что, что она милая. Она всё равно не сможет сравниться с нашим сыном, – завидовала Ма Хун красивой девочке.

– У неё нет приглашённого певца, она не сможет победить, даже если очень хорошо споёт, и не сможет быть лучше, чем Цао Бэйбэй. Наш сын точно победит.

Свет на сцене внезапно зажёгся после того, как Ван Хунбин сказал это. Всё внимание людей захватил занавес с правой стороны сцены.

Зрители не могли видеть, что находится за занавесом, но казалось, что сзади проглядывает пианино, за которым сидит женщина. Женщина хорошо выглядела, и носила длинные волосы. Хотя между ними была ткань, люди чувствовали её элегантность.

– Кто это? Это таинственная приглашённая певица?

– Кто она? Она такая красивая.

– Как ты это понял? Ты даже не видел её лица. Но она определённо привлекает внимание.

Лин Момо сказала Цинь Хаодуну, – Это певица для Тан-Тан?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Да, это она. Я не мог забыть про конкурс Тан-Тан, он слишком важен для меня.

Ван Цзяни спросила, – Кто она? Она звучит знакомо.

– Не волнуйся. Я же сказал, что она таинственный гость, тайны не будет, если я скажу тебе.

После того, как Цинь Хаодун сказал это, шоу началось. Малышка взяла микрофон и произнесла, – Я участник номер 10. Моя песня сегодня называется «Рядом с цветами, под луной».

– Должно быть, маленькой девочке понадобилось много смелости, чтобы спеть одну из песен Оуян Шаньшани.

– Это песня Оуян Шаньшани. Мне она очень нравится, но я не уверена, что маленькая принцесса сможет также хорошо её спеть.

Женщина за занавесом начала играть после того, как Тан-Тан сказала это. Мелодия шла, это точно было вступление «Рядом с цветами, под луной».

Малышка счастливо пела. Её голос был сладким, а темп - идеальным. Как только она начала петь, зрители зааплодировали.

Ван Цзяни восхищалась шоу и сказала, – У Тан-Тан действительно талант. Она смогла так хорошо спеть эту песню в столь юном возрасте. Это действительно тяжело. Но она ещё немного маленькая для такой взрослой песни.

Цинь Хаодун сказал, – Не волнуйся. У нас же ещё есть приглашённая певица.

В этот момент за занавесом раздался красивый голос. Голос сочетался идеально с пением малышки. Это было похоже на слияние голоса ангела и зрелой привлекательности. Её пение восполнило недостатки, о которых говорила Ван Цзяни.

– Боже! Как это красиво, – воскликнула она, раскрыв рот. Немного посомневавшись, Ван Цзяни отвела Цинь Хаодуна и спросила, – Кто она? Она так хорошо поёт. Почти как Оуян Шаньшань.

Зрители наградили исполнителей восхищёнными аплодисментами, всё были удивлены, как и Ван Цзяни.

Ма Хун прошептала Ван Хунбину, – Похоже, мальчик-жигало нашёл певицу, ещё и хорошую. Кажется победа нашего сына под угрозой.

Ван Хунбин сказал, – Не о чем беспокоиться. Пение здесь не так важно. Какая разница, насколько знаменита эта певица, может ли она быть более знаменитой, чем звезда Цао?

– Ты права, но репутация важнее всего. Некоторые из судей здесь поклонниками Цао Бэйбэя, и они точно дадут нам высокий балл.

Ма Хун кивнула. Она не могла не согласиться с Ван Хунбином, но не заметила Цао Бэйбэя, который смотрел на певицу на сцене. Он выглядел совершенно ошеломлённым.

Девушка и ребёнок пели на сцене всё лучше и лучше. Они так хорошо дополняли друг друга. Дойдя до первого припева, загадочная певица встала с места. Она подняла свои светлые руки и потянула занавес. Затем она поднялась на сцену.

Когда она отодвинула занавес и показала себя, сначала зрители молчали, а затем все вдруг встали, крича и аплодируя.

– Оуян Шаньшань! Не может быть! Она мой кумир. Наконец-то я вижу её. Мое сердце сейчас выпрыгнет! Я сойду с ума!

– Это действительно Оуян Шаньшань. Я говорил вам, что никто не может петь эту песню лучше, чем она ...

– Оуян Шаньшань, я люблю тебя, я люблю тебя …

Настроение зрителей в большом зале взлетело до потолка. Все зрители сходили с ума от Оуян Шаньшань.

Ван Цзяни схватила Цинь Хаодуна за руку. Она впилась в него ногтями, будучи очень взволнованной. Ван Цзяни сказала, – Это действительно Оуян Шаньшань! Как ты это сделал? Неудивительно, что мне не нужно было никого искать для Тан-Тан. Никто не может сделать это лучше, чем Оуян Шаньшань.

Лин Момо не была одной из поклонников её творчества, но хорошо знала репутацию Оуян Шаньшани. Она была поражена теми автографами добытыми Цинь Хаодуном, но ещё больше она удивилась, что он пригласил Оуян Шаньшань сюда.

Оуян Шаньшань была одной из самых популярных звёзд в Хуася и признанной дивой. Её уровень был выше, чем у Цао Бэйбэя. Такая большая звезда, как она, никогда не будет посещать мероприятия, которые ей не нравятся, сколько бы ей ни платили. Никто не представлял, как Цинь Хаодун сделал это.

Самым спокойным в зале был Цинь Хаодун. Он позвал Оуян Шаньшань как только узнал, что малышке нужно с кем то выступать. Оуян Шаньшань относилась к Цинь Хаодуну как к своему благодетелю и никогда бы не отказала ему в такой услуге. Она пришла сюда довольной.

Ван Хунбин и Ма Хун были ошеломлены. Они использовали все возможные связи и заплатили 200 000 юаней за Цао Бэйбэя. Иначе он бы не явился в качестве приглашённого певца для ребёнка.

Они думали, что большие деньги определенно приведут Ван Гуаня к первой позиции в конкурсе. Но дива Оуян Шаньшань вышла и разбила вдребезги их фантазии.

Аудитория сходила с ума, но это мало влияло на выступающих на сцене. Малышка была взволнована, когда увидела Оуян Шаньшань. Она старалась петь как можно лучше. Две красавицы исполняли лучшую песню.

Когда они закончили петь, аплодисменты зрителей были невероятными. Люди устремились на сцену как сумасшедшие, потому, что хотели сфотографироваться с Оуян Шаньшань. Даже Цао Бэйбэй, который сидел рядом с Ван Хунбином, бросился к ней.

К счастью, организаторы полностью подготовились к этому. Десятки телохранителей стояли на сцене, словно стена, пытаясь защитить Оуян Шаньшань. Чэнь Фугуй и ещё один восьмиуровневый телохранитель окружили Оуян Шаньшань и малышку.

– Пожалуйста, успокойтесь. Конкурс ещё не закончен, пожалуйста, займите свои места ...

Зрители, наконец, успокоились. Но всё ещё смотрели на Оуян Шаньшань восхищёнными глазами. Они вернулись на свои места и ждали подсчёта баллов.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 101. Счастливый момент**

Глава 101. Счастливый момент

Судьи были заняты, после выступления участников.

– Нужно ли что-то считать? Девочка должна быть победительницей.

– Да, именно она. Я пойду поговорю с судьями, если она не победит.

– Чей это ребёнок? Её родители, должно быть, так гордятся тем, что с ней пела Оуян Шаньшань. Я никогда не мечтал увидеть такую диву на подобном конкурсе.

– Да, я слышал, что плата за выступление Оуян Шаньшани была не менее двух миллионов. Бог знает, как сильно цена выросла за это время.

– Ты такой сноб. Дело не в деньгах, Оуян Шаньшань никогда не сделала бы этого из-за денег. Как насчёт того, чтобы я дал тебе два миллиона, и ты пригласил её спеть со мной песню?

Хотя судьи ещё не объявляли своего итогового решения, все уже понимали, кто будет победителем. Очевидно, что им дожна быть Тан-Тан. Она была прекрасной певицей и хорошо выступила с Оуян Шаньшань. Они были отличной командой, которая спела безупречно.

Поклонники Оуян Шаньшани в зале подняли бы в бунт, если бы победителем была не малышка. Ни один судья не пошёл бы на такой риск.

Результаты быстро объявили. Главный судья поднялся на сцену, чтобы объявить итоговый рейтинг сегодняшнего конкурса. Малышка победила, как все и ожидали. Ван Гуань смог набрать много баллов, из-за репутации Цао Бэйбэя, но он всё ещё был на втором месте.

Услышав результат, Ван Гуань сразу заплакал. Он потянул за волосы Ван Хунбина и закричал, – Папа, я не смог. Ты сказал, что я смогу стать победителем, в этом конкурсе, потому что я один из семьи Ван, тогда почему я выиграл второй приз и почему Тан-Тан победила?

Прежде чем Ван Хунбин что-то ответил, сидевшая рядом с ним аудитория начала обвинять их.

– Что вас ещё не устраивает? Вы бы не выиграли второе место без помощи Цао Бэйбэя.

– Это правда. Я не знаю, как ты пробился в финал со своим пением…

– Может вы и позвали Цао Бэйбэя, но у неё была Оуян Шаньшань. Вы вообще не сочетались в пении. Почему вы всё ещё жалуетесь?

– Ты не лучше неё в пении, и твой отец не смог пригласить лучшего гостя, чем у неё. Вы можете остановить это сравнение ...

Эти обвинения и критика действительно смутили семью Ван. Они нервно покинули конкурс до начала церемонии награждения.

Но их уход не был большой потерей, аудитория ликовала. Зрители бросились на сцену до того, как Оуян Шаньшань и малышка покинули церемонию награждения. Люди плотно окружили их. Всё было настолько хаотично, что Оуян Шаньшани пришлось держать малышку на руках.

Несколько репортеров с камерами на плечах бросились вперёд, пользуясь редкой возможностью взять интервью у Оуян Шаньшани.

– Мисс Оуян, я хотел бы спросить вас, сколько вам заплатили за то, что вы здесь были в качестве приглашённого певца? Цена заоблачная?

Вопрос репортера вызвал интерес других людей, потому что они думали, что Оуян Шаньшань воспользуется возможностью, чтобы заработать, учитывая уровень конкурса.

Оуян Шаньшань привыкла к такой картине, поэтому она спокойно ответила, – Вы неправильно поняли. Я здесь сегодня из-за дружбы. Я не взяла ни копейки.

– Что? Ни копейки? Как это возможно?

Толпа снова зашумела. Репортер продолжил, – Мисс Оуян, говорят, что ваша оплата за выступление превышает один миллион. Что привело вас сюда, как вы стали приглашённым певцом для девочки бесплатно?

Прежде чем Оуян Шаньшань смогла ответить, другой репортер, который выглядел любопытным, добавил, – Мисс Оуян, эта маленькая девочка такая красавица, вы так похожи друг на друга. Это ваша скрываемая дочь?

Другие звёзды просто сошли бы с ума, если бы им задавали такие вопросы, но Оуян Шаньшань выглядела очень спокойной, и ответила, – Мы похожи друг на друга, потому что мы красивые. Мне не повезло быть её мамой. У неё уже есть родители.

Малышка добавила, – У Тан-Тан есть папа и мама.

После того, как она сказала это, она протянула свои пухлые ручки и показала на Цинь Хаодуна и Лин Момо.

Теперь всё внимание привлекли Лин Момо и Цинь Хаодун. Люди видели идеальную пару, стоящую вместе, и думали про себя, что неудивительно, что девочка была такой хорошенькой, ее родители тоже были очень красивыми.

Шаньшань воспользовалась случаем и отправилась к Цинь Хаодуну под защитой Чэнь Фугуя и других. Она отдала ему малышку.

Цинь Хаодун взял Тан-Тан и сказал, – Спасибо за твою помощь сегодня.

Оуян Шаньшань ответила, – Мы слишком близки, чтобы благодарить друг друга, и плюс, я должна поблагодарить тебя в первую очередь.

Её слова были искренними и от всего сердца. Цинь Хаодун тоже чувствовал, что она была права. Но это вызвало интерес у репортеров, и они задались вопросом, каковы отношения между Оуян Шаньшань и этим красивым парнем.

– Мисс Оуян, мы можем спросить, какие у вас отношения с этим джентльменом?

– Мы хорошие друзья, – ответила Оуян Шаньшань.

– Просто друзья? Какой друг получает такую большую поддержку?

– Во-первых, это небольшое одолжение. Более того, мы на самом деле очень близкие друзья.

Оуян Шаньшань знала, что эти репортеры никогда не забудут об этом. Чем больше она будет говорить, тем больше сплетен будет расти. Итак, она попрощалась с Цинь Хаодуном, а затем ушла под конвоем Фугуя и других телохранителей.

Но она не подозревала, что даже в этом случае сплетни быстро распространятся по Интернету и займут заголовки развлекательной части на некоторых веб-сайтах, заявив, что у большой звезды Оуян Шаньшань уже была скрываемая дочь.

Конкурс закончился. Цинь Хаодун и Лин Момо уехали с малышкой. Они не пошли сразу домой, а вместо этого отправились в западный ресторан, чтобы отпраздновать.

Семья была очень счастлива, потому что малышка стала победительницей. Цинь Хаодун заказал много вкусной еды, а Лин Момо заказал бутылку красного вина.

Наполнив их бокалы, Лин Момо выпила за Цинь Хаодуна, – Большое спасибо тебе за то, что ты сделал сегодня для Тан-Тан. Ты лучший родитель, чем я.

Цинь Хаодун сказал, – Почему ты так говоришь? Я её отец, и это то, что я должен делать.

Лин Момо немедленно замолчала. Слова Цинь Хаодуна напомнили ей о ночи пять лет назад, когда мужчина дал ей Тан-Тан, а затем исчез. С тех пор она никогда не слышала о нём.

Она вздохнула и подумала, что, возможно, этот человек был для неё Божьей компенсацией. Он был выдающимся, и был так мил с Тан-Тан, даже лучше, чем её настоящий отец.

Цинь Хаодун, казалось, прочитал её мысли. Он сказал, – Давай, давай выпьем.

Лин Момо подняла стакан и опустошила его. Казалось, что она пыталась проглотить горечь прошлого с вином.

Малышка ела свой любимый фруктовый салат. Когда она увидела, как они пьют, она подняла напиток в руке и сказала, – Папа, мама, я тоже хочу так пить.

Цинь Хаодун снова наполнил два стакана и как будто коснулся стакана малышки. Затем он сказал, – Хорошо, давайте праздновать. Тан-Тан была победительницей сегодня и будет большой звездой в будущем.

Трое выпили после тоста. Затем зазвонил телефон Лин Момо.

Она ответила на звонок и спросила Цинь Хаодуна с растерянным лицом, – Выставочный центр необработанных драгоценных камней Фэн-Групп запечатан, ты в этом замешен?

Лин Момо была очень удивлена, когда услышала новости. Фэн-Групп были довольно влиятельны в Цзяннане, и было почти невозможно, чтобы их запечатали. Она знала, что Цинь Хаодун сегодня ходил туда, поэтому спросила его, когда услышала, что случилось.

– В некоторой степени, – сказал Цинь Хаодун. Затем он рассказал о том, что произошло сегодня, и, наконец, добавил, – Теперь дело прояснилось. Фэн-Групп не знали ничего об этих наркотиках. Они могут понести некоторые потери, но для них это не имеет большого значения, а жаль.

– Этого достаточно, – Лин Момо была очень тронута, когда узнала, что Цинь Хаодун встретится лицом к лицу с оружием торговца наркотиками и с бомбой Мэн Те. Её глаза наполнились слезами.

Она глубоко вздохнула и сказала, – Спасибо.

Цинь Хаодун ответил – За что? Ты моя женщина, Тан-Тан - моя дочь. Это всё, что я должен делать как член семьи.

Малышка жевала стейк и согласилась с тем, что сказал Цинь Хаодун, и сказала, – Да! Да! Мы семья!

Лин Момо была так довольна, увидев счастливое лицо своей дочери, и она думала о том, что именно этот мужчина перед её глазами принес всё это.

Когда она подумала о сегодняшнем конкурсе, она снова спросила, – Ты не сказал мне, как пригласил Оуян Шаньшань. Разве такая большая звезда, как она, может принимать участие в таком конкурсе? Кто она тебе, что готова помогать бесплатно?

Цинь Хаодун посмотрел на неё интригующим взглядом и спросил, – Что? Ты ревнуешь?

– Нет, я нет. Я сказала же, что ничего не буду спрашивать, если ты будешь добр ко мне и Тан-Тан, – сказала Лин Момо, – Мне просто любопытно, зачем Оуян Шаньшани помогать Тан-Тан?

– Потому что она одна из клиентов «Папы охранной компании».

Цинь Хаодун коротко рассказал ей, как он помогал Оуян Шаньшани.

– «Папа охранной компании»? – Лин Момо громко рассмеялась и сказала, – Я даже не знаю, как ты так придумал это название для охранной компании.

– Ничего такого. Я основал компанию, чтобы защитить тебя и малышку. Оказалось, что название было довольно удачным, потому что бизнес хорошо работает с момента его основания.

Глаза Лин Момо снова расширились, когда она подумала о том, сколько Цинь Хаодун сделал для неё и малышки, она не сказала спасибо на этот раз. Она протянула свою маленькую светлую руку и взяла большую руку Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун был вне себя от радости, потому что увидел надежду. Он прошептал, – Момо, мой дом сегодня не ещё готов, и мне некуда идти. Могу ли я остаться у тебя?

Лин Момо не сказала ни слова, но после короткого колебания кивнула.

Цинь Хаодун почти запрыгал от волнения. Он ждал этого момента так много времени. Наконец, он мог разделить кровать со своей женщиной.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 102. Звонок от тёти**

Глава 102. Звонок от тёти

После обеда все трое покинули ресторан. Машина ехала так быстро, что через час они уже вернулись на виллу Лин.

По прибытии Цинь Хаодун очень хотел лечь спать, но малышка была очень взволнована из-за своей победы. Она прыгала и играла в гостиной и совсем не выглядела уставшей.

Наконец, он больше не смог выносить усталость, поэтому сказал, – Тан-Тан, пора спать. Просто иди спать.

– Папа, Тан-Тан была так счастлива сегодня. Я совсем не устала, ты можешь поиграть со мной?

Цинь Хаодун на самом деле не мог дождаться, чтобы «поиграть» с мамой девочки. Он сказал, – Хорошо, но уже слишком поздно. Мы потревожим наших соседей.

Малышка заморгала и посмотрела на него. Затем она сказала, – Мы живём на отдельной вилле. У нас же нет соседей.

– Ну ... – Цинь Хаодун понял, что вокруг и правда, нет соседей.

– Ну, Тан-Тан, папа был занят целый день. Теперь он устал, давай спать.

– Хорошо. Папа может пойти спать, потому что он устал, – Цинь Хаодун почувствовал радость, увидев, что малышка, наконец, сдалась, но затем она сказала, – Иди спать, папа. Я поиграю с мамой.

– Эмм…– Цинь Хаодун был разочарован. Он хотел, чтобы малышка спала, и чтобы он мог поиграть с её мамой.

Он уселся на диван и в отчаянии посмотрел на Тан-Тан. Он задавался вопросом, почему девочка не может войти в папино положение. Просто иди спать!

Интригующая улыбка появилась на лице Лин Момо после того, как она увидела расстроенного Цинь Хаодуна.

Малышка не переставала играть и легла спать только после полуночи. Она держала руку Лин Момо и Цинь Хаодуна, засыпая со счастливым лицом.

Почувствовав дыхание малышки, Цинь Хаодун взял Лин Момо за руку и прошептал, – Тан-Тан заснула.

Лин Момо покраснела, потому что она, чувствовала намерения Цинь Хаодуна. Она ответила шёпотом, – Я знаю, давай спать.

Цинь Хаодун сказал с усмешкой, – Спать? Ночь слишком хороша, чтобы спать. Разве ты не знаешь, что каждая минута «брачной ночи» бесценна?

Он сказал это и протянул руку, чтобы обнять малышку. Он положил её на бок, затем перевернулся и лег рядом с Лин Момо.

– Что ты делаешь? – Лин Момо, казалось, занервничала, её голос задрожал, делая её ещё более привлекательной.

– Почему ты спрашиваешь? Ты же понимаешь, – Цинь Хаодун быстро обнял Лин Момо и крепко поцеловал её.

– Нет! Тан-Тан ещё здесь, – Лин Момо попыталась оттолкнуть Цинь Хаодуна от груди, но она была недостаточно сильна.

– Ничего, кровати достаточно, мы не коснёмся её. Она слишком устала и не проснется ещё какое-то время.

После того, как он сказал это, две его руки потянулись к прекрасным формам Лин Момо.

– Нет ... я не могу, – продолжила Лин Момо.

– Почему нет? Я тебе не нравлюсь? – спросил Цинь Хаодун.

– Нет... ты мне нравишься ... но ... – запиналась Лин Момо.

Властный президент теперь вела себя как маленькая девочка, влюбленная в свою первую любовь. Прежде чем она успела закончить, Цинь Хаодун прижал свои губы к её. Он был доминирующим и страстным.

Однако, когда его большая рука достигла определенной части, он внезапно замер и сразу остановился.

Лин Момо становилась всё более и более скованной. Она прошептала, – Я же сказала, что не могу.

Цинь Хаодун с разочарованием лёг на кровать и спросил, – Когда они начались?

Лин Момо засмеялась и сказала, – Только что.

Цинь Хаодун жаловался сам себе, что Бог, должно быть, специально мучает его. Ему потребовалось проделать так много работы, чтобы убедить её и теперь наступили эти дни. Что вообще может быть печальнее?

Несмотря на то, что он не смог осуществить свою мечту, он смог, наконец, разделить кровать с женщиной, которую любил. Лучше, конечно, было спасть с такой красоткой в объятиях, чем одному.

Через некоторое время Цинь Хаодун заснул, обняв Лин Момо. Лин Момо поначалу стеснялась, но позже привыкла к нему. Она чувствовала себя в безопасности больше, чем когда-либо, поэтому крепко заснула.

Рано утром следующего дня они крепко спали в обнимку. Их разбудили крики малышки.

– Папа, мама, что вы делаете?

Оказалось, что они очень крепко спали, солнце давно уже поднялось. Тан-Тан проснулась и смотрела на них своими любопытными и красивыми глазами.

Лин Момо открыла глаза, она обнимала Цинь Хаодуна за шею. Они были так близко, что она могла чувствовать его дыхание. Руки Цинь Хаодуна были в её пижаме.

Лин Момо сразу пришла в себя, увидев малышку. Она покраснела и оттолкнула Цинь Хаодуна, вытаскивая обе его руки из своей пижамы.

Цинь Хаодун поднял глаза на малышку. Ему было её жаль, потому что он занял её место.

Он ответил, – Папа и мама спят.

– Тогда почему вы обнимаете друг друга?

– Ну, это потому, что ... твоя мама не спала, и поэтому я обнял её на случай, если она упадет на пол.

Даже это плохое оправдание заняло много времени, пока Цинь Хаодун придумывал отговорку.

– Но папа, это я была посередине, почему ты занял моё место?

– Ну ... я тоже этого не знаю. Может, ты неспокойно спишь. И ты передвинулась туда.

– О! Тогда я буду стараться хорошо вести себя во сне, а то я тоже могу упасть на пол.

Малышка пробормотала про себя.

Видя, как Цинь Хаодун дурачит свою дочь, Лин Момо протянула руку и ущипнула Цинь Хаодун на бок. Боль заставила Цинь Хаодуна улыбнуться, он не издал ни звука.

В это время, телефон Цинь Хаодун лежащий возле кровати зазвонил.

– Папа, это твой телефон, – малышка подбежал и взял старый телефон Цинь Хаодуна.

Лин Момо сказала, – Почему ты все еще пользуешься этим телефоном? Ты должен поменять его на новый.

– Вы - босс, который до сих пор не заплатил мне, как я могу себе такое позволить? – Цинь Хаодун сказал с дерзкой улыбкой, – Это не важно, пока он всё ещё работает. Мой телефон может выглядеть старым и сломанным, но у него есть всё, что мне нужно, у него хорошее качество.

После этого он посмотрел на отразившийся номер на телефоне. Выражение его лица сразу стало серьёзным, и он быстро нажал кнопку ответа.

– Хаодун, ты встал? – кто-то по ту сторону приятно приветствовал его. Кто-то не был сладкоголосым, но голос был тёплым.

– Тётя, я только что встал, – ответил Цинь Хаодун.

Лин Момо выглядела довольно удивленной, наблюдая за этим. Цинь Хаодун была слишком нахальным и беззаботным парнем, она никогда не видела, чтобы он говорил так серьёзно.

Женщина сказала, – Хаодун, почему бы тебе не посетить нас? Уже наступили летние каникулы. Твои дедушка и бабушка так скучают по тебе, потому что ты даже не навертил нас в китайский Новый год. Прошел почти год с тех пор, как наша семья в последний раз обедала вместе.

Цинь Хаодун сказал, – Тётя, я работал в Цзяннане, поэтому я не навещал вас.

– Ты крепкий ребёнок. Просто скажи нам, если тебе нужны деньги. Я переведу их на твой банковский счет. Мы с твоим дядей хоть и получаемнизкую зарплату, но мы и тратим немного. Более того, твоя сестра выпускается в этом году, так что тебе не придется беспокоиться о плате за обучение в следующем году. Я уже все для тебя приготовила.

– Я всё понимаю, тётя.

Цинь Хаодун чувствовал их заботу, и его глаза стали полными слёз.

– Так что просто брось работу и возвращайся. Твоя бабушка говорит о тебе уже несколько дней. Возвращайся и находи здесь себе жену.

Цинь Хаодун сказал, – Хорошо, я приеду сегодня.

– Ладно, просто поторопись. Твоя сестра уже вернулась. Я сделаю твою любимую тушеную свинину, когда мы соберемся вместе.

Она ещё что-то сказала Цинь Хаодуну, а затем повесила трубку.

Цинь Хаодун убрал свой телефон и сказал, – Извини, я не могу сегодня пойти на работу. Я хочу вернуться в свой родной город и взять отпуск на неделю.

– Неделя отдыха и поиски жены? – Лин Момо посмотрела на Цинь Хаодун с интригующим выражением лица.

Только что она всё слышала, телефон был слишком старым, и все в комнате было таким тихим, включая малышку.

– Ладно, ладно, папа найдёт жену, у Тан-Тан будет новая мама! – Малышка начала прыгать на кровати от радости, когда услышала новости.

Цинь Хаодун выглядел смущённым и сказал, – Это шутка. Зачем мне искать жену?

Лин Момо, казалось, совсем ему не верила. Он добавил и объяснил, – Моя бабушка стареет, поэтому она хочет, чтобы я женился за эти годы, и я не имею к этому никакого отношения. Она не знала, что у меня есть девушка. И если бы она знала, что у меня есть красотка как и ты, она никогда бы не попросила меня сделать этого.

– Ну, я поверю тебе на этот раз, – Лин Момо сказала, – Тебя звала твоя тетя, и она упомянула твоих дедушку и бабушку. Что с твоими родителями?

Цинь Хаодун выглядел подавленным и ответил, – Я даже не знаю, кто они, что она может о них сказать.

Лин Момо удивилась и спросила, – Что случилось?

Цинь Хаодун вздохнул и сказал, – Я был сиротой, брошенной моими родителями на обочине дороги. Мне очень повезло встретить старого практикующего китайской медицины, проходящего мимо и забравшего меня домой. Он принял меня. Я взял практиковать китайскую медицину, у него была жена, и бабушка с дедушкой, а тетя, которая сейчас только что звонила мне, это их молодая дочь.

– Хорошо, – Лин Момо раньше не знала историю семьи Цинь Хаодуна. Она сказала, – Эта семья очень добра к тебе. Твоя тётя действительно заботилась о тебе по телефону.

Цинь Хаодун сказал, – Бабушка и дедушка были добры ко мне, даже лучше, чем с их настоящими внуками. Моя тётя была даже лучше, она была как моя настоящая мама, хотя мы не родственники. Это было на третий день после того, как тётя родила свою дочь, когда меня забрали в семью, поэтому она воспитывала меня и мою сестру вместе.

– Моя сестра часто была голодна, потому что я ел слишком много. Теперь каждый раз, когда мы встречаемся, она жалуется, что я украл ее еду и не дал ей вырасти.

Цинь Хаодун улыбнулся, когда подумал об этой истории. Казалось, что он так наслаждался днями со своей семьей.

Он сделал паузу и добавил, – Моя тетя была учителем начальных классов, и ей не очень хорошо платили. Мой дядя работал в компании, но позже был уволен. Он зарабатывал деньги, работая на полставки на улице. У нас все было хорошо, но мы едва могли свести концы с концами, когда мы с сестрой были приняты в университет в одно и то же время. Моя тётя была настолько предусмотрительной, что годами не покупала новую одежду. Она копила деньги на нашу плату за обучение.

– Это было также одной из причин, почему я не вернулся домой во время китайского Нового года, как и моя сестра. Мы все работали на улице, надеясь облегчить экономическое бремя семьи.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 103. Секретная доза для рождения сына**

Глава 103. Секретная доза чтобы родить сына

Лин Момо родилась богатой, и она никогда не испытывала страданий простых людей. Она в замешательстве спросила, – Твой дедушка - практикующий китайский врач, правильно? Я слышала, что сейчас они зарабатывают много денег. Тогда почему ваша жизнь была такой тяжелой?

Цинь Хаодун объяснил, – Это правда, он практиковал китайскую медицину, но он не заботился о деньгах. Он никогда не брал денег со своих пациентов за диагностику, а цены на лекарства еле покрывали наши расходы. Он даже давал лекарства бедным бесплатно. Так что он так и не заработал много денег.

– Он ещё заплатил за расходы на свадьбу и проживание двух своих сыновей, поэтому его жизнь сегодня довольно стеснённая. Вот почему его два сына считают традиционную китайскую медицину невыгодной, и никто не хочет изучать его медицинские навыки. Как-то моя тётя хотела учиться у него, но дедушка был очень феодальным человеком. Он сказал, что навыки могут быть переданы только сыновьям, а не дочерям. Поэтому он не стал учить мою тётю. Но я интересовался этим, когда был маленьким, и поэтому многому у него научился.

Лин Момо кивнула и сказала, – Тебе и повезло и не повезло одновременно. Тебе не повезло, что тебя бросили родители, но тебе очень повезло иметь хорошую семью, полную таких добрых людей.

Цинь Хаодун сказал, – Не совсем так. Мои дедушка и бабушка были добрыми и хорошими людьми, так же как и мой дядя и моя тетя; а два их сына, два моих дяди, не унаследовали медицинские навыки моего дедушки. Они всё дурачатся на улицах целый день и не работают вообще. Они пытались каждый день украсть деньги моего дедушки.

Лин Момо ответила, – Сложно. Братья, рождённые от одних и тех же родителей, могут сильно отличаться друг от друга.

Цинь Хаодун сказал, – Я хотел заработать на оплату обучения в Цзяннане, поэтому я не вернулся. Теперь я заработал немного денег, я должен вернуться и помочь им.

Лин Момо согласилась, – Это то, что ты должен делать. Твои бабушка и дедушка, и тётя так милы с тобой, ты должен им отплатить. Как насчёт того, чтобы я пропустила утреннюю работу сегодня, может, давай купим им подарки?

Цинь Хаодун посмотрел на неё и улыбнулся. Он сказал, – Ты так быстро вошла в роль внучки. Почему бы не поехать со мной, чтобы моя бабушка не заставила меня пойти на свидание вслепую?

Лин Момо покраснела и ответила, – Тьфу. Мне всё равно, собираешься ли ты на свидание вслепую или нет. Делай всё что хочешь.

Цинь Хаодун спросил, – Ты уверена, что не хочешь поехать со мной?

– Я ... – Лин Момо опустила голову и пробормотала, – Мне стоит с тобой поехать? Не знаю как твои бабушка и дедушка отнесутся ко мне.

Оказалось, что она всегда чувствовала себя не лучшей пассией для Цинь Хаодуна, потому что она была женщиной с ребёнком, а он был красивым и выдающимся молодым человеком.

Цинь Хаодун спосил, – В чём дело? Мои бабушка с дедушкой и тётя все хорошие люди. Они будут очень счастливы, увидев тебя и Тан-Тан.

– Ну, тогда. Я подумаю об этом, – Затем Лин Момо спросила, – Так где же твой родной город, о котором мы говорим?

Цинь Хаодун сказал, – Это не так далеко. Он находится в округе Уфэн города Цзяннань, менее чем в двух часах езды.

Город Цзяннань имел два округа и пять районов. Округ Уфэн был одним из самых отдаленных, примерно в 150 километрах от города Цзяннань.

– Округ Уфэн? – спросила Лин Момо, – Сегодня ты можешь поехать туда первым. Я поеду в округ Уфэн для обсуждения проекта через несколько дней. Тогда я и пойду навестить твоих дедушку, бабушку и тётю.

Малышка закричала, – Я тоже! Я хочу видеть дедушку и бабушку!

Цинь Хаодун взял её на руки и сказал, – Это мои дедушка и бабушка. Ты не можешь называть их также. Для тебя это прадедушка и прабабушка.

Он снова сказал Лин Момо, – И возьми Тан-Тан с собой. Покажи ей место, где я вырос.

– Отлично, отлично! Папа самый хороший! – сказала малышка, когда поцеловала Цинь Хаодуна.

После завтрака Цинь Хаодун и Лин Момо отвезли малышку в школу, а затем они пошли за подарками.

Лин Момо купила так много вещей, что их Ламборджини Сентенарио и Порш 911 не могли всё в себя вместить. Пришлось использовать ещё и Хонду. Сиденье спереди и грузовик были переполнены.

Когда всё было решено, Лин Момо вернулась в компанию на работу. Цинь Хаодун вывез машину из города Цзяннань и направился прямо в уезд Уфэн.

Его телефон зазвонил и он быстро ответил. Это был номер Налань Уся.

Цинь Хаодун замедлился и ответил с улыбкой на звонок, – Офицер, сегодня снова нужен бесплатный труд? Боюсь, что не получится, потому что я не в городе.

Налань Уся сказала, – Ну, тогда жаль. Я собиралась покормить тебя. Похоже, сэкономлю деньги.

– Ты хотела накормить меня ужином? Почему это?

– Скажу тебе правду. Меня повысили, – Налань Уся говорила взволнованно, – Вчерашние дела прошли хорошо. Мы захватили почти 1000 кг наркотиков. После того, как дело было передано в городское бюро, Лю Бинчжун был удалён с должности заместителя директора, потому что он вмешался в дело и чуть не повлиял на его раскрытие.

– Капитан Ван был повышен до заместителя директора, за вклад в это дело.

– Это хорошо. Поздравляю! Но сейчас я действительно не в городе. Я отпраздную за тебя и капитана Ван, пока буду в отъезде.

Ван Цзяньфэн был впечатлён Цинь Хаодуном после нескольких встреч. Он, несомненно, был впечатлён и Налань Уся, и продвижение двоих было действительно замечательным событием.

Налан Уся повесила трубку после того, как они немного поболтали. Цинь Хаодун ускорился и через час уже заехал в округ Уфэн.

Цинь Хаодун вырос в этом маленьком уезде, поэтому он был хорошо знаком с этим местом. Вскоре он доехал до узкой улицы на западе небольшого городка.

Его дедушку звали Ли Циншань, он управлял клиникой. Клиника была названа Цзиши (по-китайски «济世», спасая мир), он всегда подчеркивал, что врач должен спасти всех людей в мире, именно так клиника получила свое название.

Клиника была маленькой, прямо в небольшом дворе, где жил Ли Циншань. Три основных комнаты были предназначены для семьи, и в одной из них жил Цинь Хаодун. Другие три комнаты у ворот были использованы для клиники.

Цинь Хаодун обнаружил ещё четыре автомобиля, припаркованные у ворот клиники, когда он заехал на узкую улицу, там было много зрителей. Большинство из них опирались на ворота и пытались заглянуть внутрь. Похоже, они пытались понаблюдать за происходящим, но не осмеливались зайти внутрь.

Цинь Хаодун задавался вопросом, не произошло ли что-нибудь с его семьёй, это вряд ли было возможно, потому что Ли Циншань всегда улыбался тем пациентам, которые не могли заплатить, и он никогда ни с кем не спорил.

Когда машина подъехала, Цинь Хаодун услышал ссору во дворе. Он остановил машину и быстро подошёл к воротам.

Мужчина лет сорока сидел на кушетке в клинике Цзиши и высокомерно кричал, – Разбей всё здесь! Посмотрим, захочет ли он теперь не давать мне лекарство.

После того, как он сказал это, десять хулиганов в комнате замахали стальными трубами и мачете в руках. Они разбили в этом месте, всё, включая бутылки и инструменты, на куски. Вся комната гремела.

– Бай Вэньцзе, ублюдок, как ты смеешь разбивать мою клинику. Я убью тебя!

Кричал старик лет семидесяти в длинном халате. Он бросился на него и попытался бороться с лысым человеком, но был слишком стар и слишком зол. После внезапного головокружения его тело откинулось в сторону и рухнуло назад.

К счастью, женщина среднего возраста и девушка лет двадцати выбежали и поддержали старика.

Девушка усадила на стул старика. Женщина средних лет сказала, – Папа. Не надо злиться на этого ублюдка. Злые люди, подобные ему, когда-нибудь будут наказаны.

Стариком был дедушка Цинь Хаодуна, Ли Циншань. Женщина средних лет была его тётей Ли Шулань, а молодая девушка была сестрой, которая выросла вместе с ним, Ван Жубин.

– Ты животное. Когда-нибудь карма настигнет тебя.

Видя, что эти люди уничтожили работу всей его жизни, Ли Циншань дрожал от гнева, но у него не было возможности справиться с ними.

– Бай Вэньцзе, ты переступил черту. Я уже позвонил в полицию.

– Полиция? Это круто, – Бай Вэньцзе громко рассмеялся, словно услышал самую нелепую вещь в жизни. После этого он сказал, – Маленькая девочка, весь округ Уфэн - это мое место, директор Бюро общественной безопасности - мой зять. И что, если ты позвонишь в полицию? Ты можешь подождать и посмотреть, найдётся ли кто-нибудь, кто посмеет вмешиваться в мой бизнес.

В это время хулиганы уже разбили почти всё в клинике. Затем подошёл светловолосый хулиган. Он поклонился и сказал, – Брат, мы разбили всё. Остались только кости старика.

Бай Вэньцзе сказал, – На что ты намекаешь? У меня здесь репутация разумного человека, и я просто пообещал, что разобью клинику. Может, в следующий раз мы сможем сломать эти старые кости.

После этого он ухмыльнулся и сказал Ли Циншаню, – Понимаешь? Старик? Мы плохие закалённые братья, напиши мне рецепт сейчас же! Или твои старые кости будут сломаны, а это будет очень ужасно.

Ван Жубин сказала, – У нас нет рецепта, чтобы родить сына или дочь, как я могу это написать?

Бай Вэньцзе ухмыльнулся и сказал, – Маленькая девочка, ты слишком молода, чтобы обмануть меня. Я слышал от кого-то, что старик знает, как сделать секретную дозу. У каждого будет сын, пока эту дозу принимают.

Ли Циншань был в ярости. Он сказал, – В твоих снах! У меня есть собственные принципы, как у врача. Против воли природы нельзя решать пол ребенка. Тебя настигнет за это карма, и я никогда не дам рецепт злому человеку, как ты, даже если бы он у меня был.

Бай Вэньцзе стал мрачным. Он подошёл к Ли Циншану и сказал, – Старик, я тебе ещё раз говорю. Я богат. У меня три дочери, но ещё нет сына. Кто унаследует мое миллиардное наследство? Я не уйду, пока ты не дашь мне рецепт. Ты можешь быть доктором, каким захочешь, но у меня будет сын. Тогда все будут счастливы.

– Если ты не будешь делать то, что я говорю. Я сначала переверну твою клинику, а потом сломаю твои старые кости. Посмотрим, что сложнее, твой язык или твои кости?

Ли Циншань дрожал от гнева, он сердито сказал, – Я не смею идти против закона! Просто убей меня, если сможешь!

Бай Вэньцзе сказал, – Старик! Ты такой дурак! Это просто рецепт! Ты собираешься взять его в свой гроб? Вот что я тебе скажу, не пытайся воспользоваться своей старостью, ты просто не представляешь себе как умрёшь.

Ли Шулань указала на него и поклялась, – У тебя не может быть сына, потому что ты сделал слишком много плохих вещей. В прошлом году на твоём минном поле погибло семь человек. Ты не выплатил компенсацию и избил их семью. Ты заработал достаточно в прошлом году, но ты задержал зарплату рабочим. Как может такой злой человек, как ты, иметь сына?

Лицо Бай Вэньцзе стало мрачным. Он сказал с искривленной физиономией, – Я должен преподать тебе урок, а то ты думаешь, что тебе всё можно.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 104. Устранить Бай Вэньцзе**

Глава 104. Устранить Бай Вэньцзе

Ли Шулань ругалась, – Ты зверь. Ты разгромил мою лавку. Чего ещё ты хочешь? Если ты продолжишь совершать подобные аморальные поступки, у тебя не только в этой жизни не будет сына, но и в следующей.

– Стерва, как ты смеешь проклинать меня за то, что у меня нет ребёнка? Хорошо, я знаю, что у тебя есть красивая девушка, правда? Я заберу её сегодня. Когда она даст мне сына, и я верну её к твоей семье Ли.

Затем он подошёл к Ван Жубин с непристойной улыбкой на лице.

Ли Шулань сказала, – Если ты осмелишься дотронуться до моей дочери, я убью тебя.

Затем она собиралась наброситься на Бай Вэньцзе, но она была остановлена тремя гангстерами. Она пыталась накинуться несколько раз, но безуспешно. Это была женщина средних лет. Как она могла сравнить с тремя молодыми людьми?

– Животное! Ты просто животное! – Ли Циншань был так зол, что его глаза налились кровью. Но он был вынужден сесть на кресло возле гангстера.

– Девушка, сопротивляться бесполезно. Идём со мной, родишь мне сына!

Бай Вэньцзе набросился на Ван Жубин, непристойно улыбаясь. Он очень гордился собой, внезапно почувствовал, что его шея повреждена. Затем кто-то вылетел и ударил его о стену.

В это время в комнате было полно разных осколков. Это была так называемая карма. Бай Вэньцзе скатился со стены, и тотчас взвыл, как свинья, весь покрытый стеклянными осколками.

– Сестра, ты в порядке?

Цинь Хаодун спросил Ван Жубин, которая очень испугалась и выглядела ужасно бледной.

Ван Жубин посмотрела на Цинь Хаодуна, который внезапно появился перед ней, и удивлённо спросила, – Это ты малыш Хаодун?

– Это я. Прошёл всего год с нашей последней встречи. Ты меня уже забыла?

– Малыш Хаодун. Беги сейчас же. Я женщина; и они не осмелятся причинить мне вред ...

Затем Ван Жубин отчаянно толкнула Цинь Хаодуна к двери. Ей казалось, что раз её брат избил Бай Вэньцзе, тот будет отчаянно мстить.

Но после нескольких толчков Цинь Хаодун оставался неподвижным. Она всё равно повторила, – Беги. Бай Вэньцзе убьёт тебя.

В это время Ли Шулань бросилась и сказала Цинь Хаодуну, – Да, Хаодун. Беги быстрее, иначе будет уже слишком поздно.

Видя их беспокойство, Цинь Хаодун почувствовал тепло. Он знал, что случится с двумя женщинами, если он действительно убежит. Тем не менее, они отчаянно хотели защитить его.

– Сестра. Тётя. Не волнуйтесь. Они не смогут причинить мне вред!

– Дитя, почему ты такой упрямый? Они все бандиты. Беги быстрее ...

Ли Шулань и её дочь были так обеспокоены, что их слезы падали на землю.

– Как он может бежать, когда он избил меня? Ни за что, – К этому времени Бай Вэньцзе уже поднялся с земли. Он хотел стереть кровь с лица, но внезапно нажал на стеклянный осколок и снова заплакал от боли.

Это заставило его ненавидеть Цинь Хаодуна ещё больше. Он крикнул своим людям, – Вы что там делаете? Чего ждёте? Быстро избейте этого парня как можно сильнее. Я прослежу за этим.

Услышав его приказ, гангстеры немедленно взмахнули стальными трубами и ножами и бросились к Цинь Хаодуну.

– Стоп! Разве вы не знаете законы страны?

Ли Шулань, расставила руки перед Цинь Хаодуном, чтобы защитить его. Но он отодвинул её.

– Тётя, я позабочусь об этом.

Прежде чем Ли Шулань ответила, Цинь Хаодун бросился к гангстерам.

Ли Шулань тревожно закричала, – Как ты можешь победить этих хулиганов? Вернись скорей ...

Ван Жубин тоже воскликнула, – Хаодун, не делай глупостей ...

Бай Вэньцзе вынул оставшиеся осколки из своего тела и начал кричать, – Как ты смеешь меня бить? Ты хочешь умереть? Избейте его…

В этот момент разыгралась удивительная сцена. Гангстеры разлетелись, как бомбы, и с жалким воем упали на землю. Менее чем через минуту все лежали.

Цинь Хаодун был зол из-за того, что эти бандиты разбили лавку дедушки, и, естественно, он не церемонился с ними. Их руки или ноги были переломаны. Эти гангстеры останутся покалеченными даже после лечения. Нельзя было подвергать из-за них общество угрозе.

Сначала Ли Шулань и Ван Жубин волновались и кричали. Но теперь они открыли рты и не издавали ни звука. Поверить в увиденное было невозможно. Они не понимали, почему Цинь Хаодун внезапно стал таким жестоким.

– Бей! Ударьте его! Убейте его!

Бай Вэньцзе вытаскивал осколки, из своего тела повернувшись, и слышал крик. Он думал, что это кричит Цинь Хаодун.

Внезапно он услышал иронический голос, – Кого ты хочешь победить?

Бай Вэньцзе был в шоке. Внезапно он поднял голову и увидел, что все его люди лежали на земле, они плакали и выли, а молодой человек стоял перед ним в целости и сохранности.

– Ты ... Ты ... – Он смотрел на Цинь Хаодуна в ужасе, он только пищал и скулил, будучи не в состоянии произнести полное предложение.

– Что? Ты не можешь говорить? Кажется, у тебя со ртом проблемы. Я могу тебе как-нибудь помочь?

Затем Цинь Хаодун сильно ударил Бай Вэньцзе по лицу, удар прямо сбил его с ног, и его тело было опять покрыто осколками.

– Как ты смеешь бить меня, ублюдок…

Бай Вэньцзе не осознал всю ситуацию, он снова начал кричать. Неудивительно, что Цинь Хаодун подошёл и ударил его снова.

Поднявшись с земли и выплюнув зубы, он немного очнулся. Он понял, что парень перед ним был абсолютно жестоким человеком.

– Мальчик, ты знаешь, кто я ...

Он пытался использовать свое имя, чтобы запугать молодого человека, но снова получил удар.

Цинь Хаодун подошёл к нему и сказал холодным тоном, – А как ты смеешь строить из себя кого-то? Да кто бы не тронул мою семью, хоть Мать Божья, я уничтожу любого.

– Малолетний ублюдок, я Бай Вэньцзе, Бай Вэньцзе из округа Уфэн. Так как ты смеешь бить меня, подожди, ты отправишься на всю оставшуюся жизнь в тюрьму…

Бай Вэньцзе был так зол, что проклинал его. В ответ он получил пронзительную боль в руке, из-за которой он чуть не свалился в обморок.

Глядя на сломанную руку, Бай Вэньцзе обомлел, – Ублюдок, ты сумасшедший, мой зять - начальник Бюро общественной безопасности, как ты смеешь меня бить…

Вторая рука тоже была сломана.

Теперь Бай Вэньцзе был в панике. Свирепость этого молодого человека превзошла его ожидания. Не только его имя было тут бесполезным, но и имя его зятя, который был начальником полиции.

– Соблюдай тишину. Если ты посмеешь издать хоть звук, я переломаю тебе и ноги.

Бай Вэньцзе был напуган жестокими методами Цинь Хаодуна. Хотя его руки адски болели, он не смел шуметь.

Взяв Бай Вэньцзе, Цинь Хаодун повернулся к Ли Циншаню и сказал, – Дедушка, ты в порядке?

Ли Циншань ответил, – Малыш Хаодун, ты слишком импульсивный. Ты избил этих людей, и полицейские обязательно арестуют тебя. Убегай. Я всё возьму на себя.

– Дедушка. Не волнуйся, – Цинь Хаодун равнодушно сказал, – Дедушка, в чём дело? Что сделали эти люди? Почему они разбили нашу клинику?

В то время Ван Жубин оправилась от шока. Она была очень сообразительной и бегло рассказывала историю от начала до конца, – Бай Вэньцзе был бандитом, и он сделал так много плохих вещей, что у него точно не может быть сына. Поэтому он пришел, чтобы украсть секретный рецепт дедушки для того, чтобы родить сына. Когда мы отказались от него, он разбил клинику ...

– Ублюдок. Как он смеет запугивать мою семью.

Цинь Хаодун проклинал его в мыслях, затем он повернулся к Бай Вэньцзе и сказал, – Кто дал тебе право разгромить лавку моего дедушки?

– Не сердись, брат. Не сердись. Я заплачу за все потери!

Глядя на пронзительный взгляд Цинь Хаодуна, Бай Вэньцзе боялся, что молодой человек полностью покалечит его в гневе.

Видя, что этот парень понимал что натворил, Цинь Хаодун контролировал свои эмоции. Он повернулся к Ван Жубин и сказал, – Сестра, ты можешь посчитать, сколько потеряла наша семья?

Ван Жубин посмотрела на сломанные вещи в комнате и кратко их пересчитала. Она сказала, – Они сломали так много вещей, что мы не сможем снова начать работать за короткое время. Прямые и косвенные убытки составили около 30 000 юаней.

Цинь Хаодун повернулся к Бай Вэньцзе и сказал, – Ты слышал это? Мы потеряли три миллиона юаней, и ты не сможешь уйти, если заплатишь нам меньше.

Бай Вэньцзе был ошеломлён. Он быстро сказал, – Мой младший брат, ты не расслышал? 30 000 юаней.

– Что я не расслышал? Три миллиона. Или ты не готов платить?

Затем Цинь Хаодун посмотрел на Бай Вэньцзе. Его глаза были холодными, как ножи.

Бай Вэньцзе вздрогнул и деловито сказал, – Конечно ... Я согласен. Я заплачу за это. Я заплачу прямо сейчас.

– Правда? Никто не заставлял тебя.

– Это правда; я искренен, я заплачу за всё, что сломал.

Бай Вэньцзе не осмелился отказаться.

– Это очень хорошо, что всё добровольно. Я никогда никого не заставляю, – Цинь Хаодун повернулся к Ван Жубин и сказал, – Сестра, засними это, чтобы показать, что он компенсирует наши расходы добровольно.

Причина, по которой он сделал это, состояла в том, чтобы избежать потенциальной проблемы для семьи Ли. В конце концов, он не мог оставаться в округе Уфэн всё время.

Хотя она не понимала, что делает Цинь Хаодун, Ван Жубин достала свой мобильный телефон и сняла его.

Цинь Хаодун обернулся и сказал, – Поскольку ты раскаялся и хочешь сделать добровольную компенсацию, давай сейчас переведём деньги.

– Брат, я сломал обе руки. Я не могу сделать это сейчас. Разве я не могу заплатить за них, когда вылечусь?

Бай Вэньцзе тайно запланировал, что, пока он будет передавать деньги, он немедленно отправит Цинь Хаодуна в тюрьму, когда придёт его зять. Не говоря уже о трех миллионах юаней, даже три юаня не будут компенсированы.

– Это просто! – сказал Цинь Хаодун. Он схватил правую руку Бай Вэньцзе и осторожно повернул её обеими руками. Одним щелчком рука Бай Вэньцзе снова срослась.

Ли Циншань сидел рядом с Цинь Хаодуном. Он сразу же уставился на умение костоправа. Будучи старым доктором традиционной китайской медицины, он знал, что мастерство Цинь Хаодуна по костоправу было невероятно тонким.

Цинь Хаодун сказал, – Хорошо, теперь ты можешь перевести деньги.

Бай Вэньцзе был шокирован и пошевелил рукой. Он не чувствовал никакой боли.

– Давай быстрее. Мое время драгоценно. Я даю тебе только три минуты, – тогда Цинь Хаодун сказал Ли Шулани, – Тётя, напиши ему номер нашего счёта.

Бай Вэньцзе понял, что он не может выпутаться. Он мог только взять свой мобильный телефон и сделать перевод на счёт, который написала Ли Шулань.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 105. Наградите свидетельством о заслугах**

Глава 105. Наградите свидетельством о заслугах

Вскоре мобильный телефон Ли Шулань зазвонил. Она взглянула на экран. Это была передача от Бай Вэньцзе на три миллиона юаней.

Хотя она была очень зла, что гангстеры разгромили магазин, Ли Шулань немного занервничала, когда увидела такую длинную цепочку цифр. Она прошептала на ухо Цинь Хаодуну, – Малыш Хаодун. Это хорошо?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Это нормально, чтобы расплатиться с долгами. Они разбили наш магазин. Теперь они готовы предложить компенсацию. В этом нет ничего плохого, вы можете взять деньги.

После этого он повернулся к Бай Вэньцзе и сказал, – Я прав? Мистер Бай.

– Да, ты прав.

Бай Вэньцзе терпел сильную боль в руке и попытался неохотно улыбнуться, но выглядело это хуже плача.

Ли Шулань всё ещё немного колебалась, она ничего не говорила.

Бай Вэньцзе сказал, – Брат, я заплатил деньги. Могу я сейчас уйти?

Не торопись, мы ещё не закончили, – сказал Цинь Хаодун.

Бай Вэньцзе спросил, – Брат, я заплатил три миллиона юаней. Почему ты говоришь, что мы ещё не закончили?

Цинь Хаодун сел на стул, напротив Бай Вэньцзе и ответил, – Я слышал, что ты сделал много плохого за последние годы. Давай проясним это сегодня.

Бай Вэньцзе сказал, – Ну ... ну ... Кажется, это не имеет никакого отношения к твоей семье.

Это не должно иметь ничего общего с моей семьей. Но поскольку ты приехал сюда сегодня, это как-то да связано с нами. Сегодня я прошу о справедливости для наших жителей в округе Уфэн.

Бай Вэньцзе ухмыльнулся, теперь он очень сожалел обо всём. Это он приехал сегодня доставлять неприятности. А в результате его избили как собаку и заставили заплатить три миллиона юаней. И это ещё не был не конец.

Тем не менее, инициатива была в руках Цинь Хаодуна. У него не было пути к сопротивлению, и он мог только принять его.

Цинь Хаодун спросил, – Я слышал, что в твоей шахте погибли семь человек. Ты не только отказался выплатить компенсацию их семьям, но и избил их. Это правда?

Это не было секретом во всем округе Уфэн. Невозможно было это отрицать, он мог только стиснуть зубы и сказать, – Да, это правда.

– Теперь заплати один миллион юаней на семью.

Бай Вэньцзе задрожал и закричал, – Один миллион - это слишком много. В соответствии с обычным стандартом компенсации, это около 300 000.

– Согласно обычному стандарту компенсации, это было бы 300 000 юаней. Но ты не только отказался своевременно выплачивать компенсацию, но и избил их. Из-за задержки по времени и платы за моральный ущерб выходит один миллион. Быстро плати компенсацию…

– Я ... – Бай Вэньцзе хотел противостоять этому, но перед лицом молодого человека он не мог сопротивляться. Он смог только сказать, – Я не знаю номера их счетов. Я могу передать их им только после того, как вернусь.

– Это легко. Я могу помочь тебе.

После этого Цинь Хаодун набрал номер телефона Ци Ваньэр и кратко рассказал ей всю историю. Затем он сказал, – Мне нужны банковские счета этих семерых жертв. Ты можешь их найти?

Ци Ваньэр ответила, – Это слишком просто. Они будут отправлены на твой телефон через пять минут.

Как лучшему хакеру в мире, подобные вещи действительно не доставляли ей проблем. Менее чем через три минуты мобильный телефон Цинь Хаодуна зазвенел, и все семь семей жертв и их банковские карты были отправлены.

Цинь Хаодун передал свой мобильный телефон Бай Вэньцзе и сказал, – Сделай перевод.

Бай Вэньцзе посмотрел на телефон. Это была конфиденциальная информация о семи жертвах. В это время его сердце было полно сомнений и шока. Он не понимал, как Цинь Хаодун сделал это. Он узнал информацию невозможно быстро.

Но семь миллионов тоже были для него большими деньгами; его сердце облилось кровью, если бы он просто заплатил деньги. Он сказал, – Брат, я заплачу компенсацию, но у меня не так много денег на моём счёте. Могу ли я отправить её через несколько дней?

Цинь Хаодун не поверил ни единому слову, ему было лень обсуждать эти глупости. Он напрямую использовал завораживающий разум, – Мистер Бай, ты же разумный человек. Эти жертвы заслуживают того, чтобы получить по миллиону. Переводи деньги быстрее.

– Ты прав, – Бай Вэньцзе слегка вздрогнул, взял свой мобильный телефон и начал переводить средства.

Ли Шулань и другие были поражены. Они не поняли, как этот негодяй стал вдруг таким послушным. Раньше он отказывался выдавать 300 000 юаней. А теперь он отдавал миллион юаней сразу же. Как такое могло произойти?

Счёт Бай Вэньцзе был всё ещё переполнен. Вскоре он перевёл семь миллионов юаней. Цинь Хаодун сказал, – И теперь задолженность по зарплате должна быть выплачена твоим работникам.

Не задумываясь, Бай Вэньцзе снова начал переводить деньги. Менее чем за 10 минут вся задолженность была перечислена на счета рабочих.

Цинь Хаодун одобрительно кивнул и спросил, – У тебя всё ещё есть задолженности по чужим деньгам?

Нет, это всё, – сказал Бай Вэньцзе.

– Ну-ка, расскажи мне всё плохое, что ты сделал за эти годы, – после Цинь Хаодун сказал Ван Жубин, – Сестра. Запиши это на свой мобильный телефон и потом выложи в интернет.

Всё, это он делал, чтобы отправить Бай Вэньцзе в тюрьму. В противном случае этот парень наверняка придет, чтобы отомстить.

Ван Жубин ничего не поняла. Поскольку Бай Вэньцзе был очень хитрым, как он мог говорить о своих преступлениях и позволять снимать себя на видео?

Но в это время Бай Вэньцзе начал говорить о плохих вещах, которые он совершил за эти годы. Хотя он рассказал их кратко, но это заняло больше десяти минут.

Услышав, что перечислял Бай Вэньцзе, окружающие зрители были шокированы. Этот парень действительно совершал ужасные вещи. Опираясь на свои силы в округе Уфэн, он издевался над мужчинами и женщинами, грабил, травмировал, насиловал, а также убил двух человек. На основании этих преступлений он уже должен быть приговорен к смерти больше десяти раз.

Хотя ему было немного жаль, что Бай Вэньцзе выдал себя на столько масштабно, всё-таки этого было достаточно, чтобы посадить его в тюрьму. Цинь Хаодун сказал Ван Жубин, – Отправляй видео.

Ван Жубин кивнула и сразу же отправила видео на несколько сайтов Хуася. Хотя Бай Вэньцзе имел опыт работы в округе Уфэн, а видео было выпущено, он верил, что никто не осмелился говорить что-то против него.

– Не двигайтесь, что тут происходит?

Это был полицейский средних лет, носящий очки, он отвечал за эту улицу, Чжан Мэн. Он получил экстренный вызов от семьи Ли полчаса назад.

Тем не менее, Бай Вэньцзе уже подговорил Чжан Мэна заранее. Он был богат и всё-таки был зятем главы Бюро безопасности. Поэтому Чжан Мэн не посмел отказать ему, и нарочно опоздал.

Изначально Чжан Мэн планировал разобраться с делами Бая Вэньцзе, но он не ожидал увидеть такую сцену, войдя в дверь. Бай Вэньцзе, который всегда был таким жестоким, стоял на коленях перед молодым человеком с испуганным взглядом. Все его подельники, пришедшие с ним, лежали.

Один из бандитов который был ближе всего к Чжан Мэну, поднялся с земли, указал на Цинь Хаодуна и закричал, – Шеф Чжан, он мучает нас; вы должны отстаивать справедливость!

Чжан Мэн посмотрел на Бай Вэньцзе, который был залит кровью. Его лицо было покрыто осколками, а левая рука была переломана.

Так, в его смену избили зятя генерального директора. Как он мог справиться с этим? Если он не разберется со всем должным образом, он может потерять свою должность. Думая об этом, он сразу же закричал, – Арестуйте преступника!

Двое полицейских позади него бросились на Цинь Хаодуна с наручниками. Ван Жубин преградила путь двум мужчинам и сердито сказала, – Когда наш дом был разбит, вам было всё равно. Теперь мой брат задержал этих хулиганов, и ты пришёл его арестовать. Ты как-то подчиняешься закону?

– Да, вы не можете арестовать его ...

– Этот парень хороший человек, вы не можете его арестовать ...

В это время люди, которые стояли в дверях, наблюдавшие за суматохой, ворвались и заполнили клинику, в результате чего в просторном помещении оказалось 70 или 80 человек.

Эти люди собрались перед клиникой, когда бандиты разбивали её, они боялись Бай Вэньцзе и не осмеливались помочь.

Большинство из них были старыми соседями семьи Ли, которые с годами получали пользу от семьи Ли. Были также несколько семей погибших шахтёров, рабочих-мигрантов, которые имели задолженность по зарплате. Они только что получили короткое сообщение из банка. Наконец-то они получили деньги, которые должны были быть выплачены давным-давно. Все были благодарны Цинь Хаодуну.

Теперь, когда они увидели, что полиция собиралась арестовать Цинь Хаодуна, они больше не могли сдерживаться и спешили, чтобы помешать полиции арестовать его.

Видя, как так много людей собирались вместе, Чжан Мэн очень нервничал. Но он всё же заставил себя успокоиться и закричал, – Что вы делаете? Вы препятствуете выполнению служебных обязанностей и нарушаете закон.

– Нам всё равно. Мы только знаем, что этот парень хороший человек, и вы не можете его арестовать.

– Да. Вы полицейские. Вы должны арестовать этих бандитов ...

Чжан Мэн, наблюдал за толпой, его уверенность, вмиг рассеялась. Это действительно могло вызвать общественный резонанс, а он не мог этого допустить. А если он не уведёт парня, это вызовет гнев генерального директора.

Переживая за свои погоны, он прокричал, – Разве вы не видели, что он нарушил закон? Мы должны отвезти его в полицейский участок для проверки.

В это время Цинь Хаодун вышел вперёд и сказал Чжан Мэну, – Полицейский, скажите мне. Как я нарушил закон?

Чжан Мэн указал на раненых хулиганов и закричал, – Разве это не незаконно, ты ранил так много людей?

Выражение лица Цинь Хаодуна изменилось, и он сказал, – Ты только видишь, что они ранены. Но ты не видел, что они сделали. Они не только разбили магазин моего дедушки, и напали на меня со смертельным оружием. Я должен просто стоять здесь и быть избитым?

Ван Жубин тоже сказала, – Да, это правда. У нас есть видео наблюдения в магазине, вы можете проверить его, если не верите.

– Мы все видели, что молодой человек оборонялся. Эти хулиганы заслуживают того, чтобы с ними боролись. Мы все можем быть свидетелями.

Толпа зевак громко кричала.

Лицо Чжан Мэна было ошарашенным. Он понимал, что происходит. Он указал на несчастного Бай Вэньцзе и сказал, – Даже если ты бил этих людей из-за самообороны, как насчёт мистера Бай? Поскольку ты избил его таким образом, ты должен объяснить это.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал Бай Вэньцзе, – Мистер Бай, этот полицейский хочет моего объяснения. А ты можешь рассказать ему обо всём?

Бай Вэньцзе сказал, – Директор Чжан, я заслуживаю избиения. Я привёл своих людей, чтобы разбить клинику традиционной китайской медицины, и я домогался молодую девушку. Я во всём виноват. Это не имеет ничего общего с этим молодым человеком. Он также обучил меня добродетели и хорошим делам, я начал новую жизнь ...

Цинь Хаодун улыбнулся Чжан Мэну и сказал, – Шеф Чжан, вы слышали это. Я хорошо выполняю свою работу. Вы не должны арестовывать меня, наградите меня свидетельством о заслугах.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 106. Мистер Бай сошёл с ума**

Глава 106. Мистер Бай сошёл с ума

Глядя на Бай Вэньцзе, Чжан Мэн был совершенно сбит с толку. Где тот это человек, чьим зятем был высокопоставленный чиновник, где человек который раньше издавался над людьми и так ужасно вёл себя?

Затем Чжан Мэн снова оказался перед дилеммой. Хотя Цинь Хаодун теперь избил так много людей, но это была самооборона. Бай Вэньцзе, пострадавший, также заявил, что всё нормально. Как он мог теперь арестовать Цинь Хаодуна?

Бай Вэньцзе сказал, – Сэр Чжан, я совершил так много преступлений. Я хочу сдаться, арестуйте меня пожалуйста.

Чжан Мэн внезапно почувствовал головную боль. Он первый раз встречался с таким случаем, хоть он был полицейским уже более 10 лет. Задумавшись на мгновение, Чжан Мэн посмотрел на толпу, которая настойчиво глядела на него. Он понимал, что сегодня невозможно будет арестовать Цинь Хаодуна. С этим можно было разобраться только потом. Сначала нужно было взять Бай Вэньцзе и других.

– Забирайте их.

Чжан Мэн махнул рукой и попросил своих людей надеть наручники на всех хулиганов. Затем они покинули клинику с Бай Вэньцзе. Конечно, это было просто шоу, и они быди бы освобождены, как только вернутся.

Чжан Мэн понимал, что нужно делать, это понимали и его сотрудники. Когда они были уже за воротами, один полицейский прошептал на ухо Чжан Мэну, – Сэр, мы позволим им сейчас уйти?

– Не сейчас. Так много людей наблюдают. Сначала приведите их в полицейский участок.

Чжан Мэн уже заметил, что на них смотрят люди, и попросил своих людей отвезти Бай Вэньцзе к его машине. Другие гангстеры были также взяты, и посажены в полицейские фургоны.

В машине Чжан Мэна было четыре человека. Помимо него и Бай Вэньцзе, там были водитель и полицейский, который только что разговаривал с ним. Оба они были доверенными подчиненными Чжан Мэна.

Сев в машину Чжан Мэн спросил, – Мистер Бай, что с вами сегодня? Угрожал ли вам этот парень? Теперь вы в безопасности. Просто скажите мне правду.

– Никто не угрожал мне. Я действительно осознал свои ошибки, поэтому я собираюсь сдаться. Пожалуйста, дайте мне шанс исправиться.

Глядя на искреннее раскаявшееся выражение лица Бай Вэньцзе, сердце Чжан Мэна было по-настоящему потрясено, – Что, чёрт возьми, происходит? Он что сошёл с ума? – думал он.

Когда полицейский сел в автобус, он не обратил никакого внимания на них и продолжал возиться со своим мобильным телефоном. Однако выражение его лица внезапно изменилось, и он закричал, – Сэр! У нас большая проблема!

Чжан Мэн был весь на нервах. Услышав крик полицейского, он недовольно спросил, – В чём проблема? Я решу все проблемы, независимо от того, насколько они трудные.

– Сэр, посмотрите! Видеозапись господина Бай была размещена в Интернете. Теперь эта новость – заголовок многих сайтов.

Затем полицейский включил видео на своем телефоне и передал его Чжан Мэну.

Увидев видео с Бай Вэньцзе, Чжан Мэн был в шоке. Он взял телефон в руки и посмотрел всё от начала до конца.

– Сумасшедший! Псих! Бай Вэньцзе действительно с ума сошёл!

Это были единственные мысли на тот момент у него в голове. Бай Вэньцзе признался в стольких преступлениях. Многие из них были уголовными, и он даже убил двух человек. Самое главное, что видео было размещено в интернете. Это был серьёзный случай, и он не мог справиться с этим.

В этот момент они уже вошли в полицейский участок. Полицейский позади них подошёл и спросил, – Сэр, мы позволим всем уйти?

– Что за бред! Отправьте их всех в комнату для допросов. Без моего приказа никто из них не уйдёт.

Чжан Мэн был полицейским уже очень давно. Он осознавал всю серьёзность этого вопроса. Подельники Бай Вэньцзе работали на него столько лет. Все из них были в чём-нибудь да виновны. Если освободить их сейчас, потом бы последовали огромные проблемы.

Нельзя было освобождать никого. Теперь это дело было вне его власти, и он не мог взять на себя такую ответственность.

Хотя этот полицейский не понимал, почему Чжан Мэн вдруг так изменился, но всё что он мог сделать, так это отправить хулиганов в комнату для допросов.

Чжан Мэн немного подумал и решил перекинуть это горячее дело директору Фу Хайкуню. Таким образом, проблемы Бай Вэньцзе не имели бы к нему никакого отношения.

Подумав об этом, он достал свой мобильный телефон и набрал номер телефона Фу Хайкуня, – Директор, это я Чжан Мэн. Есть важный вопрос, о котором нужно срочно сообщить вам.

– Что случилось? – раздался голос мужчины средних лет.

– Директор, это важно. Это совсем не подходит для телефонного разговора. Нужно сообщить вам лично.

Хотя Чжан Мэн был прямым родственником Фу Хайкуня, но этот вопрос был слишком важным. Если он сообщил об этом по телефону, что ему было бы делать, если Фу Хайкунь попросит его освободить Бай Вэньцзе? Если бы он действительно сделал это, он взял бы на себя ответственность за эту ситуацию. Поэтому он должен передать Бай Вэньцзе Фу Хайкуну на прямую.

– Ну, давай, я в отеле Муррайя.

Фу Хайкунь не знал, что там произошло, и он очень верил в Чжан Мэну. Поэтому сразу сказал куда подъезжать.

Чжан Мэн почувствовал облегчение и сказал водителю проехать прямо в гостиницу Муррайя.

Отель Муррайя был единственным четырехзвёздочным отелем в округе Уфэн. Это был самый высококлассный отель здесь. В роскошном VIP-зале Фу Хайкунь, генеральный директор окружного бюро общественной безопасности, сидел и пил вместе пил с крепким мужчиной средних лет.

Этим человеком был Хун Тяньбао президент Группы Недвижимости Тяньбао в округе Уфэн. У него были очень хорошие отношения с Фу Хайкунем, и они вместе провернули много нелегальных дел.

Сегодняони заказали много вина и блюд, которые были накрыты на стол. Это был роскошный праздник.

Хун Тяньбао схватил бутылку Маотая и налил чашку Фу Хайкуню. Он улыбнулся и лестно сказал, – Старший брат. Пожалуйста, помоги мне в восстановлении старой улицы.

Фу Хайкунь взял свой стакан и сделал глоток. Затем он ответил, – Со старой улицей, сейчас тяжело справиться. Теперь правительство издает новые приказы, Полиции нельзя участвовать в сносе.

Хун Тяньбао сказал, – Брат, я знаю, я не хочу доставлять тебе неприятности.

Единственное, о чём я прошу, это когда работают мои люди, ты бы на это закрывал глаза.

Сказать по правде, самая большая проблема это снести клинику Цзиши. Старик Ли для нас как заноза. Но он очень популярный в своей области. Из-за него никто не переедет.

– Поэтому я хочу снести его дом, тогда будет легко перевезти остальных людей.

Фу Хайкунь сказал, – Старого Ли Циншаня будет трудно убрать. У него высокая репутация в уезде Уфэн. Он даже лечил двух лидеров уезда. Нельзя допустить, чтобы начались какие-то проблемы из-за этого. Я думаю, тебе лучше дать ему побольше денег, чтобы не было лишних хлопот.

– Брат, ты не знаешь. Я разговаривал со стариком. Я предлагаю ему деньги, он всё не соглашается. Он сказал, что сначала я должен построить для него клинику. Он говорит, что должен обеспечить всем жителям лечение, только тогда он согласится переехать.

– Брат, подумай об этом. Что тогда будет с торговлей. Если я построю для него такую клинику, сколько я смогу заработать? Что будут делать мои братья? Да и зная вредный характер этого старика, если я дам ему много денег, он обязательно расскажет другим людям. Это точно задержит стройку, и доставит нам кучу проблем.

Пока Хун Тяньбао говорил, он мысленно ругал Фу Хайкуня. Он обычно получал много пользы от него, но Хун Тяньбао так не хотелось брать на себя ответственность сейчас, и ему нужна была поддержка. Его раздражало, что для того, чтобы снести клинику старика, приходится заранее отчитываться за это перед Фу Хайкунем.

Он захотел сказать что-то ещё, но дверь открылась, и вошёл Чжан Мэн, за которым последовали Бай Вэньцзе и молодой полицейский.

Фу Хайкунь взглянул на Чжан Мэна и спросил, – Что случилось?

Чжан Мэн смотрел на Хун Тяньбао, он явно нервничал. Фу Хайкунь сказал, – Старший брат Хун на нашей стороне. Ты можешь спрашивать что хочешь.

С согласия Фу Хайкуня Чжан Мэн перестал нервничать и ответил, – Генеральный директор, у нас есть большая проблема! Мистер Бай сошёл с ума.

– Что? Что ты сказал? – спросил Фу Хайкунь удивлённо. В то же время он оглядел стоящего рядом с ним Бай Вэньцзе. Он увидел, что его тесть был весь в крови, у него был разбит нос, а всё его лицо опухло. Он снова переспросил, – Что случилось?

– Трудно сказать, директор. Вам лучше сначала взглянуть на это, – сказал Чжан Мэн, и помахал полицейскому, который сразу же передал свой мобильный телефон Фу Хайкуню и нажал на экран, чтобы включить видео.

Фу Хайкунь с подозрением посмотрел на экран. Чем больше он смотрел видео, тем серьезнее становилось его выражение лица. Наконец, его лицо потемнело. После увиденного он ударил по столу и начал ругать Бай Вэньцзе, – Ты позволил этому ослу ударить себя по голове? Как ты смеешь это говорить? Если ты просто хочешь умереть, меня не нужно туда втягивать!

Бай Вэньцзе, однако, не сильно изменился в лице. Он сказал, – Брат, я знаю, что я неправ. Я сделал слишком много аморальных вещей за эти годы. Я собираюсь сдаться в бюро общественной безопасности ...

Фу Хайкунь не ожидал таких изменений в своём тесте, Он крикнул Чжан Мэну, – Что ... Что, чёрт возьми, происходит?

– Генеральный директор, я подозреваю, что с мозгом Бай что-то не так. Он кажется сошёл с ума, иначе как объяснить что он выдаёт информацию про эти смертельно наказуемые вещи.

Услышав это, Фу Хайкунь глубоко вздохнул и медленно выдохнул. В конце концов, он был человеком, который повидал всякое. Он знал, что сейчас лучше всего успокоиться.

Видео Бай Вэньцзе было просто сумасшедшим. Но он ничего не сказал о Фу Хайкуне, что было хорошо для него.

Понимая, что о нём не было речи, он стал чувствовать себя легче. Затем он спросил Чжан Мэна, – Что случилось сегодня? Почему Вэньцзе стал таким?

– Я точно не знаю. Это было ...

Чжан Мэн рассказывал сегодняшнюю историю от начала до конца, и, наконец, он добавил, – Генеральный директор, я думаю, это как-то связано с молодым ублюдком, усыновленным Ли Циншанем. Это он разместил это видео. Внезапное безумие господина Бай, вероятно, тоже вызвано им же.

Услышав это, Фу Хайкунь не произносил ни слова. Он положил голову на спинку стула, медленно закрыл глаза и начал думать.

Теперь насущным вопросом было, как поступить с Бай Вэньцзе. Если он будет освобождён, кто возьмёт на себя ответственность за все совершённые дела, когда всё-таки пройдёт расследование. Власти точно пошлют людей со всем этим разбираться. Он был только директором Бюро общественной безопасности округа, чиновником административного уровня. Он не мог справиться с таким серьёзным делом.

Но если он не отпустит Бай Вэньцзе, у жены никого не останется больше. Она точно начнёт отчаянно бороться за его освобождение.

В тот момент, Фу Хайкунь оказался перед дилеммой, а Хун Тяньбао улыбнулся. Он беспокоился, что его проблема может так и не решиться. Но теперь появилась хорошая возможность.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 107. Почувствуй себя как дома**

Глава 107. Почувствуй себя как дома

Хун Тяньбао сказал Фу Хайкуню, – Брат. Никто не должен судить по себе. У меня есть хороший способ решить этот вопрос.

Фу Хайкунь внезапно открыл глаза и посмотрел на Хун Тяньбао, – Брат, ты говоришь, у тебя есть какой-то хороший способ? Если ты мне поможешь, мы будем просто кровными братьями в будущем.

– Брат, ты беспокоишься о том, как поступить с мистером Бай?

– Да, он сейчас устроил большой беспорядок, и это правда, огромная проблема. Ты же знаешь характер моей жены, что будет, когда я его арестую. Она такой шум подымет. А если я не арестую его, то будут ещё большие проблемы, вмешаются высшие власти, и я буду замешан во всём этом.

Хун Тяньбао сказал, – На самом деле это легко. Хотя господин Бай так много говорил в видео, он явно не в себе, сделаем вид, как будто возможно он сошёл с ума. Кто знает, правда это или нет? Кроме того, господин Бай серьёзно ранен. Первым делом его освободят под залог, для медицинского обследования.

– Слушай, я действительно растерялся. Я забыл отправить его в больницу. К счастью, ты мой брат напомнил мне, – Фу Хайкунь немного расслабился, но затем он сказал, – Брат Хун, этот метод хорош, но он не долго, будет работать, и он не может полностью решить эту проблему.

Хун Тяньбао засмеялся и сказал, – Это не долгосрочный план, чтобы пойти в больницу под залог. Но старый брат, ты забываешь, он сейчас якобы сумасшедший. Ты дашь ему психиатрическую оценку. А когда ты сделаешь все фальшивые документы, о том, что он сумасшедший, его освободят.

– Брат Хун, а ты умный человек. Я всегда буду помнить твою доброту, – Фу Хайкунь засмеялся, с его властью в округе Уфэн Бай Вэньцзе было легко получить справку о психическом заболевании. Более того, с ним и правда, происходило что-то странное.

Он повернулся к Чжан Мэну и сказал, – Идите и делайте это. Сначала отправьте Бай Вэньцзе в больницу на лечение, а затем пусть его начнут проверять, и выпустят под залог. Процедура должна быть выполнена хорошо. Никто из вышестоящих не должен в итоге ничего заподозрить.

– Да, сэр. Я сделаю всё прямо сейчас.

Пообещал Чжан Мэн и покинул офис вместе с Бай Вэньцзе. Если бы всё получилось, счастливы были бы все. За это время он извлёк много выгоды от общения с Бай Вэньцзе, у него началось бы множество проблем, если бы что-то обнаружилось.

Когда они ушли, Хун Тяньбао сказал, – Брат, этот вопрос уже наполовину решён, а половина ведь ещё не решена.

Фу Хайкунь занимал должность генерального директора не просто так, он был очень сообразительным человеком. Просто сейчас он был слишком шокирован и несколько растерян. Но теперь, когда он успокоился, он немедленно ответил на слова Хун Тяньбао, – Ты имеешь ввиду семью Ли?

– Да, сегодняшняя проблема в основном заключается во внуке, усыновленном Ли Циншанем. Если он следит за этим делом, то он будет всеми способами добиваться того, чтобы вышестоящие всё тщательно расследовали. Лучше всего, разобраться с ним заранее.

Фу Хайкунь коснулся подбородка и сказал после раздумий, – Этот случай неизбежно будет расследован вышестоящими властями. Поэтому, если мы хотим убить этого парня, мы должны тщательно всё продумать, и не оставить никаких улик.

– Да он всего лишь младенец на руках. С ним легко будет разделаться, – Хун Тяньбао сказал с насмешкой, – Брат, ты только что слышал, что этот парень очень зол и умёл. Если я сейчас попрошу кого-нибудь снести их дом, он не сможет контролировать свой характер. Он, конечно, будет драться с моими людьми.

– В это время брат может арестовать его и отправить в бюро. Ты можешь сделать так, что он останется там года на три ли пять. За это время уже всё пройдёт, и ничего не будет.

Фу Хайкунь сразу понял, что Хун Тяньбао хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы снести клинику Ли Циншаня, но этот подход был полезен и ему, больше он не возражал.

Подумав обо всём он сказал, – Это хорошая идея, но ты уверен, что Семья Ли не сможет с этим разобраться? Если мы действительно спровоцируем кого-нибудь важного за их спиной, что тогда будет?

– Я могу заверить тебя, кроме пациентов, которых он лечил на протяжении многих лет; у него вообще нет никаких отношений. И брат, ты также видел, что его клиника была разбита Бай Вэньцзе. Если бы у него были какие-то связи, он бы уже ими воспользовался.

Фу Хайкунь на мгновение задумался, затем кивнул и сказал, – Мой брат ты прав. Просто делай, как ты сказал, но всё должно быть быстро. Ты должен закрыть этого парня до прихода следственной группы.

Хун Тяньбао был рад, что его метод не только решил проблему сноса, но и сдружил с ним Фу Хайкуня. Сегодняшнее угощение действительно стоило того, и он получил такой приятный сюрприз.

– Не волнуйся, брат. Я всё устрою и закрою этого парня в тюрьму сегодня вечером.

Затем он сразу встал и отправился организовывать принудительный снос.

После того, как Чжан Мэн и другие ушли, в клинике Цзиши люди, которые получили деньги, были очень благодарны Цинь Хаодуну. Особенно родственники погибших, они неожиданно получили сегодня миллион юаней. Они взволнованно опустились на колени и поклонились Цинь Хаодуну, ведь до этого они не получили ни гроша.

Благодарные люди долго не расходились. Ли Шулань взяла Цинь Хаодуна за руку и сказала, – Малыш Хаодун, скорее уходи отсюда. Ты ударил Бай Вэньцзе. Его зять работает генеральным директором Бюро общественной безопасности. Он обязательно позже отправит людей арестовать тебя.

– Не переживай, тётя. Теперь у Бай Вэньцзе столько проблем, что он не сможет защитить себя. Как он может арестовать меня?

Цинь Хаодун действительно всё устроил. Согласно его нынешнему совершенствованию, манипулирование разумом информацию можно было удерживать в уме Бай Вэньцзе в течение трёх дней, и, конечно, в течение трёх дней не должно быть никакого ответного удара. Через три дня Бай Вэньцзе, точно, будет в тюрьме.

– Ты уверен? – Ли Шулань всё ещё немного волновалась.

Цинь Хаодун сказал, – Конечно, всё в порядке. Зять Бай Вэньцзе - просто директор Бюро общественной безопасности, а не император. Он не может держать под контролем такой серьёзный случай.

Ли Шулань подумала об этом, и ей сразу стало легче.

В это время Ван Жубин сказала, крепко схватив за ухо к Цинь Хаодуна, – Маленький мальчик. Скажи мне, когда ты стал таким жестоким?

Цинь Хаодун резко закричал, – Сестра, моя сестра. Освободи меня быстро. Как я смогу жениться на своей жене в будущем, если ты сделаешь мне длинное ухо?

Он вырос вместе с Ван Жубин, она была старше его на три дня. Они были одного возраста. Они были в хороших отношениях в прошлом и часто вместе хулиганили в детстве.

Хотя Цинь Хаодун был Императором Зелёного Леса в последние годы, и его статус в Мире культивирования был недостижим, но он всё равно не смог найти такую же тесную связь с кем-то ещё. Он чувствовал себя таким счастливым, в тёплой семейной атмосфере.

Ли Шулань сказала, – Девушка, быстро отпустите малыша Хаодуна, иначе сейчас вернётся твоя бабушка и прочитает тебе нотацию.

Ван Жубин напевала что-то и выпустила ухо Цинь Хаодуна. Ли Шулань снова спросила, – Хаодун, объясни твоей тёте, что тут происходит? Когда это ты научился кунг-фу?

Цинь Хаодун, конечно, не мог сказать, что он был мастером культивации. Он сказал, – Тётя, это не удивительно. В эти годы я выбрал борьбу с вольным стилем в качестве факультативного курса в колледже.

– Да ладно, могут ли вещи, преподаваемые в колледже, быть такими полезными? –скептически сказала Ван Жубин.

– Может быть, у меня талант к боевым искусствам. В будущем, если тебя будет запугивать твой парень, приходи ко мне. Я побью его как свинью.

– Ты ... – Ван Жубин собиралась снова схватить другое ухо Цинь Хаодуна, но внезапно Ли Циншань сказал, – Ну, перестань шутить. У меня есть, что спросить у Хаодуна.

Ван Жубин бросила строгий взгляд на Цинь Хаодуна и с обидой взяла его правую руку.

Ли Циншань спросил Цинь Хаодуна, – Мальчик, кто научил тебя искусству костоправа?

– Это старый профессор в моей школе, он сейчас на пенсии. Если дедушка хочет учиться, я могу научить тебя.

Цинь Хаодун наугад придумал старого профессора в отставке.

– Ой! – Ли Циншань вздохнул, – В медицинском университете Цзяннаня есть магистратура. Это правильно, что ты идёшь туда, чтобы изучать медицину. Но мне кажется, что если ты хочешь научиться навыкам, тебе всё равно нужно ехать в большие города.

Услышав об этом, Ван Жубин взволнованно сказала, – Малыш, я кое-что скажу тебе. Твоя сестра тоже отправится в город Цзяннань. Независимо от того, с какими трудностями ты столкнешься в будущем, я могу позаботиться о тебе.

Они вместе сдавали экзамены в медицинский колледж, в котором нужно было отучиться пять лет. Но поступила в итоге она в общеобразовательный колледж, где нужно обучаться четыре года. Поэтому в этом году Ван Жубин уже выпускалась.

Цинь Хаодун спросил, – Сестра, куда ты пойдёшь?

Ли Шулань сказала со счастливой улыбкой, – Хаодун, твоя сестра сдала экзамен для государственных служащих после того, как закончила учебу. Через несколько дней она отправится в Городское бюро здравоохранения города Цзяннань, чтобы зарегистрироваться там.

Для таких семей, как они, было большим событием, если кого-то из детей брали на работу госслужащими.

– Да, это здорово, – Цинь Хаодун тоже был счастлив за свою тётю и сестру. Он сказал, – Сестра, когда ты доберешься до города Цзяннань, следуй за мной, и я найду для тебя место, чтобы остаться.

Он прекрасно понимал, что она не сможет позволить себе купить дом в городе Цзяннань за короткий период времени из-за экономических условий тёти. Даже аренда дома была огромным финансовым бременем. Так как на его вилле было так много свободных комнат, Ван Жубин могла бы жить именно там.

Прежде чем Ван Жубин успела ответить, Ли Шулань быстро сказала, – Нет. Тебе нелегко жить одному в городе Цзяннань. Твоя сестра уже закончила учебу, и она может работать, чтобы зарабатывать деньги. Как она может тебя беспокоить?

– Тётя, всё в порядке ... – Цинь Хаодун замолчал на полуслове, и в итоге, ничего не сказал о своей вилле. В конце концов, сегодняшние события достаточно потрясли его семью, если он скажет слишком много, они не смогут всё переварить.

– Малыш Хаодун, даже не говори об этом. Это абсолютно невозможно, – Ли Шулань снова начала отказываться.

Цинь Хаодун вздохнул и больше ничего не сказал. Вернувшись в город Цзяннань, он мог сразу же отвезти свою сестру на свою виллу.

Ли Шулань сказала, – Хаодун , 30 000 юаней достаточно, чтобы отремонтировать клинику. Берите остальные деньги, чтобы купить дом в городе Цзяннане. Сейчас ты и жениться не сможешь, если у тебя нет своего дома.

Цинь Хаодун был тронут словами своей тёти, она была ему даже лучше матери. В первую очередь она думала о нём, а не о своей дочери.

Он сказал, – Тётя, я не могу взять эти деньги. Их нужно оставить дедушке. Дом слишком старый. Не нужно его ремонтировать. Давайте просто построим новую клинику.

Ли Циншань вмешался, – Малыш Хаодун, не нужно. Я могу привести клинику в порядок и в одиночестве. Ты заслуживаешь этих денег. Просто возьми их.

– Дедушка, я действительно не могу принять это, и у меня всего хватает. У меня сейчас много денег.

Ли Шулань спросила, – Этот ребёнок снова говорит глупости. Где ты можешь заработать деньги, будучи студентом? Просто послушай своего дедушку и возьми.

Пока они разговаривали, в двери вошла пожилая женщина с седыми волосами. Это была Цзо Ланьчжи, бабушка Цинь Хаодуна. В этом году пожилой женщине было уже более 70 лет, но из-за хорошего ухода она не была ни глухой, ни слепой, и она без труда передвигалась.

Как только старушка вошла, она не заметила сломанную клинику, но увидела Цинь Хаодуна. Она сказала, – Малыш Хаодун, ты вернулся, бабушка так по тебе скучала.

Увидев Цзо Ланьчжи, Цинь Хаодун был тронут. Старушка очень любила его, когда он был ребёнком; она была даже милее с Цинь Хаодуном, чем с её собственными внуками.

– Бабушка, ты вышла. Будь осторожна, когда идёшь, – Земля была покрыта разбитым мусором. Цинь Хаодун бросился удерживать старушку, опасаясь, что она может упасть.

– Что тут случилось? – Цзо Ланьчжи заметила, что клиника была разбита, и тут же удивлённо спросила.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 108. Неблагодарные сыновья**

Глава 108. Неблагодарные сыновья

Цинь Хаодун боялся, что старушка будет волноваться. Он сказал, – Бабушка, тебе не нужно об этом беспокоиться. Дедушкина клиника вся сломана. Но через несколько дней мы построим новую и большую.

Ли Шулань тоже добавила, – Да, мама. Хаодун так редко приезжает. Не беспокойся об этом. Пойдём во двор и поговорим.

– Хорошо, я не буду об этом беспокоиться. Пусть с этим разбирается папа. Давай поговорим во дворе.

Затем Цзо Ланьчжи взяла Цинь Хаодун за руку и прошла через клинику на задний двор. Она села в бамбуковое кресло и попросила Цинь Хаодуна сесть рядом с ней.

У пожилой женщины было два внука, но их две невестки были подлыми, другие два внука были с ней с детства. Невестки виделись с родственниками раз в год, и то для того, чтобы попросить денег. А Цинь Хаодуна Цзо Ланьчжи очень любила, он рос рядом с ней, когда был маленьким, он был очень смышлёным мальчиком, поэтому она к нему относилась лучше всех.

Цинь Хаодун был очень близок с бабушкой. Он взял Цзо Ланьчжи за руку и сказал, – Бабушка, как же мы давно не виделись.

Но Цзо Ланьчжи внезапно ответила, – Что я могу сделать для тебя? Я попрошу своих трёх сестёр, чтобы они помогли найти тебе жену. Надеюсь, наши усилия не будут напрасными. Завтра я уже подберу тебе трёх девочек. Пойдёшь со мной завтра утром.

Когда пожилая женщина сказала это, Ван Жубин хихикнула и прикрыла рот рукой. Цинь Хаодун спросил грустно, – Что? Свидание вслепую? Бабушка, я ещё не закончил учёбу. Почему ты так спешишь?

Разве ты не собираешься закончить учебу через год? Хорошо бы уже сейчас уладишь твои отношения, ты можешь жениться, как только закончишь учёбу в следующем году. Теперь в Китае больше мужчин, чем женщин, женись как можно скорее. Кроме того, бабушка с нетерпением ждёт появления внуков.

Цинь Хаодун почувствовал себя неловко и сказал, – Бабушка, не нужно так спешить. В наше время свидание вслепую давно устарело.

– Почему это не спешить? Ты должен слушать бабушку, – сказала Цзо Ланьчжи, – Хаодун, так как твой дедушка привёл тебя в нашу семью Ли, мы должны принимать тебя как нашего внука. Если твои биологические родители однажды придут, для меня и твоего дедушки будет долгом, отчитаться за то, что мы нашли тебе жену.

– Бабушка ... – Цинь Хаодун некоторое время ничего не говорил, но его сердце было сильно взволновано.

Ли Шулань сказала стоя рядом, – Бабушка, как только услышала, что ты возвращаешься сегодня, сразу же пошла, искать тебе жену. Похоже, ты должен встретиться с ними.

У Цинь Хаодуна не было другого выбора, кроме как сказать, – Бабушка, честно говоря, у меня уже есть девушка, поэтому нет необходимости встречаться вслепую.

Малыш, ты хочешь обмануть свою бабушку? Не думай, что я стар и меня легко обмануть. Если у тебя действительно есть девушка, почему ты не сказал этого раньше? Ты так говоришь, потому, что я сказала тебе идти на такое свидание. Если ты не привезешь её сюда сейчас же, тебе придётся пойти на свидание вслепую завтра утром.

– Бабушка, я говорю правду. Я позвоню ей сейчас и дам тебе поговорить с ней.

Старушка взволнованно сказала, – Правда? У тебя действительно есть девушка? Позвони ей быстро. Я поговорю с моей внучкой.

Чтобы не идти на свидание вслепую, Цинь Хаодун должен был набрать номер телефона Лин Момо. Неожиданно он услышал, что телефон выключен.

– Ну ... – Цинь Хаодун не мог ничего с этим поделать. Он знал, что Лин Момо всегда выключала телефон, когда была на встрече. Наверное, сейчас она была именно там.

– Малыш Хаодун, ты не позвонил ей? – заинтересованно спросила Цзо Ланьчжи.

– Бабушка, у неё выключен телефон. Может, она сейчас занята. Мы можем позвонить ей завтра?

– Малыш, ты снова солгал мне. Это не может быть совпадением, – понимая, что она не может говорить со своей внучкой, старушка сразу же изменила свое выражение лица, –Завтра утром ты пойдёшь на свидание вслепую. Не пытайся меня больше обмануть.

Ли Шулань засмеялась, – Малыш Хаодун, кажется, ты не можешь сбежать от свидания, но это же хорошо для тебя. Может быть, ты встретишь девушку, которая тебе понравится.

– Э-э ... – Цинь Хаодун чувствовал себя неловко, и он никогда не думал о том, что однажды у него состоится свидание вслепую.

В это время из-за двери послышались шаги, и четыре человека зашли внутрь. Когда Цзо Ланьчжи повернула голову и увидела их, улыбка на её лице мгновенно исчезла.

Это были две пары среднего возраста, первые были Ли Чэн, старший сын Ли Циншаня, и Чжан Фэн, его невестка, а вторыми Ли Цай, его второй сын, и Чжао Хайли, вторая невестка.

У Ли Циншаня и его жены было два сына и одна дочь. Их младшая дочь, Ли Шулань, была очень преданной. Она часто посещала стариков по будням. А два сына могли встретиться только один раз на весеннем празднике Нового года. Каждый раз они приходили несчастными и просящими денег. На прошедшем весеннем фестивале они даже не появились, а сегодня вдруг решили наведаться.

Если кто-то хотел войти во двор Ли, он должен был пройти через клинику. Когда они вошли, Ли Чэн увидел, что мусор был по всему дому, и спросил, – Папа, в чём дело? Почему клинику разбили?

Прежде чем Ли Циншань успел заговорить, второй сын Ли Цай сказал, – Вот и хорошо. Дом собирались сносить, теперь это облегчит задачу.

Ли Циншань сидел и пил чай. Услышав слова Ли Цая, он поставил чашку на стол и сердито сказал, – О чем ты говоришь, зверь!

– Всё так и есть. Наш дом собираются перенести. В чём должна быть причина того, что эта сломанная клиника остаётся? Она всё равно не приносит денег ...

Ли Циншань сразу же разозлился и добавил, – Ах ты скот! Уходи! Даже если я умру, я умру здесь. Дай мне посмотреть на того, кто посмеет сносить мой дом.

Ли Цай всё ещё хотел что-то сказать, но Чжао Хайли, его жена, потянула его назад, – Какой у тебя грязный рот, хоть бы что-то сказал хорошее. Как только ты открываешь свой рот, ты злишь нашего отца.

Чжао Хайли отругала Ли Цая и сказала Ли Циншаню с лестным выражением лица, – Папа, грязный рот Ли Цая не может сказать приличных слов. Не сердись.

Видя льстивое выражение Чжао Хайли, Цинь Хаодун был очень удивлён. Эта женщина всегда была холодной и суровой. Она никогда не уважала отца. В прошлом она всегда подстрекала Ли Цая спорить с Ли Циншанем. Как она вдруг стала такой покладистой сегодня?

Цинь Хаодун никогда бы не поверил, что Чжао Хайли внезапно изменила свой плохой характер. Как говорится, лиса может стать серой, но никогда не доброй. Такова была природа этой женщины, и в её жизни могло быть по-другому. Теперь, когда она внезапно пришла, чтобы угодить Ли Циншаню, у неё, должно быть, было о чём попросить. В противном случае это было невозможно.

Ли Чэн старший сын, тоже сказал, – Да, папа, я и брат не приходим часто навещать вас. Это редкая встреча для нас сегодня. Не сердись.

В конце концов, они были сыновьями Ли Циншаня. Выслушав их, выражение его лица стало добрым.

– Говорите, что вы хотите.

Чжан Фэн сказала, – Папа, о чём ты говоришь? Мы твои сыновья и невестки. Это нормально, что мы приходим к тебе в гости.

Цзо Ланьчжи сказала, – Хорошо, мы с твоим отцом старые, но ещё не выжили из ума. Ты не придёшь, если не захочешь что-то попросить. Скажи прямо.

Ли Чэн улыбнулся и подвинул небольшую скамейку, чтобы сесть перед Ли Циншанем, – Папа, мама. В этом случае позволь мне поговорить с тобой прямо. Я действительно хочу кое-что обсудить с тобой, придя сюда со своим братом.

Ли Циншань посмотрел на него, затем посмотрел на Ли Цая и сказал с усмешкой, – Что вы хотите от меня? Снова деньги?

Чжан Фэн сказала, – Папа, о чём ты говоришь? Тебе нелегко зарабатывать деньги. Как мы можем всегда просить тебя об этом?

Цинь Хаодун удивился ещё больше. Он ясно знал этих четырех персонажей. Они часто ссорились со старой парой ради денег. Это не нормально, что они так изменились. Видимо, они подготовили большой план.

Ли Чэн сказал, – Ну, моему сыну, вашему внуку, в этом году 28 лет. У него есть подруга. Они собираются пожениться. Теперь им нужен дом.

Потребуется почти 500 000 юаней, чтобы купить дом площадью около ста квадратных метров в округе Уфэн. Как вы знаете, мы не можем себе этого позволить. Но действительно трудно получить согласие женщины, не имея дома.

Сразу после того, как он закончил, Чжао Хайли толкнула Ли Цая. Ли Цай быстро сказал, – Папа, твой второй внук Дунхай закончил университет в этом году и нашёл работу в центральной части города Цзяннань. Он уже не молод. Ему нужно найти девушку, но он не сможет найти никого без дома в городе Цзяннань.

Хотя наш ребёнок очень способный, но он только что получил работу и не имеет сбережений. Первоначальный взнос за дом должен быть оплачен нами. Цена дома в городе Цзяннань дороже, чем в нашем округе. Первоначальный взнос должен составлять 500 000 юаней.

Когда он сказал это, Ли Циншань фыркнул, – Вы всё ещё приходите сюда просить деньги. Я помогал вам жениться на ваших женах и покупать дома. Я выполнил свой долг как отец. Что касается вашего сына, вы можете разобраться с этим сами. У меня нет денег.

Ли Чэн сказал, – Мы также знаем, что у вас не так много денег, но мы поинтересовались, что наш дом будет перенесен. У меня есть друг в Группе Недвижимости Тяньбао. Он сказал мне, что наш двор находится в хорошем месте, и если вы согласны, он может немедленно перевести миллион юаней на наш счёт.

– С этим миллионом юаней мы с братом можем получить соответственно 500 000 юаней, и проблемы ваших двух внуков будут решены.

Цинь Хаодун всё понимал. Неудивительно, что эти четыре человека сегодня выглядели абсолютно по-другому.

Ли Шулань ничего не говорила, но сейчас она не могла молчать, – Этот дом принадлежит моим родителям. Если вы заберёте все деньги после переезда, где вы хотите, чтобы они жили? На улице?

Ли Чэн ответил, – Конечно, нет. Мой брат и я уже обсуждали это. Когда дом снесут, мы втроём снимем квартиру для наших родителей. В любом случае, у них всего два человека. Им не нужна большая комната. Комнаты двадцать или тридцать квадратных метров будет достаточно.

Ли Цай последовал за ним и сказал, – Да, у моих родителей есть пенсия. В общей сложности у них более 2000 юаней. В их жизни ведь нет проблем.

Ли Шулань возразила, – У вас двоих и правда хороший план. Почему вы вдруг решили, что можете забрать все деньги, продав дом своих родителей, а затем позволить нам снимать квартиру?

Ли Чэн спросил Ли Шулань, – Что? Разве ты не хочешь также сделать? Ты обычно притворяешься такой преданной, а теперь ты не хочешь обеспечивать пожилых людей?

– Я знаю, что ты завидуешь тому, что мы, братья, унаследуем эту собственность. Позволь мне сказать, наша фамилия - Ли, я сын семьи Ли. У вас другая фамилия, и всё имущество должно быть унаследовано сыновьями, и к женщинам это не имеет никакого отношения, – добавил Ли Цай.

Чжао Хайли сказала подло, – Я думала, что ты и твоя дочь всегда остаешься здесь, потому что ты действительно преданна своей семье. А теперь получается, что ты хочешь этот дом. Но мы были правы, твой план бестолковый. Этот дом наш.

Ли Шулань была в шоке, когда услышала, что её братья придумали всё это, – Когда это я притворялась преданной? Наши родители воспитывают нас, я не могла захотеть делать вещи такого рода. Я никогда не думала об этом доме, но я обеспечу их. Я не сниму квартиру, но могу взять их к себе домой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 109. В поисках неприятностей**

Глава 109. В поисках неприятностей

Ли Цай ещё хотел что-то сказать, но Ли Циншань перевернул стол вверх дном и сердито произнёс, – Достаточно, вы, двое неблагодарных сыновей! Я говорю вам, это мой дом. Никто не может его снести. Я не сдвинусь с места и собираюсь открыть здесь клинику.

Ли Цай сказал, – Папа, я не хочу тебя критиковать. Но сколько денег ты заработал, открыв эту разбитую клинику за всю свою жизнь? Ты такой старый, сделай перерыв. Что ещё ты там хочешь открыть?

Ли Чэн добавил, – Да, папа, это же дело наших двух сыновей - дело твоих внуков. Это всё для нашей семьи Ли. Ты должен продать дом и помочь детям теперь купить их дома.

Цзо Ланьчжи также встала со стула и сказала, – Ты такой хороший, старший брат. Какой же ты красноречивый. Это похоже на какие-то скороговорки. Но, что бы ты ни говорил, этот двор будет принадлежать твоему отцу. Так что даже не думай об этом.

– Мама, мне не нравится то, что ты говоришь. Мы все семья. После того, как ты и папа умрёте, дом будет нашим. Лучше отдать его нам сейчас, – ответила Чжан Фэн.

Чжао Хайли тоже добавила, – Да, и Дунфан, и Дунхай - ваши внуки. Разве ваш дом не должен быть для них?

Ли Циншань снова сердито ответил, – Это вы знаете, что они мои внуки. Спросите себя, сколько раз они называли меня дедушкой, а мать бабушкой за эти годы. Мы виделись раз в год, а теперь им нужны деньги, и они вдруг становятся нашими внуками.

– Сегодня я могу сказать вам, что этот дом не имеет к вам никакого отношения. Даже если я и твоя мать умрём, ничего не поменяется.

Услышав это, Ли Чэн разнервничался, встал и закричал, – Папа, ты стал такой дурак, потому что ты старый? Мы твои собственные сыновья. Если твой дом не для нас, может, ты отдашь его неродному ребёнку, которого ты усыновил?

Затем Ли Цай прокричал, – Да, папа, я не знаю, что ты думаешь. В то время ты неожиданно где-то подцепил чужого ребёнка. Этого достаточно для нашей семьи Ли, ты ещё поддерживал его столько лет, ты хочешь ему отдать дом?

Лицо Цинь Хаодуна внезапно похолодело; он не ожидал, что будет вовлечён в жаркие дебаты из-за имущества. Эти два человека сказали, что он неродной ребёнок и чужой, что было его самыми ненавистными словами. Если бы они не были сыновьями Ли Циншаня, он бы не сдержался.

Ван Жубин, которая молчала рядом, увидела гнев Цинь Хаодуна, подошла и осторожно взяла его за руку. Она сказала, – Младший брат, не против. Они ведь старейшины.

Цинь Хаодун вздохнул. За эти годы, он столько натерпелся от братьев, смотрящих на него свысока. Но он вытерпел всё это благодаря своим бабушке и дедушке.

Услышав слова двух людей, Ли Циншань был в ярости, – Чёрт! Хаодун - мой внук. Если вы не умеете разговаривать по-человечески, то убирайтесь отсюда. Больше мы не рады вам здесь.

Цзо Ланьчжи тоже сказала, – С тех пор, как Хаодун вошёл в дверь нашей семьи Ли, он является членом семьи. Если кто-то не признает этого, он должен убраться из моего дома.

Видя, что старик и старушка рассержены, Ли Чэн и Ли Цай не посмели дальше спорить с ними. Ведь они всё ещё надеялись, что смогут забрать дом у старой пары.

Они повернулись, чтобы оскорбить Цинь Хаодуна, Ли Чэн закричал, – Цинь. Наша семья Ли воспитывала тебя более двадцати лет. Мы сделали всё, что можно. Что ты собирался тут делать, вернувшись?

Ли Цай добавил, – Ты вернулся, чтобы попросить денег? Или ты слышал, что наш дом будет снесён, и ты хотел этот дом? Я скажу тебе сейчас, у тебя не будет возможности взять ни пенни у нашей семьи Ли.

– Неблагодарные сыновья, я убью вас сейчас!

Ли Циншань поднял свой костыль и бросился на Ли Чэна и Ли Цая.

Но он был стар, и находился в ярости, из-за этого он чуть не упал, ступив пару шагов. Цинь Хаодун бросился поддержать его.

– Дедушка, не сердись. Позволь мне с этим разобраться, – сказал Цинь Хаодун. Он помог Ли Циншаню сесть на стул, а затем повернулся к Ли Чэну и Ли Цаю.

– Семья Ли действительно воспитывала меня на протяжении многих лет. Дедушка и бабушка считали меня своим внуком, а тётя - меня своим сыном, я всегда буду это помнить. Я возвращаюсь сегодня не для того, чтобы забрать дом дедушки, и не для того, чтобы попросить денег. Я вернулся, чтобы заплатить долг благодарности.

Ли Чэн удивлённо спросил, – Долг благодарности? Звучит хорошо. Но ты можешь наговорить сколько угодно красивых слов, а в итоге просить у стариков денег.

Ли Цай добавил, – Если ты действительно хочешь выплатить свой долг благодарности, тогда ты должен отдать деньги семье Ли, или ты врёшь.

Чжао Хайли сказала Ли Цаю, – Ты глупый? Если бы не мы, семья Ли, он умер бы от голода. Откуда у него вообще деньги.

Ли Шулань сердито сказала, – Что происходит? Хаодун всё ещё учится. Где вы просите его взять деньги?

Чжан Фэн ответила, – Это оправдание? Восемнадцати лет было достаточно. Мы всё ещё поддерживаем его, чтобы он учился. Обычно это занимает четыре года. Он учится уже пять лет. Сколько всё это стоит?

Ли Шулань не растерялась, – Это имеет значение для тебя? Ты когда-нибудь платила за него?

– Конечно. Он тратит деньги моего отца, которые являются деньгами нашей семьи, – ответила Чжан Фэн.

Чжао Хайли сказала, – Это правильно, я думаю, что старик действительно не в себе. Он не даёт деньги своим внукам, но неожиданно даёт их постороннему.

– Ты ... Ты ... – Ли Шулань была очень зла на этих людей, совсем потерявших совесть. Она вздрогнула и не смогла сказать больше ни слова.

– Тётя, тебе не нужно злиться на этих людей. Отдохни, – Цинь Хаодун отвёл Ли Шулань назад и попросил Ван Жубин позаботиться о ней. Он повернулся к Ли Чэну и Ли Цаю.

Эти ублюдки унижали его. Теперь они были не благодарны старику и не испытывали никакой привязанности к тёте. Эти люди должны быть наказаны. И самым большим наказанием для таких скряг было то, что они потеряют свою собственность.

На этот раз я вернулся, чтобы отплатить моим дедушке и бабушке, например, дать дедушке один миллион юаней на ремонт и строительство лучшей клиники традиционной китайской медицины в округе Уфэн.

Как только он закончил говорить, несколько человек перед ним, казалось, услышали самую смешную шутку. Они весело рассмеялись.

Ли Шулань думала, что Цинь Хаодун вычтет один миллион из компенсации Бай Вэньцзе, поэтому она не удивилась. Она сказала, – Что вы смеетесь? Он говорит правду.

Ли Чэн засмеялся и сказал, – Ты что, шутишь? Откуда у него деньги? Поверить в это могут только такие глупые женщины.

Ли Цай добавил, – Да, дикий ребенок, которого бросили его родители. Если бы мы его не забрали, он бы давно умер от голода. Как он мог получить где-то миллион юаней.

Взгляд Цинь Хаодуна не изменился. Неудивительно, что эти два ублюдка не верили ему.

Он сказал, – Что бы вы сделали, если бы я действительно мог принести миллион юаней?

Ли Чэн ответил, – Малыш, ты можешь обмануть только эту глупую женщину и стариков. Как ты можешь обмануть меня? Если ты достанешь миллион юаней, а тут же поклонюсь тебе и извинюсь.

– Я тоже. Если ты достанешь деньги, я буду кланяться и извиняться, – сказал Ли Цай.

Когда Цинь Хаодун слышал, что эти два неблагодарных сына ругали его бабушку и дедушку за то, что они были глупыми, и его тётю за то, что она была глупой женщиной, выражение его лица стало холодным и злым.

– Я не хочу, чтобы вы становились на колени и приносили свои извинения. Как насчёт того, чтобы сделать ставку? Если я покажу вам один миллион юаней сейчас, вы откажетесь от наследства этого дома, осмелитесь?

Услышав про наследство Ли Чэн засомневался. Он размышлял о доме стариков уже давно. Но как он мог сдаться?

Ли Цай равнодушно сказал, – Большой брат, тебе тоже за пятьдесят. Как тебя может напугать этот ребёнок? Он всё равно не может нигде, достать миллион юаней.

Ли Чэн думал об этом. Они знали детали жизни Цинь Хаодуна, как мог бедный студент, сирота, который не знал родителей и должен был работать во время каникул, заполучить миллион?

Но он всё равно сказал, – Можно делать ставки, я тебя не боюсь. Но что делать с нами?

Цинь Хаодун ответил, – Ты не боишься, что дедушка отдаст мне дом? Если я проиграю, я оставлю этот дом и посоветую дедушке немедленно отдать его тебе.

Услышав это, у Ли Чэна и Ли Цая загорелись глаза. Теперь они больше всего боялись, что дом будет передан Цинь Хаодуну. Ну раз Цинь Хаодун пообещал сдаться, они почувствовали облегчение.

Ли Цай подумал об этом и сказал, – Это по-прежнему несправедливо по отношению к нам. Всё, с чем мы играем, это деньги семьи Ли. Поэтому, если ты проиграешь, ты сделаешь ещё перевод в один миллион долларов нашим братьям. Если ты согласен, мы готовы поспорить.

Он знал, что Цинь Хаодун был студентом-медиком. Хотя он был беден сейчас, он всё равно будет зарабатывать много денег каждый год после выпуска. Если бы он оставил долговую расписку сейчас, он наверняка заплатил бы за неё в будущем.

– Нет проблем, – Цинь Хаодун с готовностью согласился.

Чжан Фэн сказала, – Это глупо. Поскольку это такая большая ставка, ты должен написать расписку, а не говорить.

Чжао Хайли добавила, – И ты должен сегодня отдать нам деньги. Ты не можешь выйти и найти кого-то, кто одолжит тебе деньги или выдаст кредит.

Они изо всех сил старались помешать Цинь Хаодуну.

– Нет проблем. Сделаем, как говорите.

Снова пообещал Цинь Хаодун. Ван Жубин прошептала ему на ухо, – Младший брат, не будь импульсивным. Сейчас уже сотрудники в банках не работают, и ты не сможешь снять деньги. И вывод средств, с такой большой суммой должен быть назначен заранее и с авансом.

– Не волнуйся, сестра. У меня есть свой план, – сказал Цинь Хаодун.

В это время Ли Чэн с максимальной скоростью взял ручку и бумагу, как будто боялся, что Цинь Хаодун передумает. Он знал, что суд не будет рассматривать какие-то пари, поэтому он записал это в форме соглашения.

– Посмотри. Если ты согласен, давайте подпишем это!

Ли Чэн передал письменное соглашение Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун посмотрел на него и сказал, что соглашение написано хорошо и очень строго. Пока обе стороны подписывали его, никто не мог отказаться от спора.

Цинь Хаодун тайно засмеялся про себя. Они были пойманы в свою собственную ловушку или подняли камень только для того, чтобы бросить его себе на ноги. Через некоторое время эти люди будут знать, что они напросились на эти неприятности.

– Хорошо, давайте подпишем это всё!

У соглашения было пять экземпляров. Цинь Хаодун не только подписал его сам, но и в нём расписались Ли Чэн, Ли Цай, Чжан Фэн и Чжао Хайли.

Держа в руках соглашение, Ли Чэн гордо улыбнулся и сказал, – Хорошо, соглашение подписано. Показывай нам свои деньги.

Ли Цай сказал, – Малыш, ты можешь обмануть старика и старушку, но ты ещё слишком молод, чтобы обмануть нас, братьев. Теперь я хочу, чтобы ты знал, как говорится: пойдёшь за шерстью и возвратишься домой обиженным.

Остальные тоже высокомерно смотрела на Цинь Хаодуна. По их мнению, бедняга просто не мог достать деньги.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 110. Положить конец**

Глава 110. Положить конец

Ли Шулань держала в руке банковскую карту и сказала, – Я могу дать деньги за него. На этой карте 3 миллиона.

Ли Чэн посмотрел на неё с презрением и сказал, – Сестра, тебе уже больше сорока лет, как ты можешь быть такой вруньей? Ты держишь карточку и говоришь, что на ней 3 миллиона?

– Я не вру. На этой карте 3 миллиона юаней.

Ли Шулань покраснела и изо всех сил пыталась объясниться, но Ли Чэн нетерпеливо махнул рукой и сказал, – Хорошо. Предположим, что у вас есть 3 миллиона на вашей карте, ну и что? Мы уже подписали соглашение о том, что 1 миллион должен быть выплачен наличными, а деньги на карте не учитываются.

Трое кивнули. Никто не мог поверить, что у Ли Шулани было 3 миллиона на карточке. Они думали, что она просто хотела помочь Цинь Хаодуну.

Ли Шулань посмотрела на Цинь Хаодуна. Она очень волновалась и сказала шёпотом, – Хаодун, что мы будем делать?

– Не волнуйся, тётя. Я подготовился.

Цинь Хаодун сказал это, когда он подошёл к воротам и открыл их. Он въехал на чёрной Хонде и остановился перед Ли Чэном и другими.

Он вышел из машины и открыл багажник, вынув коробку вина Мутай.

Все смотрели на Цинь Хаодуна и не знали, что же он собирается делать.

Чжан Фэн усмехнулась, – Что? Говоришь деньги в коробке?

Цинь Хаодун проигнорировал её и открыл коробку. Он достал бутылку с тщательно

упакованным вином Мутай и взглянул на Ли Чэна, затем он сказал, – Дядя, так я называл тебя все эти годы, пока меня растили дедушка и бабушка, сегодня последний день, когда я тебя так называю. Теперь, когда тебе совсем стало наплевать на семейные узы, ты больше никогда не будешь моим дядей.

Ли Чэн фыркнул и сказал с презрением, – Я похож на человека которому всё равно? Да лучше нам и не быть родственниками. Ты меня теперь не знаешь, и я не знаю тебя.

– Это хорошо, давайте уже положим конец всему сегодня, – сказал Цинь Хаодун, поднимая в руке вино, – Вы относились ко мне как к совершенно незнакомому человеку, когда я был маленьким, издевались и дурачили меня. Но сегодня я принёс вам подарок ради дедушки.

Я знаю, что ты любишь пить, и я думаю, ты знаешь, что это такое. Это 15-летний Мутай в дорогой упаковке. 7680 юаней за одну бутылку. Я отправлю тебе целую коробку этого вина, но сейчас не об этом.

Он поднял бутылку и вдребезги разбил её о землю. После взлома бутылка разлетелась на части, вино разлилось повсюду. Каждый чувствовал сильный запах.

Через несколько секунд он взял остальные пять бутылок вина и бросил их на землю одну за другой. Когда все бутылки рассыпались на куски, его отношения с Ли Чэном прекратились.

– Ну ... – Ли Чэну никогда не приходило в голову, что Цинь Хаодун привезёт ему вино Мутай, которое стоило так дорого, и разобьёт его на куски. Вино растекалось по земле. Он представлял, сколько же денег сейчас было уничтожено, и хотел вылизать всё разлитое вино.

Все остальные были ошеломлены. Никто не ожидал, что Цинь Хаодун так решительно поступит. Одна бутылка этого вина была около 7700 юаней, и это выходило почти 50 000 за 6 бутылок. Но он разбил всё, не раздумывая.

Чжан Фэн сказала, – Дорогой, не верь ему. Я не верю, что бедняга потратит более 40 000 юаней на вино. Это наверное подделка, он купил его, чтобы тебя обмануть.

Ли Чэн сжал губы и не сказал ни слова, потому что он четко знал, когда вино было настоящим, а когда поддельным. Пьянство было его хобби на протяжении всей жизни. Он никогда не пил такой дорогой Мутай, но по запаху понимал, что это не подделка.

После того, как он разбил все бутылки, Цинь Хаодун повернулся и взял пачку сигарет с заднего сиденья своей машины.

Он посмотрел на Ли Цая и сказал, – Второй дядя, это тоже последний раз, когда я тебя так называю. Я знаю, что ты курильщик, и я собирался подарить тебе сигареты Чуньхва. Это 1000 юаней за каждую пачку, теперь и им мы положим конец.

После этого он вынул зажигалку и поджег пачку сигарет. Коробка загорелась, а сигареты стоимостью 50 000 юаней сгорели дотла. Запах сигарет и вина раскинулся по всему двору.

Ли Цай был в шоке. Горящие сигареты и 50000 юаней, вызывали у него огромную душевную боль.

Ли Шулань верила всему, что говорил Цинь Хаодун. Она наблюдала, как 100 000 юаней превратились в пепел, в одно мгновенье, и с сожалением сказала, – Хаодун, тебе не нужно этого делать!

Цинь Хаодун равнодушно улыбнулся и ответил, – Я уже столько лет называю их дядями, и 100 000 юаней даже недостаточно, для того, чтобы положить этому конец.

После этого он взял две сумки со знаками LV. Затем он сказал Чжан Фэн и Чжао Хайли, – Вы назвали меня ублюдком, в лицо и за спиной. Я тоже приготовил для вас подарки, так как вы – невестки семьи Ли. Это два оригинала LV, каждая сумка стоит 20 000. Я не думаю, что вам это понадобится.

Чжан Фэн любила ходить по магазинам, в витринах она рассматривала такие сумки, но не могла себе позволить такую роскошь. С первого она узнала два логотипа LV, и поспешила сказать, – Хаодун, просто отдай это нам, ты же уже потратился на них. Не выбрасывай деньги на ветер.

– Дать их вам? – Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, – Я бы предпочёл сжечь их, чем отдать их подлым и злым людям как вы.

После этого он разжал руку. Две сумки упали в огонь, разожжённый от сигарет Чуньхва, вскоре они тоже превратились в пепел.

Чжан Фэн и Чжао Хайли очень сожалели об этом и были готовы броситься в огонь, чтобы вытащить сумки. Теперь они начали сожалеть и поражались, откуда у Цинь Хаодуна было так много денег, чтобы купить эти необычные подарки. Но было уже слишком поздно.

Цинь Хаодун достал два новейших телефона и помахал ими всей четвёрке. Он сказал, – И двое моих двоюродных братьев избивали и обзывали меня с детства. Я тоже привёз им подарки. Теперь я просто сожгу их все.

Вскоре два мобильных телефона загорелись.

Ли Чэн облизнул сухие губы и сглотнул. Затем он сказал, – Цинь Хаодун, что всё это значит? Ты нам угрожаешь?

Цинь Хаодун с презрением и ответил, – Это не угрозы, зачем мне вам угрожать. Я сказал, что хочу положить конец всему, и с этих пор мы не знакомы.

Ли Цай спросил, – Не сработает, зачем ты так сделал с этими подделками?

Он чётко понимал, что те вещи, которые Цинь Хаодун достал, явно не были подделками, но он сказал обратное, чтобы сохранить свое достоинство.

– Подделки? А как тебе это?

Цинь Хаодун открыл багажник Хонды после того, как сказал это. Он достал три чемодана и открыл их один за другим. Внутри чемоданов были разноцветные купюры.

В прошлый раз он продал кадило Сюаньдэ, и получил 30 миллионов от Го Фэна. Позже он положил 5 миллионов в Кольцо хранения на случай, если ему когда-нибудь они понадобятся, теперь он просто достал 3 миллиона.

Он открыл чемодан и сказал, – Дедушка и бабушка обращались со мной как со своим собственным внуком, и я помню об этом. Это 1 миллион, который я приготовил для них.

Четыре человека пребывали в глубоком шоке. Они никогда бы не подумали, что Цинь Хаодун сможет так легко достать 1 миллион наличными. Таким образом, по соглашению, которое они все только что подписали, они потеряли право наследования дома своего отца.

Ли Шулань и Ван Жубин тоже были поражены, они были очень счастливы, потому что они относились к Цинь Хаодуну как к своей родне, и теперь, когда он был богат, они все были за него рады.

– Это невозможно, как у такого бедняка появилось столько денег?

Ли Чэн говорил это, окончательно сойдя с ума, – Он схватил чемодан, вынул купюры и проверил их одну за другой. Вскоре он упал на землю, разочаровавшись, потому что эти купюры были такими же реальными, как вино и сигареты. Они больше не могли ничего получить.

Цинь Хаодун проигнорировал их и отдал два других чемодана Ли Шулани и Ван Жубин, – Тётя, сестра, вы хорошо относились ко мне, и я помнил это, все эти годы. Теперь возьмите деньги, это часть моей любви к вам.

Нет, Хаодун мы не можем это принять, – Ли Шулань откинула два чемодана обратно и сразу же сказала, – Оставь это для своей жены и свадьбы. В будущем тебе понадобится ещё больше. Ты сможешь купить квартиру в Цзяннане.

Цинь Хаодун ответил, – Просто возьми это, тётя. У меня есть ещё и для себя, и я купил уже себе место для жизни.

Лицо Ли Шулани изменилось и она спросила, – Хаодун, просто скажи мне правду. Как ты столько заработал? Я же говорила тебе не делать ничего противозаконного и не идти против своего доброго сердца.

– Тётя, о чем ты говоришь? Ты мне не доверяешь? Клянусь, что деньги были чистыми, – объяснился Цинь Хаодун, когда протягивал два чемодана в руки Ли Шулани, –

Ты и сестра должны принять это, или я решу, что вы относитесь ко мне как к чужому.

Видя, что Цинь Хаодун говорит серьёзно, Ли Шулань сказала, – Хорошо, я сохраню их –для тебя, и ты можешь прийти ко мне за ними, когда тебе понадобится.

– Не нужно так делать. Ты можешь тратить их так, как тебе нужно, – Цинь Хаодун повернулся к Ли Чэну и другим и сказал, – Ну как вам? 1 миллион! Слышали?

Ли Чэн сказал, сделав честный глаза, – Хаодун это действительно 1 миллион, и я только что пошутил. Мы не подозревали тебя во вранье.

Ли Цай улыбнулся, как сморщенный цветок, и сказал, – Это правда. Мы семья, и мы всегда тебе верили. Это просто была такая шутка.

После этого они оба бросили соглашения из рук прямо в огонь. Чжан Фэн и Чжао Хайли также вынули соглашения из карманов и бросили их в огонь.

– Хаодун, я знал, что ты перспективный ребёнок. Прости меня за то, что я делал раньше.

– Да, Хаодун, просто скажи мне, если я делал какие-то ошибки, и я исправлю всё сейчас же.

– Шутка? – Цинь Хаодун холодно усмехнулся и сказал, достав соглашение, – На нём четыре ваши подписи. Оно имеет юридическую силу, где бы кто, не находился. Теперь убирайтесь, вы все. Дом моего дедушки не имеет к вам никакого отношения.

– Хаодун, я же сказал, что мы семья, и давай поговорим о доме, – Ли Чэн подошёл к Цинь Хаодуну с натянутой улыбкой и сказал, – Теперь, когда ты богат, можешь одолжить мне 500 000 на свадьбу своих родственников?

Ли Чэн тоже бросился кланяться. Он спросил, – Да, Хаодун, твой второй двоюродный брат сейчас нуждается в деньгах, как насчёт того, чтобы ты дал мне остальные 500 000?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 111. Урок**

Глава 111. Урок

– Одолжить тебе деньги? – Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, – Я только что положил конец всему, и мы больше никак не связаны. Зачем же мне одалживать деньги незнакомцам?

Ли Чэн сказал угодливо, – Хаодун, дядя уже сказал тебе, что это была просто шутка. Не воспринимай это всерьёз, мы всё ещё семья.

– Вы проиграли пари и увидели, что я могу быть прав, какая же мы теперь семья? – Цинь Хаодун посмотрел на остальных и неохотно сказал, – Дедушка был добрым и праведным всю свою жизнь. Я не знаю, как у него появились два таких сына, как вы.

– Я же говорил вам сдаваться. Я мог оставить всё это себе, но предпочёл сжечь.

Увидев решительное лицо Цинь Хаодуна, Ли Чэн понял, что этого молодого человека никогда не получится уговорить. Теперь, когда он не мог получить деньги, его улыбка сразу же исчезла. Он указал на Цинь Хаодуна и сказал, – Ты, ублюдок. Не будь таким высокомерным, только потому, что у тебя есть деньги. Мне они не нужны.

Ли Цай тоже высказался, – Да, ублюдок, будь ты проклят. Ты разрушил мою семью, и я никогда не позволю тебе занять дом моей семьи!

Двое выругались в своей обычной манере, но внезапно, они почувствовали сковывающую боль в своих лицах. После нескольких ударов, они отлетели на землю.

Ли Чэн поднялся с земли и не мог поверить в то, что произошло. Цинь Хаодун всегда их слушался, а теперь он бил их.

Он прикрыл распухшую щёку руками и снова показал на Цинь Хаодуна, после он закричал, – Придурок, как ты посмел ударить меня?

Прежде чем он успел закончить, Цинь Хаодун схватил его за воротник и ударил ещё несколько раз. Затем он вынул три стопки банкнот из кармана Ли Чэна и бросил их обратно в чемодан.

Ли Чэн просто спрятал себе в карман купюры и подумал, что никто не заметит.

Ли Цай поднялся с земли и хотел кричать дальше, но он проглотил свои слова, как только увидел, что случилось с Ли Чэном, и испугался жестокого взгляда Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун холодно сказал, – Возможно, у меня нет отца или матери. Но никто не может называть меня ублюдком. Я уже достаточно вытерпел от вас. Теперь, когда наши отношения закончились, я не должен вас больше выносить.

– Если ты осмелишься снова нагрубить мне, ты закончишь как этот стол!

Сказал Цинь Хаодун, разбивая стол рядом с ним. Твёрдый деревянный стол раскололся на части, словно бумага, под его ладонью.

Ли Чэн смотрел на Ли Цая, а затем на свою жену Чжан Фэн. Их глаза были переполнены ужасом, и они задавались вопросом, почему Цинь Хаодун, который раньше был так вежлив с ними, так себя с ними вёл, спустя столько времени.

– Забрав деньги из твоего кармана, я поступил во благо тебе. Теперь я не хочу вас больше видеть.

Цинь Хаодун сделал несколько шагов вперёд. Четвёрка чувствовала себя очень зажато под его давлением.

Все четверо, может, и были проходимцами, но ведь он обычный парень. Они никогда не ощущали на себе такую мощную силу, под таким давлением они выбрасывали пачки денег из карманов, и в итоге убежали как крысы.

Цинь Хаодун был так зол на четырех бесстыдных людей, что выпустил всю свою ярость, накопившуюся за столько времени. Он задавался вопросом, не был ли он слишком резок, видя, как они убегают, потому что, в конце концов, они тоже были детьми его дедушки и бабушки. Он повернулся и посмотрел на Ли Циншаня и Цзо Ланьчжи.

Ли Циншань прочитал его мысли и сказал, – Хаодун, ты всё сделал правильно. Я всегда хотел преподать им урок. Ты просто сделал дедушке одолжение!

Цзо Ланчжи добавила, – Да, Хаодун, ты ещё легко их поколотил. Ты должен был сломать им ноги.

Старая пара говорила правду, потому что двое сыновей-неудачников так много доставили им проблем за эти годы. Теперь Цинь Хаодун раз и навсегда справился с этой головной болью, они были рады.

Только Ли Шулань вздохнула, но ничего не сказала.

Затем Цзо Ланчжи сказала, – Хаодун, ты взял деньги, чтобы раздражать эту четвёрку, но теперь забери их. Ты можешь купить дом в Цзяннане, и будь уверен, завтра у тебя свидание.

Ли Циншань добавил, – Шулань, просто верни деньги Хаодуну. Мы были слишком многим обязаны его родителям, потому что не могли позволить себе купить ему квартиру и устроить свадьбу. Мы не можем этого принять.

Ли Шулань собиралась отдать три чемодана по миллиону, но Цинь Хаодун остановил её и сказал обоим, – Дедушка, бабушка, эти деньги - мой подарок для вас. Почему вы отдаете их мне как постороннему?

Ли Циншань сказал, – Но ...

– Никаких но, – быстро прервал его Цинь Хаодун, – Дедушка, у меня ещё есть много денег, и мне этого достаточно. Вы должны взять это.

Ли Циншань ещё хотел что-то сказать, но Цзо Ланьчжи согласилась, – Прекрасно, старик. Это подарок от нашего внука. Мы должны его взять.

Ли Циншань подумал об этом. Затем он кивнул и согласился.

В этот момент зазвонил телефон Цинь Хаодуна. Он посмотрел на экран и увидел, что это был Ши Кохай, глава департамента общественной безопасности.

Он немного отошёл и нажал кнопку ответа. Затем Цинь Хаодун спросил, – Глава Ши, что я могу сделать для вас?

Ши Кохай сказал, – Доктор Цинь, большое спасибо за то, что вылечили меня и Ваньэр.

Цинь Хаодун ответил, – Не за что, я же врач. Это моя работа.

Он знал, что Ши Кохай скажет ему больше, чем просто спасибо. Как и ожидалось, Ши Кохай добавил, – Доктор Цинь, я звоню вам сегодня, чтобы сказать спасибо, и я хочу, чтобы вы оказали мне ещё одну услугу.

– У меня есть товарищ по службе, который получил травму в армии. Его ноги когда-то сломались на три части. Ему установили эту сломанную кость. Но последнее время, она болит очень мучительно. Он был во многих больницах, но это не помогало. Проблема становится всё серьёзнее и серьёзнее. Он едва может ходить.

– Он услышал от меня, что вы просто волшебный доктор, поэтому он хочет, чтобы вы проверили его.

Цинь Хаодун совсем не удивился. Позвоночник Ши Кохая - определенно был трудной проблемой. Он побывал во всех больницах, каких только можно было побывать, и ничего не помогло. Теперь, когда его вылечил Цинь Хаодун, это была лучшая реклама. И конечно, люди обращались теперь к нему.

Цинь Хаодун сказал, – Да, но у меня сейчас нет времени. Возможно, ему придётся подождать несколько дней.

Ши Кохай ответил, – Доктор Цинь, вы никак не можете вылечить его сегодня?

Цинь Хаодун нахмурился. Ши Кохай может и был главой департамента общественной безопасности, но он относился к нему как к обычным пациентам. Что касается того, кто обращался за медицинской помощью, это была просто боль в ногах, которая длилась годами, она ведь не была смертельной. Ничего бы не случилось, если бы он подождал.

Он спросил, – Что за срочность?

Ши Кохай сразу же всё объяснил, когда услышал, что Цинь Хаодун был недоволен, – Доктор Цинь, я скажу вам правду, этот человек был секретарем Комитета по проверке дисциплины города Цзяннань, его зовут Ли Чанчжи, он очень праведный человек проделавший огромную работу.

– Мэр города Цзяннань только что вышел на пенсию несколько дней назад, и теперь эта должность приостановлена. Партия назвала Ли Чанчжи главным кандидатом. Они сразу же отправят кого-нибудь поговорить с ним.

– Вы знаете, что состояние здоровья ключевой момент при проверке должностных лиц. На то примут его или нет, очень сильно повлияет, если он будет хромать. Вот почему он попросил, чтобы вы так быстро к нему отправились.

Казалось, он не был удовлетворен таким объяснением, поэтому Ши Кохай сделал паузу и добавил, – Доктор Цинь, я знаю его лучше, чем кто-либо другой. Он был очень достойным человеком, а также очень честным. Это будет выгодно всем жителям в города Цзяннань, если он сможет быть майором, так что прошу сделать мне такое одолжение.

– Всё понятно, – брови Цинь Хаодуна расслабились, и он сказал, – Хорошо. Я сегодня в своем родном городе в округе Уфэн. Скажите ему, чтобы он приехал сюда, если это действительно так срочно, я помогу ему.

Ши Кохай радостно ответил, – Это здорово, спасибо. Округ Уфэн не так далеко. Сейчас мы доберёмся до вас, но может потребоваться около часа, чтобы доехать. Давайте выпьем хороший напиток после того, как он вылечится.

Повесив трубку, Цинь Хаодун и Ван Жубин заперли три чемодана в сейфе в клинике. Всё-таки, это были три миллиона, такая сумма могла принести семье ненужные проблемы, если бы кто-то узнал об этом.

Вдруг они услышали шум, как только заперли деньги.

– Убирайся, Ли Циншань, или я разрушу твой дом!

Крики раздались на всю улицу.

Цинь Хаодун вышел на улицу и увидел Ли Циншаня и Цзо Ланьчжи, стоящих у двери и Ли Шулань. Перед клиникой стояло более 100 человек, половина из которых были рабочими, а другая половина - хулиганами в ярких костюмах. Два больших грейферных экскаватора были припаркованы перед домом. Видимо, они собирались снести дом.

Перед экскаватором стоял невысокий и толстый человек с зачесанными чёрными волосами, а в стороне стоял мужчина с пробором посередине.

Ли Циншань подошел к двери и закричал низкому толстому мужчине с зачёсанными волосами, – Хун Тяньбао, что ты здесь делаешь? Я сказал, что я не перееду, пока ты хотя бы не построишь мне новую клинику. Вы должны оставить место для меня, чтобы лечить людей с окрестностей.

Хун Тяньбао сказал, – Старик! Ты с ума сошёл от своей бедноты. Наша задача - снести старые дома и заработать денег. Зачем мне беспокоиться, сможешь ли ты лечить своих пациентов? Говорю тебе последний раз, я заплачу тебе 100 000 юаней, если ты сейчас подпишешь соглашение. Скажешь что-то, и я немедленно снесу твой дом, не дав ни копейки.

Худой помощник, стоявший рядом с ним, прошептал, – Босс, вы сказали, что заплатите 1 миллион, вы только что сказали неправильно?

Хун Тяньбао улыбнулся и сказал, – Это была вчера, а сейчас я даю всего 100 000 юаней. Я просто снесу дом, если он не согласится

– Хорошо, я понял, босс!

Помощник не знал, что это была схема, разработанная Хун Тяньбао и Фу Хайкуном, чтобы спровоцировать Цинь Хаодуна. Они арестуют его, и Ли Циншань немедленно подпишет соглашение.

Вокруг собрались соседи, услышав шум. Все стояли позади Ли Циншаня. Они разозлились и начали осуждать Хун Тяньбао, как только узнали, что он заплатит за всё всего 100 000 юаней.

– Хун Тяньбао как не стыдно. 100 000 юаней за такой большой двор? Это грабеж!

– Он что дурак? Это не застройщики. Это бандиты.

– С такими маленькими деньгами они не смогут переехать...

Хун Тяньбао проигнорировал всех протестующих. Он улыбнулся Ли Циншаню и сказал, – Старик. Ты меня слышишь? Ты согласен или нет? Отвечай на мой вопрос!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 112. Под арестом**

Глава 112. Под арестом

Ли Циншань сказал, – Я же сказал вам, что мне не нужны деньги. Мне нужно, чтобы вы построили мне новую клинику.

Хун Тяньбао ответил, – Старик, ты совсем из ума выжил. Ты хочешь отказаться от нашего предложения и прочувствовать на себе наш гнев? Я снесу твой дом сегодня же и мы посмотрим, что ты сможешь сделать.

– Как ты смеешь! – борода Ли Циншаня дрожала от бесстыдства Хун Тяньбао. Он сердито сказал, – Вы хотите снести мой дом? Только вместе с моим мёртвым телом!

Соседи позади него тоже воскликнули, – Ты не посмеешь трогать наш дом и мистера Ли, пока мы здесь!

Сказав это, все жители старой улицы вышли вперёд и окружили мистера Ли.

– Похоже, вы не поверите, пока не увидите, – Хун Тяньбао ухмыльнулся и помахал тем, кто стоял за ним, – Преподайте этим людям урок.

Бандиты услышали его приказ и достали приготовленные железные трубы и стальные прутья. Они взмахнули ими и бросились к местным жителям.

Местные жители превосходили по численности бандитов. Их было более трехсот человек, но большинство из них – это женщины и дети без оружия в руках. Они не смогли бы справиться с молодыми и сильными хулиганами. Как только бандиты приблизились, семеро молодых людей, которых стояли в толпе, бросились в ответ, но были вмиг уложены на землю.

Люди были взбешены скотским поведением Хун Тяньбао, но они были обычными селянами, некоторые из них никогда не дрались за всю жизнь и даже не видели драк, подобных этой. Все разбежались и скрылись по своим домам.

Хун Тяньбао засмеялся, увидев, как жители убегают. Он указал на Ли Циншаня, –Преподайте урок теперь и упрямому старикашке.

После того, как он сказал это, семь или восемь хулиганов подняли свои железные прутья и бросились к Ли Циншаню. Главарь со светлыми волосами поднял железный прут и сильно замахнулся на Ли Циншаня, чтобы ударить по голове.

Ли Шулань стояла позади Ли Циншаня. Она не ожидала, что эти хулиганы действительно ударят старика. Однако было уже слишком поздно останавливать их. Железный прут в руке молодого хулигана должен был упасть на голову Ли Циншаня.

В решающий момент большая рука появилась из ниоткуда и схватила руку хулигана. После короткого щелчка рука светловолосого хулигана была разорвана на две части.

– Мм .....

Бандит закричал так сильно, словно его сердце и легкие разорвались. Прежде, чем он смог всё ясно осознать, острая боль появилась в его нижней части живота. Он отлетел назад, он чувствовал как будто его разорвала бомба, когда он свалился на землю.

Парня избил Цинь Хаодун, который только что появился. Он поддержал Ли Циншаня под руки и сказал, – Дедушка, ты в порядке?

– Я в порядке, я не боюсь этих зверей. Пусть убьют меня если смогут!

Ли Циншань всю жизнь был смелым человеком, он пристально смотрел на Хун Тяньбао.

– Успокойся, дедушка. Если сегодня кто-то и должен умереть, то это будут они. Они никогда не смогут дотронуться до дома, пока я здесь, – сказал Цинь Хаодун, направляя старика к Ван Жубин, стоящей, позади него. Затем он повернулся к Хун Тяньбао.

Хун Тяньбао был очень самодовольным, он думал, что его план сработал. Он сказал хулиганам, – Что вы там стоите? Чего ждёте? Возьмите свои прутья и покажите им!

Хулиганы были в шоке от боевых навыков Цинь Хаодуна, и им потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Они думали, что у них всё равно больше людей, поэтому закричали и бросились к Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун никогда бы не помиловал этих хулиганов, постоянно запугивающих местных жителей. Он бросился в толпу, избивая их кулаками и ногами.

Вскоре бандиты закричали и разбежались, с переломанными конечностями. Все они были тяжело ранены.

– Хорошая работа! Убей этихзверей! Пусть заплатят за преступление, которое они сделали с нами! – видя, как Цинь Хаодун справляется с хулиганами, Ли Циншань был доволен.

Местные жители кричали и аплодировали Цинь Хаодуну, потому что просто ненавидели этих бандитов.

– Хлоп… Хлоп…– к всеобщему удивлению, Хун Тяньбао тоже аплодировал.

Он сделал несколько шагов и подошёл к Цинь Хаодуну. Затем он произнёс зловеще, –Хороший ход, парень. Но быть сильным это ничто, самый важный навык, чтобы выжить в этом мире - это быть умным.

– Теперь это правовое общество, а ты причинил боль многим людям. Просто подожди, и ты окажешься в тюрьме.

После того, как он сказал это, раздался звук сирены. Четыре патрульных фургона приехали сюда очень быстро. Двое полицейских резво выпрыгнули из машины и быстро подошли к Цинь Хаодуну.

Главным был начальник полицейского участка Чжан Мэн, а также там присутствовало доверенное лицо, это был Фу Хайкунь. Конечно, он оправился сюда для разборок.

Чжан Мэн знал, как работает уголовное право, он понимал, что нужно было умело выкрутиться. Он сделал вид, что он переживает и беспокоится о деле, поэтому он спросил, – Что случилось, почему так много здесь людей получили ранения?

Хун Тяньбао ответил, – Шеф Чжан, я был здесь со своими сотрудниками, чтобы попросить жителей переехать. Но парень накинулся на всех и ударил моих людей совершенно без причины. Просто посмотрите, насколько сильно они ранены! Их руки и ноги были все переломаны. У них всех есть свои семьи, им нужно как-то выполнять работу, вы должны поспособствовать тому, чтобы правосудие восторжествовало для моих сотрудников!

Ван Жубин сказала гневно, – Это же бред! Это твои люди начали нападать на нас первыми и устроили беспредел, в более чем десяти деревнях.

Ли Шулань последовал за ней и закричала, – Это правда! Хун Тяньбао! Как ты можешь лгать сквозь зубы! У тебя стыда нет!

Цинь Хаодун не сказал ни слова, потому что, судя по своему 500-летнему опыту, он понял, что это всё постановка, как только появился Чжан Мэн. Было очевидно, что Чжан Мэн и Хун Тяньбао в сговоре.

Как и ожидалось, Чжан Мэн повернулся и грозно сказал, – Они - твоя семья, и, конечно, они будут выгораживать тебя. Очевидно, что очень много сотрудников Босса Хун получили ранения, но я не вижу ни одного пострадавшего сельского жителя, про которых вы только что говорили, так что Цинь Хаодун специально изувечил их.

После того, как он сказал это, он махнул полицейским за его спиной и сказал, – Отведите его в полицейский участок.

– Нет, ты не можешь так поступить, – сказала Ван Жубин, протягивая руки и пытаясь защитить Цинь Хаодуна.

– Возьмите лучше меня, а не моего внука! – Цзо Ланчжи дрожала, но пошла к полиции.

Чжан Мэн сказал, – Старушка, что вы как маленькая, ясно же, что Цинь Хаодун ранил более десятка человек. Не пытайтесь вмешиваться в работу правоохранительных органов, иначе я заберу и вас всех вместе с ним.

– Забирай, сделай это сейчас же! Я не боюсь быть арестованной! – после того, как Ван Жубин сказала это, Цинь Хаодун оттащил её назад и сказал, – Сестра, держись от всего этого подальше. Я справлюсь сам.

Он повернулся к Цзо Ланчжи и произнёс, – Не волнуйся, бабушка. Я всё выясню в полицейском участке. Я скоро вернусь и завтра отвезу тебя на свидание.

– Ты уверен, ты не врёшь мне? – старушка растерянно спрашивала.

– Конечно, я не вру тебе. Когда я тебе лгал?

Цзо Ланьчжи на мгновение задумалась и обнаружила, что Цинь Хаодун действительно никогда не обманывал её, поэтому она не стала больше его останавливать.

Чжан Мэн и Хун Тяньбао внутри себя очень радовались – Свидание? Не ожидайте, что он выйдет из тюрьмы, разве что только через восемь или десять лет.

Цинь Хаодун утешил старушку и Ван Жубин, затем посмотрел на Чжан Мэна и сказал, –Мистер Чжан. Мой вам совет, дважды подумайте перед каждым шагом. Иначе вы не сможете справиться с последствиями, если сделаете что-то неправильно.

Чжан Мэн усмехнулся и ответил, – Хорошо, я посмотрю на последствия, с которыми я не смогу справиться.

Двое полицейских рядом с ним закричали, – Наденьте наручники и идите.

Цинь Хаодун действительно послушался. Поскольку Чжан Мэн попросил об этом, он поступил так, как хотел этот человек. Он оглянулся и сказал Ван Жубин, – У меня есть два друга, которые зайдут попозже. Расскажите им всю правду, как только они доберутся сюда.

Ван Жубин кивнула. Она понятия не имела, кем были эти друзья Цинь Хаодуна, брат очень удивил её. Он вернулся, и их семейные узы остались прежними. Она сделает всё то, что сказал Цинь Хаодун, не задумываясь.

Двое молодых полицейских уже надели наручники на Цинь Хаодуна. Когда Чжан Мэн махнул рукой, они забрали его в патрульную машину. Они не привели его в полицейский участок, вместо этого они отвели его в комнату для допросов Бюро общественной безопасности округа, потому что именно здесь его ждал Фу Хайкунь.

После того, как Цинь Хаодун ушёл, Хун Тяньбао подошёл к Ли Циншаню и усмехнулся. Он сказал, – Старик. Твоего внука арестовали, что ещё у тебя есть теперь, чтобы сыграть против меня?

Цзо Ланчжи ответила, – Ты, маленький ублюдок, не гордись так собой. Хаодун просто пошёл прояснить ситуацию. Он скоро вернется.

– Вернётся? – Хун Тяньбао разразился смехом. После того, как он закончил хохотать, он сказал, – Я скажу вам правду. Ваш внук не вернется ни через восемь и даже через десять лет. Он избил сколько моих людей. Один за год в тюрьме за человека, а людей ведь было десять, получится десять лет. У меня достаточно друзей в тюрьме. Они позаботятся о нём, я бы не сказал, что он сможет выбраться оттуда.

Цзо Ланчжи на мгновение растерялась и сказала, – Ты лжец! Мой внук сказал мне, что завтра пойдет на свидание вслепую.

Хун Тяньбао снова рассмеялся и сказал, – Какая же старая глупая голова! Разве вы не видите, что он врал? Он был сильным, но может ли он быть сильнее, чем те полицейские с оружием в руках? У него нет выбора, кроме как нести наказание.

Согласно моему первоначальному плану, я вас всех хотел посадить, если бы вы осмелились помешать мне. Я не ожидал, что парень на самом деле довольно умный, он солгал вам. Но это вам ещё повезло.

– Ну ... – Цзо Ланчжи хотела поспорить, но не смогла найти правильных слов. Теперь она подумала, что, возможно, Хун Тяньбао говорил правду, и вполне вероятно, что Цинь Хаодун не выберется из тюрьмы.

Ли Шулань провела большую часть своей жизни работая учителем, и она кое-что знала о законах. Она тоже поверила тому, что сказал Хун Тяньбао, и спросила, – Что ты хочешь?

– Я думаю, вы чётко знаете, чего я хочу. Я бизнесмен, и все бизнесмены хотят зарабатывать деньги. Теперь вы стоите на моем пути, чтобы заработать больше, так как я взялся за проект реконструкции старой улицы, и я буду терять деньги до тех пор, пока вы настаиваете на том, чтобы оставаться здесь. Другие люди тоже останутся здесь со стариком. И я не заработаю денег из-за этого.

– Но ничего страшного, если вы хотите спасти этого парня. Я покажу вам правильный путь. Просто подпишите соглашение о переселении. У меня есть приятель - директор Фу из Бюро общественной безопасности, они освободят Цинь Хаодуна, если я попрошу, или вам придётся навещать его в тюрьме.

– Вы всё это спланировали?

Хун Тяньбао улыбнулся и ответил, – В основном. Но это больше потому, что вы заблокировали мой способ заработка. Как я могу жить со стыдом, что не могу с вами справиться?

Ли Шулань не сказала ни слова, она оглянулась на Ли Циншаня, потому что она хотела, чтобы старик принял решение.

Некоторое время Ли Циншань молчал и, наконец, сказал, – Принеси соглашение мне, и я его подпишу, но ты должен пообещать, что мой внук вернётся сегодня вечером.

Хун Тяньбао был очень рад видеть, что его план работает. Проект пройдёт гладко, если Ли Циншань и его семья переедут с улицы.

Он махнул рукой, и его тощий помощник рядом с ним принёс соглашение о переселении. Он дал его Ли Циншаню.

Ли Циншань проверил соглашение и в ярости спросил, – Вы платите мне 50 000 за такой большой участок?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 113. Всё усложняется**

Глава 113. Всё усложняется

Ли Шулань взглянула на цифры в соглашении. Она тоже воскликнула, – Разве вы не сказали, что заплатите 50000?

– Вчера это был 1 миллион, и 100 000 немного раньше; а теперь это 50 000, и это будет длиться всего 5 минут. Если вы не подпишете это через пять минут, у вас будет только 30 000, – сказал Хун Тяньбао со зловещей улыбкой, – Я же говорил вам, что времени не так много. И если Цинь Хаодуна отправят в тюрьму, вы не сможете спасти его, даже если у вас есть 1 миллион.

– Не медлите больше. Я узнал, что он ещё был студентом, и он может когда-нибудь стать доктором, что принесет ему достаточно денег. Не разрушайте его жизнь из-за такой мелочи сейчас. Иначе будет слишком поздно.

Ли Шулань посмотрела на Хун Тяньбао и сказала, – Но что, если мы подпишем соглашение, и ты его не отпустишь?

Хун Тяньбао ответил, – У меня здесь репутация, и самое главное - это доверие. Я сделаю, всё как я и обещал. Вы должны ясно понимать, что у вас нет других вариантов.

– Если вы мне не верите, можете отказаться подписывать соглашение, тогда у вашего ребёнка не будет никакой надежды.

Ли Циншань перестал сомневаться и взял свою ручку. Он написал свое имя на контракте, а затем оставил на нём свой отпечаток пальца.

– Я надеюсь, что ты можешь сдержать свое обещание и отпустить моего внука.

Хун Тяньбао взял соглашение и внимательно проверил. Он сказал со зловещим смехом, – Успокойтесь, я вас не подведу.

После этого он махнул рукой и ушёл со своими людьми. Тощий помощник прошептал ему, – Босс, мы действительно собираемся отпустить парня?

Хун Тяньбао воскликнул, – Ты что, с ума сошёл? Почему мы должны делать такие глупости ? Этот парень совсем обнаглел. Он оскорбил директора Бюро общественной безопасности Фу Хайкуня, он никогда не сможет выйти.

Тощий помощник сказал с лестной улыбкой, – Понял, босс. Очень мудро, что вы потратили всего 50 000, чтобы подписать это соглашение!

Расстроенная пара Ли вернулась в свою комнату. Ли Шулань спросила, – Папа, ты только что подписал соглашение. Что если они не отпустят Хаодуна?

Ли Циншань вздохнул и сказал, – Хун был прав. У нас нет другого выбора. Мы не можем смотреть, как Хаодуна отправят в тюрьму, и ничего не сделать.

Ван Жубин сказала, – Дедушка, я думаю, что Хун нас не подставил. Брат будет в порядке.

Ли Шулань ответила, – Это чепуха. Хаодун имел дело с Бай Вэньцзе, как только он вернулся, он оскорбил директора Бюро общественной безопасности. Ещё он причинил вред скольким людям, невозможно, чтобы с ним всё было в порядке.

Ван Жубин сказала, – Я точно не знаю, что происходит, но брат сказал, что всё будет в порядке, так что я ему верю.

Пока они разговаривали, два черных Aуди А6 припарковались у ворот. Четыре или пять человек вышли из машины, а двое мужчин за пятьдесят были их лидерами. Один из них был в костюме, он стоял прямо; а другой был в куртке с хромающей правой ногой, но держался он очень уверенно.

Один был главой департамента общественной безопасности города Цзяннань Ши Кохай, и с ним был секретарь комитета по проверке дисциплины города Цзяннань Ли Чанчжи. Они нашли место, куда Цинь Хаодун просил приехать их по телефону. Ши Кохай не увидел Цинь Хаодуна, когда вошёл, поэтому он вежливо спросил, – Это дом доктора Цинь Хаодуна?

Ван Жубин сразу же поняла, кто были эти люди. Она делала всё, как сказал Цинь Хаодун, и подошла к двум мужчинам, спрашивая, – Вы же друзья моего брата?

Ши Кохай ответил, – Да, мы друзья доктора Цинь.

Ван Жубин вдруг почувствовала какую-то надежду, и сказала, – Полиция арестовала моего брата!

– Что? Арестовала полиция? – Ши Кохай был шокирован и спросил, – Что случилось?

Ван Жубин хорошо говорила, она кратко пересказала то, что случилось этим вечером, Ши Кохаю. Затем она добавила, – Мой брат сказал мне, когда уходил, что я должна рассказать вам все эти вещи, потому что вы его друг, вы поможете ему?

Ши Кохай и Ли Чанчжи выглядели обеспокоенными и даже немного пугающими. Они не могли себе представить, что такие беззаконные инциденты могут происходить в округе Уфэн. Им было стыдно, как начальнику департамента общественной безопасности и секретарю комитета по проверке дисциплины Цзяннаня.

Ши Кохай сказал, – Не волнуйтесь. Просто доверьтесь нам, и мы получим самый хороший результат.

После этого он сказал Ли Чанчжи, – Ли, давай сейчас пойдём в полицейский участок и найдем его.

– Двоих из нас не будет предостаточно, – сказал Ли Чанчжи, – Слишком много людей вовлечено в этот вопрос. Я позвоню в окружному магистрату и секретарю Комитета по проверке дисциплины. Мы разберёмся с этим вне зависимости от того, кто тут замешан.

Ши Кохай немного поразмыслил и нашёл это разумным. Их должности были слишком высоки, они могли спокойно вмешаться в это дело.

Двое покинули семью Ли. Ли Чанчжи позвонил окружному судье Чжао Яну и секретарю Инспекционной комиссии по дисциплине Юй Шуцзяну сразу после того, как вышел за дверь. Он попросил встретиться с ними у ворот китайской медицинской клиники.

Чжао Ян и Юй Шуцзян были ошеломлены, когда им позвонили, потому что они понятия не имели, что случилось. Ли Чанчжи был известен тем, что был холоден и непреклонен. Говорили, что он будет следующим мэром города Цзяннань. Теперь, когда он звонил сам, это было точно что-то серьёзное.

Долго размышлять, не было времени, они должны были работать быстро. После того, как им позвонили, они без раздумий отправились в Клинику Цзиши.

Выйдя из машины, их сердце чуть не замерло, когда они увидели двух высокопоставленных лидеров, стоящих у ворот плечом к плечу. Они занимали две высшие должности в правительстве города Цзяннань, если они собрались здесь, значит, произошло что-то значительное.

– Глава Ши, секретарь Ли. Вот и мы. Что мы можем сделать для вас?

Ши Кохай посмотрел на них и промолчал. Его положение было высоким, но он не был непосредственным руководителем обоих. Лучше было позволить Ли Чанчжи вести переговоры.

Ли Чанчжи холодно спросил, – Главой округа является секретарь Чжао. Я спрашиваю вас, находится ли округ Уфэн под юрисдикцией правительства Хуася, и по-прежнему ли это место регулируется законом?

– Секретарь Ли, пожалуйста, дайте нам совет, если мы не выполнили надлежащую работу или допустили ошибки, – Сказал Чжао Ян.

– Владелец шахты пришёл в клинику за рецептом, чтобы родить сына, потому что у него было три дочери. Доктор отказал ему, и он разбил всю клинику. Полиция решила не обращать на это внимания, потому что шурин владельца шахты был директором местного Бюро общественной безопасности.

Чжао Ян и Юй Шуцзян посмотрели друг на друга, они не понимали, что речь идет о Фу Хайкуне. Про себя они проклинали человека и его семью за большие неприятности, которые он принёс сюда.

– И это ещё не всё. Застройщик недвижимости в вашем округе Хун Тяньбао хотел построить здесь улицу. Клиника стояла у него на пути, владелец попросил застройщика построить другую клинику. Я думаю, что это разумно.

– Но Хун Тяньбао отказался от этого и собрал бандитов, чтобы разбить клинику. Хулиганам всё сошло с рук, но доктор Цинь, который служил правосудию, был задержан полицией. В чем причина ?

Ли Чанчжи стал суровым, говоря это. Он повернулся и указал на клинику, – В итоге, клиника подписала соглашение на 50 000 юаней для такого большого двора. Вы бы подписали такой договор, будь это ваш двор?

Чжао Ян и Юй Шуцзян долгое время работали в правительстве. Они размышляли, в чём здесь проблема. Всё, что Ли Чанчжи только что сказал, представляло серьёзные проблемы, но ключевым моментом был доктор Цинь.

Они задавались вопросом, кем же являлся этот доктор Цинь и почему он смог пригласить сюда двух высокопоставленных чиновников.

Чжао Ян сказал, – Глава Ши, секретарь Ли. Я несу полную ответственность за беззаконие, произошедшее в Уфэне в качестве местного магистрата. Я вернусь и проведу расследование с секретарем Юй, как только мы вернёмся, и я уверен, что мы решим это дело.

Ши Кохай ответил, – Доктор Цинь всё ещё в полицейском участке. Пойдемте, проверим, что там происходит.

Чжао Ян подумал про себя, как он и предполагал, всё вертелось вокруг доктора Цинь. На этот раз, он мог быть уверен в том, у Фу Хайкуня и Хун Тяньбао будут огромные проблемы.

Они закончили разговор и повернулись обратно, чтобы сесть в машину, вдруг они услышали, как кто-то говорит, – Могу я пойти с вами?

Ван Жубин понимала, что Ши Кохай и Ли Чанчжи не были обычными людьми. Она подглядывала из комнаты, когда они вышли. Она обнаружила, что даже окружной судья Чжан Ян относился к ним с почтением. Так Ван Жубин предположила, что эти двое, должно быть, обладают властью.

Ей было интересно, как её брат подружился с такими людьми, как они, но больше всего она, конечно, беспокоилась о Цинь Хаодуне. Поэтому она вышла из дома, услышав, что Ши Кохай отправляется в полицейский участок.

Ши Кохай обернулся и обнаружил, что это сестра Цинь Хаодуна. Он сразу согласился и сказал, – Поехали!

Чжан Мэн отправил Цинь Хаодуна в Бюро общественной безопасности и спокойно вернулся в полицейский участок. Он думал, что это будет его одолжением Фу Хайкуню. Сейчас Бюро общественной безопасности нуждалось в заместителе директора. Он был бы на полпути к должности, нужно было только согласие Фу Хайкуня.

Более того, он так сильно помог Хун Тяньбао, что он определенно будет вознаграждён, по крайней мере, квартирой.

Было смешно, что мальчик-жиголо всё ещё угрожал ему, говоря, что он тот пожалеет. С чего бы ему сожалеть, когда он мог разбогатеть и получить повышение по службе одновременно?

Он совсем затерялся в своих фантазиях. Вдруг вошёл молодой полицейский, он задыхался и проговорил, –Директор, несколько человек внизу говорят, что хотят встретиться с вами.

Чжан Мэн неохотно сказал, – Почему ты так торопишься? Разве ты не знаешь, что уже пора уходить с работы? Скажите им, чтобы они пришли завтра.

Молодой полицейский ответил, – Директор, один из них - начальник отдела общественной безопасности Ши, а другой - магистрат Чжао. Я не знаю, кто двое остальных.

– Скажите им, чтобы они ушли, кто бы они ни были, мы уже не работаем…– Чжан Мэн остановился, едва успев договорить. Он спрыгнул со стула и нервно спросил, – Подожди кто? Кто там?

– Начальник Ши и магистрат Чжао, и я не знаю двух других. Они тоже выглядят как высокие чиновники!

Прежде чем молодой полицейский перестал говорить, Чжан Мэн поспешно побежал к двери. Он так нервничал, потому что беспокоился о том, что большие шишки здесь из-за этого молодого человека. Он думал, что это невозможно, потому что он хорошо знал историю клиники, – Как он мог знать магистрата округа и начальника отдела общественной безопасности?

Когда он побежал вниз по лестнице и увидел Ван Жубин, стоящую, позади Ши Кохая, его сердце почти потеряло ритм. Оказалось, это действительно пришли из-за мальчика-жиголо. Здесь присутствовали окружной судья и глава департамента общественной безопасности, а также секретарь комитета по проверке дисциплины от округа и города Цзяннань. Как же он облажался!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 114. Стараясь исправиться**

Глава 114. Стараясь исправиться

– Здравствуйте, руководители. Добро пожаловать в наш полицейский участок.

Лицо Чжан Мэна было переполнено лестью. Он шагнул вперёд и поклонился четвёрым.

– Мы здесь не для того чтобы хвалить вас за прекрасно проделанную работу, – Ши Кохай звучал холодно, он добавил, – Скажите мне, почему вы арестовали доктора Цинь.

– Доктора Цинь? – Чжан Мэн всё понял по тону Ши Кохая. Он был так взволнован и удивлён, обнаружив, что Ши Кохай говорит о Цинь Хаодуне. Затем он изо всех сил попытался выкрутиться, – Начальник, когда мы отправились на миссию, мы обнаружили, что доктор Цинь ранил десятки людей, причём все они были тяжело ранены. Именно поэтому я арестовал его.

Ши Кохай холодно сказал, – Вы слышали, что он причинял людям боль, и поэтому вы арестовали его? Вы занимались расследованием того, было ли это самообороной? Эти хулиганы ранили так много невинных людей, почему вы не арестовали их как добросовестный полицейский?

Холодный пот скатился со лба Чжан Мэна. Он задрожал и сказал, – Простите, начальник. Я такой невнимательный. Я больше не буду так делать.

В то же время Ли Чанчжи тихо спросил, – Это из-за вашей некомпетентности или из-за других причин?

Чжан Мэн чуть не намочил штаны от страха. Секретарь комитета по проверке дисциплины Цзяннаня, Ли Чанчжи был известен своей жесткостью и хладнокровием. Те, кто привлекал его внимание, могли столкнуться с большими неприятностями, и, что ещё хуже, Чжан Мэн действительно провернул грязные дела.

– Я ... я … – пробормотал Чжан Мэн, он не даже мог произнести полное предложение.

Ши Кохай приказал, – Не выдумывайте бред. Поспешите и отпустите Доктора Цинь, сейчас же!

Лицо Чжан Мэна выглядело огорчённым, и он сказал, – Глава Ши, доктор Цинь в данный момент не находится в полицейском участке. Сейчас он находится в окружном Бюро.

Ли Чанчжи сурово спросил, – Я думал, что он был арестован полицейским участком, так зачем же отправлять его в окружное Бюро? Это разве соответствует процедуре?

Чжан Мэн смахнул пот со лба и нервно объяснил, – Секретарь Ли, я ... Я сделал это по указанию директора. Заместитель директора попросил меня отправить этого человека туда, и я так и сделал.

Ши Кохай сказал, – Не несите эту чушь, просто отвезите нас в криминальный отдел окружного Бюро.

– Хорошо ... Я пойду, я сейчас пойду.

Чжан Мэн торопливо сел в свою машину и поехал впереди. Теперь он сожалел том, что не послушал предупреждение Цинь Хаодуна. Он так переживал о том, что испортил отношения с таким высокими чиновниками, теперь он даже не был уверен, сможет ли дальше оставаться на своем месте.

Но было уже слишком поздно сожалеть. Его единственная надежда была в том, что он мог использовать опыт и связи Фу Хайкуня, чтобы избежать неприятностей. Если бы с Фу Хайкунем всё было в порядке, то с ним тоже.

В криминальном отряде округа Уфэн, Цинь Хаодун был прикован наручниками к железному стулу, за ним наблюдали двое молодых полицейских, которым было за двадцать.

В тот момент, когда дверь комнаты для допросов открылась, в неё вошёл мужчина средних лет. Его щеки были красными, и от него пахло вином. Похоже, он только что вышел с застолья.

Фу Хайкунь пришёл сюда, чтобы допросить Цинь Хаодуна, как только он узнал, что его арестовали. Была причина, которая вызвала его любопытство, это то, почему Бай Вэньцзе сошёл с ума.

Но этот вопрос был довольно личным, и он не хотел, чтобы другие обо всём знали. Поэтому ему пришлось отключить мониторы в комнате для допросов и подать знак двум молодым полицейским, чтобы они ушли

Он посмотрел на Цинь Хаодуна, и обнаружил, что молодой человек совсем не нервничал. Он был более расслабленным, чем гость, которого всё здесь устраивало.

Он спросил, – Так ты Цинь Хаодун, внук старика Ли?

Цинь Хаодун не ответил на его вопрос. Вместо этого он поднял голову и спросил, – Значит, ты директор Бюро общественной безопасности этого округа и зять Бая Вэньцзе?

Фу Хайкунь холодно улыбнулся и сказал, – Похоже, ты достаточно знаешь. Никто не может связаться со мной, чтобы это сошло ему с рук в округе Уфэн. Теперь будь умным и отвечай на мои вопросы. Я могу сократить твой тюремный срок, если я буду доволен.

Цинь Хаодун улыбнулся и продолжал говорить, – Ты действительно не должен был провоцировать меня. Тебе следовало контролировать своего зятя после этого инцидента, и это, наверное, был единственный способ, который мог бы позволить тебе остаться на должности директора на несколько лет. Теперь, когда ты привёл меня сюда, твоя карьера подошла к концу.

– Парень, ты что, с ума сошёл? – Фу Хайкунь был в шоке. Он указал на Цинь Хаодуна и сказал в гневе, – Теперь скажи мне честно, что ты сделал с Бай Вэньцзе?

Цинь Хаодун сказал, – Он в порядке, и совсем он не сумасшедший.

– Врёшь. Зачем ему вываливать все те вещи, которые ты записал, если он был в своём уме?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Это потому, что он решил себя проявить, после моих наставлений. Он осознал, насколько ужасны его действия. Поэтому и сдался.

– Хватит кормить меня этим! Ты смеешь обращаться со мной как с дураком? – Фу Хайкунь был в ярости, потому что понял, что Цинь Хаодун дурачит его. Он взял дубинку со стены и сказал, – Ну парень, похоже, тебе нужны страдания, чтобы рассказать всю правду.

Сказав это, он поднял дубинку в руке и замахнулся Цин Хаодуну в голову.

Ши Кохай был главой Департамента общественной безопасности, и он слышал о тёмных делах массовых подразделений. Он так боялся, что Цинь Хаодун пострадает в Бюро общественной безопасности, что он ехал туда так быстро, как мог.

Как только он прибыл в криминальный отдел, он попросил нескольких человек отвести его в комнату для допросов. Затем дверь открыли, и он вошёл.

Внутри все были в шоке, когда он появился, особенно Чжан Мэн. Его глаза почти высунулись, сцена была вне воображения каждого.

Цинь Хаодун сидел на стуле за столом, ноги его были на столе. Он пил свой чай. Перед ним сидел директор окружного управления общественной безопасности Фу Хайкунь, он сидел на большом железном стуле и разговаривал давясь соплями и слезами.

Ван Жубин сразу же бросилась, протянув руки к Цинь Хаодуну. Она с беспокойством спросила, – Ты в порядке, брат?

– Я выгляжу так, как будто я не в порядке? – Цинь Хаодун сказал это и встал. Он поставил чашку чая на стол и повернулся, чтобы поговорить с Ши Кохаем, – Глава Ши, вы прибыли немного позже, чем я ожидал.

– Извините, доктор Цинь, мы думали, что вы в полицейском участке, поэтому я поехал сначала туда, и это заняло у нас некоторое время.

После того, как Ши Кохай сказал это, он познакомил Ли Чанчжи и других с Цинь Хаодуном.

После приветствия Цинь Хаодун сказал Ли Чанчжи, – Секретарь Ли, вы как раз вовремя. Директор Фу осознал ошибки после моего наставления, теперь он ищет кого-то, кому нужно признаться и сдаться.

Он повернулся к Фу Хайкуню и сказал, – Секретарь Ли здесь, теперь расскажи ему все грязные вещи, которые ты совершил!

Фу Хайкунь сразу же упал на колени, что всех шокировало. Он попытался удержать Ли Чанчжи за ноги и начал признаваться, – Извините, секретарь Ли. Я так виноват и недостоин называться настоящим мужчиной! Я допустил ошибки и должен признаться. Я хочу сдаться ...

Позже он рассказал обо всём, что сделал за все эти годы, в том числе о трех любовницах, которые у него были, о деньгах, которые заработал и ним его шурин Бай Вэньцзе, о взятке, которую он взял у застройщика Хун Тяньбао, и о защите, которую он обеспечил. этим людям.

В итоге, все были поражены, когда услышали это, особенно Чжан Мэн, который был в шоке. Он принимал участие во многих преступлениях, о которых только что упоминал Фу Хайкунь. Теперь, когда Фу Хайкунь свержен, он был тоже.

Лицо Ли Чанчжи стало мрачным. Трудно было представить, что Фу Хайкунь совершил так много преступлений, как директор окружногоБюро общественной безопасности.

Он обернулся и сказал Юй Шуцзяну, – Секретарь Юй, я поручу эту работу окружному комитету по проверке дисциплины. Вы должны провести строгое расследование в соответствии с законом. Расследуйтевсё тщательно и сообщите мне результат, независимо от того, кто здесь замешан.

– Да! – ответил Юй Шуцзян. Его товарищи забрали Фу Хайкуня и Чжан Мэна и отправили другого полицейского арестовать Хун Тяньбао.

Хун Тяньбао готовил праздничные блюда и вино дома, потому что он был рад соглашению о переезде Ли Циншаня, которое он подписал за 50 000 юаней. Тем не менее, полиция пришла и забрала его, прежде чем он мог сделать глоток вина.

Под руководством Ли Чанчжи сотрудники окружного комитета по проверке дисциплины работали очень эффективно. Дело было очень лёгким, потому что два главных фигуранта, Фу Хайкунь и Бай Вэньцзе, признались во всём, что они сделали. Они отвечали на все вопросы настолько активно, что следователи по этому делу были поражены. Они не видели столь откровенных преступников на протяжении всей своей карьеры.

Двое мужчин заявили обо всём, что они сделали, и рассказали, где находятся улики и бухгалтерские книги. Они были прекрасными примерами для признания, также они даже объяснили свои мотивы и детали преступлений, этого сотрудники никак не могли понять.

Было бесполезно что-то отрицать, доказательства были достоверными. Всех четверых немедленно посадили в тюрьму, теперь они ожидали суда.

Цинь Хаодун, Ши Кохай и Ли Чанчжи сидели вместе в VIP-зале отеля Жи Ли Сян.

Цинь Хаодун осмотрел Ли Чанчжи . Другие люди могли быть слишком смиренными и нервными, сидя рядом с секретарём Комитета по проверке дисциплины и главой Бюро общественной безопасности. Однако молодой человек, сидевший перед ним, выглядел совершенно расслабленным и совершенно не боялся их высокого положения. Они были впечатлены смелостью молодого человека.

– Доктор Цинь, можно я кое-что у вас спрошу?

– Конечно, секретарь Ли, – легко говорил Цинь Хаодун.

– Мне только что позвонили наши сотрудники и сказали, что всё,,,,, что признал Фу Хайкунь, являются правдой, и для этого есть веские доказательства. Их устные признания совпадают с признаниями друг друга. Я хочу спросить, как вы заставили их признаться?

Это действительно было загадкой для Ли Чанчжи. Он работал в Комитете по проверке дисциплины на протяжении десятилетий, и он ясно знал, что эти коррупционеры никогда не признаются, только если не окажутся в безвыходной ситуации. Однако Фу Хайкунь полностью подорвал его опыт, потому как он признал все свои преступления и все они были правдой.

Он не знал точной причины, но был уверен, что это как-то связано с молодым человеком, сидящим перед ним. Поэтому он пытался узнать.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – На самом деле всё просто. Я рассказал ему о том, как быть мужчиной. Он осознал свою вину, он плакал и кричал, говоря, что хочет сдаться.

Конечно, Ли Чанчжи не поверил этому. В Хуася не было бы коррупции, если бы она была такой простой, но этот факт был настолько не действительным, что он едва мог найти повод для спора.

Ши Кохай сказал, – Ли, я уже говорил тебе, что доктор Цинь - мастер. Мастера действуют так, что обычные люди, такие как мы, никогда не могут до конца разобраться. Теперь дело почти закончено, давайте забудем о нём и поговорим о твоей болезни.

Он повернулся и сказал Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, в течение многих лет что-то не так с ногами Ли. Руки всех этих знаменитых докторов были бессильны, когда они видели это. Теперь, пожалуйста, помогите ему в этом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 115. Плата за диагностику**

Глава 115. Плата за диагностику

– Нет проблем.

После того, как Цинь Хаодун ответил. Ли Чанчжи протянул ему руку, чтобы тот померял его пульс.

Через две минуты он отпустил руку. Ши Кохай спросил, – Как он, доктор Цинь? Это излечимо?

Цинь Хаодун сказал, – Ничего страшного, я могу вылечить это прямо сейчас.

– Прямо здесь?

Ли Чанчжи был рад, потому что многие известные врачи проверяли его ноги, но ни один из них не мог с ними справиться. А теперь молодой человек говорил, что может вылечить его прямо здесь. Он бы мог подумать, что доктор был мошенником, если бы тот не вылечил Ши Кохая.

– Да здесь.

Цинь Хаодун говорил это, попросив Ли Чанчжи до этого, положить ноги на стул перед собой и закатить брюки. Он достал из кармана мешок с иглами и начал лечить. Пять минут спустя он забрал серебряные иглы и сказал, – Хорошо, теперь попробуйте пройти несколько шагов.

– Это ... это всё?

Лицо Ли Чанчжи было полно сомнений. Он попытался встать со стула и пойти. Его раненная нога болела до тех пор, пока не коснулась земли, теперь, после нескольких шагов, он не чувствовал никакой боли. Он попытался прыгнуть. Это было невозможно, он чувствовал себя намного лучше, чем когда-либо.

– Волшебный доктор, какой вы молодец! – Ли Чанчжи радостно спросил, – Доктор Цинь, что не так было с моей ногой? Почему врачи в крупных больницах не могли вылечить меня, а вы сделали это с такой лёгкостью?

Цинь Хаодун сказал, – После того, как нога была повреждена, у вас были переломаны кости, но нервы и меридианы остались не повреждёнными. Более того, у вас не было полноценного отдыха за все эти годы, поэтому травма копилась. Обычные врачи понятия не имеют о том, что такое меридианы, они не смогли бы найти причину болезни.

– То, что я применял сейчас, называется Иглоукалыванием Возрождения. Это лучший способ восстановить повреждённые ткани и меридианы. Теперь меридианы и нервы ваших ног восстановлены, и поэтому больше не болят.

– Вы потрясающий доктор, просто волшебный доктор! Я так впечатлён! – Ли Чанчжи хвалил его, – Доктор Цинь, рассчитайте плату за консультацию и скажите, сколько я вам должен.

Цинь Хаодун посмотрел на Ли Чанчжи. Его одежда была достаточно простой, чтобы понять, что он не был богатым человеком. Поэтому он сказал, – Давайте забудем об оплате за консультацию, но мне нужно, чтобы вы пообещали мне одну вещь.

Выражение лица Ли Чанчжи изменилось, когда он услышал эти слова, он ответил, – Доктор Цинь, я принципиальный человек. Так что просто назовите цену, сколько вы хотите? Давайте отбросим эти обещания.

Цинь Хаодун улыбнулся. Ши Кохай говорил, что Ли Чанчжи был честным и добропорядочным человеком. Теперь это только что подтвердилось.

Он сказал, – Секретарь Ли. Я ещё даже не сказал, что мне нужно. Не отказывайтесь так быстро. Там ничего страшного. Моя сестра, молодая девушка, которую вы только что видели. Она прошла Экзамен государственных служащих и будет работать в санитарном бюро города Цзяннань. Теперь она будет одной в правительстве.

– Я не прошу вас продвигать её или относиться к ней как-то по-другому. Я просто хочу, чтобы вы дали ей шанс проявить свои таланты.

Ли Чанчжи расслабился, услышав, что сказал Цинь Хаодун. Он ответил, – Я могу пообещать вам это, потому что я никогда не позволю талантливым людям быть обойдёнными. Но я всё равно настаиваю, что должен заплатить вам.

Цинь Хаодун улыбнулся и ответил, – Хорошо, давайте, 100 юаней.

Он знал, что Ли Чанчжи никогда не сдастся, пока не заплатит. А так он взял 100 юаней чисто символически. Трое закончили приятную беседу и застолье. Ли Чанчжи и Ши Кохай вернулись в город Цзяннань, а Цинь Хаодун вернулся в клинику.

Был почти полночь, когда он вернулся домой. В комнате было темно, потому что пожилая пара, должно быть, спала. Он хотел скорее рассказать Ван Жубин и старикам, что теперь он в безопасности, и чтобы они не беспокоились о нём.

Он осторожно вернулся в свою комнату, стараясь не разбудить бабушку и дедушку. После этого, он включил свет.

Когда свет зажёгся, Цинь Хаодун с удивлением обнаружил, что на его кровати лежит девушка. Она была в розовой красивой пижаме, которая открывала её сексуальные ключицы и гладкие плечи. Её грудь была очень выразительной и выдающейся, а декольте казалось таким глубоким. Нижняя кромка пижамы была короткой, прикрывавшей только ключевые части. А прямые и стройные ноги выглядели невероятно соблазнительными под светом лампы.

Девушка крепко спала в постели, но свет разбудил её. Она села на кровать и откинула волосы с лица. Цинь Хаодун увидел, что это его сестра Ван Жубин.

Ван Жубин, казалось, застеснялась, когда поняла, что Цинь Хаодун смотрит на неё. Она воскликнула, – Что ты смотришь!

– Когда ты так успела вырасти, ты была большеголовой худышкой, словно росток фасолинки? – спросил Цинь Хаодун, – И что ты делаешь в моей комнате посреди ночи?

Раньше, Ван Жубин была худощавой, из-за чего Цинь Хаодун шутил, что её рост не больше маленькой фасолинки, а теперь у девушки появились выдающиеся сексуальные формы. Как говорилось в старой поговорке, – Девушка изменится восемнадцать раз, прежде чем достигнет женственности. Но ей понадобился на это, всего год.

Ван Жубин встала с кровати и подошла к Цинь Хаодуну. Она протестовала, – Кого ты называешь ростком фасоли? Ты такой неблагодарный! Я была уродливой, потому что ты крал мое молоко.

– Ну ... – Цинь Хаодун на мгновение потерял дар речи. Эти двое много ссорились, и Ван Жубин всегда так говорила. Теперь, когда её грудь стала такой пышной, Цинь Хаодун оценил, всю её красоту.

Ван Жубин не понимала, что происходит. Она продолжила и сказала, – Мама обожала тебя и кормила тебя всем своим молоком, вот почему я была такой маленькой. Я мечтала стать моделью, а ты всё испортил.

В то время Чжан Ланьсян было тяжело, ей нужно было прокормить двоих детей одновременно. Поэтому Ван Жубин росла медленнее, чем другие дети того же возраста. А теперь она достигла 1,65 метра. Она не могла претендовать на звание модели, но была выше, чем большинство девушек её возраста.

– Хорошо, это моя вина. Я завтра отправлю тебе телегу с хорошим молоком, – Цинь Хаодун нахально улыбнулся, – Сестра, почему ты так поздно ложишься и вообще приходишь в мою комнату?

– Ты думаешь, что это я специально сюда легла? Мама волновалась, что ты слишком много выпил, и попросила меня прийти дать тебе немного медовой воды. Какой же ты неблагодарный.

Сердце Цинь Хаодуна согрелось, он почувствовал заботу своей семьи. Он сказал, – Я знаю, что ты хорошая, ты самая милая для меня в этом мире. Я защищу тебя от всего, если ты поедешь в Цзяннань.

– Спасибо, – Ван Жубин была очень довольна таким отношением и спросила, – Теперь скажи мне, как ты заработал столько денег. Тебя кто-то содержит?

– Содержит? – Цинь Хаодун чувствовал себя очень неловко. Он задавался вопросом, действительно ли он так похож на мальчика-жиголо. Он спросил, – Как такое возможно? Я бы слишком дорого обошёлся этим женщинам.

– Тогда скажи мне, откуда эти деньги?

Цинь Хаодун объяснил, – Я доктор. Эти деньги получены от пациентов.

– Не выдумывай. Дедушка был доктором всю свою жизнь, и он никогда не зарабатывал столько денег, – Ван Жубин сказала с недоверием.

– Что бы ты ни думала, просто иди в свою комнату. Я иду спать.

– Хм. Никому и нет дела до этого. Медовая вода на столе.

Ван Жубин сказала это и ушла.

Цинь Хаодун глотнул медовую воду на столе. Ему сразу стало легче. Он упал на кровать и проспал весь день из-за усталости.

Следующее утро он спокойно спал, но Цзо Ланчжи вытащила его из постели.

– Для чего это? Бабушка? – спросил он.

Цзо Ланчжи сказала, – Приготовься к свиданию вслепую сегодня.

Цинь Хаодун вспомнил про свидание. Он неохотно спросил, – Мы же можем просто не пойти, бабушка?»

– Конечно, ты не можешь, я уже назначила встречу.

– Но не рано ли? – сказал Цинь Хаодун.

– Ты знаешь, который час? Сейчас же ешь свой завтрак и будь готов. Ты мужчина, и ты не можешь опаздывать. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы прийти туда пораньше.

Цинь Хаодун понимал, что никогда не сможет скрыться от этого, видя серьёзность в глазах старушки. У него не было выбора, кроме как согласиться. После завтрака он ушёл из дома с Цзо Ланчжи.

– Бабушка, сколько женщин ты мне нашла? – интересовался Цинь Хаодун.

Цзо Ланчжи радостно ответила, – Малыш, ты должен быть осторожен, когда идёшь на свидание вслепую. Не принимай слишком много за день. Я нашла три девушки для тебя сегодня. Утро выделено для бабушки Ван; в полдень будет бабушка Ли; и днём, бабушка Чжан .

Вскоре они прибыли в кафе и собирались посмотреть фото, представленное бабушкой Ван. Цинь Хаодун смотрел на фотографию, она была сделана в фотошопе, но в целом выглядела отлично.

Цзо Ланьчжи попросила Цинь Хаодуна подождать внутри. Она сидела на другой стороне кафе. Цинь Хаодун потерял дар речи, наблюдая за бабушкой, ожидающей снаружи. Похоже, он никогда не сможет покинуть это кафе, пока не закончит все свидания.

Время было установлено на 9:00 утра. Десять минут спустя женщина всё ещё скучала в ожидании. Цинь Хаодун был немного расстроен. В это время зазвонил его телефон. Он посмотрел на экран и увидел странный номер.

Он думал, что это была та девушка; однако, когда он ответил на звонок, услышал, что говорит мужчина.

– Это Цинь Хаодун, мистер Цинь? – спросил он очень вежливым тоном.

– Да, это я. Кто это? – сказал Цинь Хаодун.

– Вы возможно не знаете меня, мистер Цинь. Я Сюй Цзинькай из Строительной компании№ 1 города Цзяннань.

Цинь Хаодун слышал о компании раньше. Двумя наиболее известными строительными компаниями в округе Уфэн, были Строительная компания Тяньбао Хун Тяньбао, и Строительная компания № 1 города Цзяннань.

Строительная компания Тяньбао была известна тем, что Хун Тяньбао заработал непомерную прибыль; но напротив, Строительная компания № 1

была легальной, и заслужила репутацию благодаря своему хорошему качеству постройки.

Цинь Хаодун спросил, – Босс Сюй, чем я могу быть вам полезен?

Сюй Цзинькай с уважением сказал, – Вот что случилось, господин Цинь. Ремонт старой улицы был передан нам после того, как Хун Тяньбао был задержан. Я должен был обсудить с вами кое-что о переезде.

Цинь Хаодун подумал, что этот бизнесмен продвигался очень быстро. Хун Тяньбао был сдан только вчера, а теперь все переменилось. В этот момент ему все равно было скучно и нечем заняться, поэтому он прислал свой адрес.

Действительно, Сюй Цзинькай быстро работал. Через пять минут черный Мерседес Бенц остановился перед кафе. Мужчина средних лет вошёл в кафе.

– Приятно познакомиться, мистер Цинь!

Сюй Цзинькай увидев Цинь Хаодуна, тепло его поприветсвовал. Затем он протянул руку.

Цинь Хаодун пожал ему руку и сказал, – Мистер Сюй, что вы хотите со мной обсудить?

Сюй Цзинькай сказал, – Ваш семейный дом участвует в ремонте старой улицы. Я хочу знать ваши требования для переезда господин Цинь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 116. Странное свидание вслепую**

Глава 116. Странное свидание вслепую

Цинь Хаодун улыбнулся, похоже, Сюй Цзинькай хорошо относился к его семье. Он сказал, – У меня есть два требования для переезда. Во-первых, вы должны построить клинику такого же размера для моего дедушки, и мы переедем, как только будет построена новая клиника; во-вторых, вы должны заплатить разумную цену за переселение.

– Это легко. Есть ещё какие-нибудь требования?

Сюй Цзинькай выглядел слегка удивлённым, он изучал молодого человека. Он понимал, что, казалось бы, у простого с виду молодого человека есть сложный опыт за плечами. Недавно, за ночь он посадил Хун Тяньбао в тюрьму и снял Фу Хайкуня с поста директора окружного Бюро общественной безопасности. Инспектор из полицейского участка Чжан Мэн и Бай Вэньцзе теперь тоже были в тюрьме.

Будучи местным застройщиком в округе Уфэн, он знал, что должен решить вопрос с клиникой, и если нужно будет реконструировать старую улицу. Согласие таинственного молодого человека было необходимо для переезда клиники.

Переезд на старую улицу был просто кусочком сочного мяса, Сюй Цзинькай уже приготовился к тому, что Цинь Хаодун потребует от него непомерную цену. Поэтому он был удивлён, услышав два простых и разумных требования.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Да, так просто. У нас нет там хозяйства, и мы бы никогда не попросили непомерную цену.

Сюй Цзинькай быстро ответил, – Хорошо. Я могу выполнить оба ваших требования. Я построю современную клинику для господина Ли и заплачу вам плату за переезд в соответствии с национальными стандартами. Кроме того, мы дадим вам набор из четырех комнат и двух залов в жилом комплексе Цзяннань №1 с жилой площадью 160 квадратных метров.

Он слышал, что у Цинь Хаодуна есть связи с главой Департамента общественной безопасности и секретарём Комитета по проверке дисциплины, они легко могли его поддержать, поэтому он подумал, что ему было бы полезнее быть в хороших отношениях с находчивым молодым человеком. Более того, Цинь Хаодун просил совсем мало вещей, и это было меньше по бюджету, даже если тот подарил бы ему целый дом.

Цинь Хаодун задумался на мгновение. На этот раз он собирался купить квартиру для семьи своей тёти. Теперь, когда кто-то свыше послал ему квартиру, это могло спасти его от многих неприятностей.

– Хорошо, я возьму квартиру, – Цинь Хаодун продолжил, – Босс Сюй, будет ли выгодно, если вы продолжите реконструкцию старой улицы таким образом?

Сюй Цзинькай сказал, – Конечно, так и будет, и выгода будет гораздо больше. Я бизнесмен, а не филантроп. Я не занимаюсь бесполезными делами.

– Тогда я не понимаю. Если вы всё равно можете извлечь из этого выгоду, почему Хун Тяньбао не построил свой бизнес таким образом?

Сюй Цзинькай улыбнулся и сказал, – Ну, тут на самом деле всё просто. Во-первых, он был жадным человеком, и он всегда хотел большего, поэтому он вычел все средства на переезд.

– Во-вторых, риэлторская компания Хун Тяньбао была наполовину белой, и наполовину чёрной. Он нанял много безработных и мало им платил. Заработная плата выплачивалась из счёта прибыли компании. Кроме того, он должен был подкупить Фу Хайкуня и других людей. В итоге, текущий бюджет его компании выходил намного выше, чем у таких юридических компаний, как моя.

– Конечно, Хун Тяньбао извлёк бы выгоду таким способом. Но выгодный проект перемещения старой улицы никогда бы не оказался в моих руках, если бы вы не посадили его в тюрьму.

Цинь Хаодун кивнул и сказал, – Хорошо, теперь я понимаю.

– Господин Цинь, мы можем подписать соглашение сейчас? – спросил Сюй Цзинькай. Юридическим лицом клиники был Ли Циншань, но Сюй Цзинькай больше переживал за мнение Цинь Хаодуна.

– Вы можете подготовить соглашение сейчас, а я пока спрошу моего дедушку.

Цинь Хаодун позвонил своему деду, Ли Циншаню, и вскоре получил положительный ответ. Затем он подписал соглашение о переселении с Сюй Цзинькаем.

– Господин Цинь, это полностью отремонтированная квартира с четырьмя спальнями и двумя залами в жилом комплексе Цзяннань № 1. Вам не потребуется ничего с собой брать, потому что всё, что вам нужно, уже подготовлено, вы можете идти и заселяться, –сказал Сюй Цзинькай, передавая Цинь Хаодуну связку ключей, – Я сделаю ещё некоторые жилищные процедуры и завтра можете заселяться.

Сюй Цзинькай выполнил все поручения чётко и ясно. Он покинул кафе сразу после того, как с соглашением всё было решено.

Вскоре после того, как он ушёл, две женщины медленно и гордо подошли к Цинь Хаодуну и бесцеремонно сели.

Цинь Хаодун посмотрел на двух женщин. Младшей было около 20 лет. Она была не так красива, как та, что на фото, но они были похожи. Эта девушка должно быть, сегодня пришла на свидание с Цинь Хаодуном. Женщине, сидевшей рядом с ней, было за 50, и она, наверное, была её матерью.

Молодая девушка была в юбке и чёрных шелковых чулках. Её макияж был настолько тяжёлым, что другие едва смогли бы понять, какой она была на самом деле, но её высокомерие очень бросалось в глаза.

Она подняла подбородок и посмотрела на Цинь Хаодуна с презрением. Затем девушка высокомерно спросила, – Ты Цинь Хаодун?

Это было первое свидание с Цинь Хаодуном, и всё это было очень странным. Он улыбнулся и сказал, – Да, я. Значит, ты Чжан Мэйли?

Девушка не ответила на его вопрос. Выражение её лица осталось неизменным, и она холодно спросила, – Мне нужно, чтобы ты ответил на мои вопросы, если хочешь, чтобы я присутствовала на свидании.

– Хорошо, можешь спросить.

Цинь Хаодун всё ещё улыбался, и его отношение к ней было хорошим. Девушка могла быть грубой, но она была здесь с друзьями его бабушки. Он должен был уважительно ко всем относиться.

– Ты купил квартиру в городе Цзяннань?

Цинь Хаодун немного подумал. Вилла была подарком от Лин Чжиюаня, и он не заплатил за неё. Поэтому он честно ответил, – Нет, не совсем.

Чжан Мэйли слегка нахмурилась, она, очевидно, не была удовлетворена таким ответом. Она продолжила, – Тогда у тебя есть машина? Те, которые стоят меньше 300 000 юаней, не в счёт.

У Цинь Хаодуна было три машины. Ламборджини, Порш 911 и Хонда, но он ни за что не платил. Поэтому он покачал головой и ответил, – Нет, наверное, не знаю.

Чжан Мэйли выглядела ещё более разочарованной. Она продолжала спрашивать, – Тогда у тебя есть миллион на банковском счёте?

Цинь Хаодун снова покачал головой. У него был депозит в банке, но это было более десяти миллионов, а не один миллион.

– Как давно ты начал свою карьеру? Почему у тебя нет ничего из этого?

Очевидно, что Чжан Мэйли потеряла терпение и даже не пыталась скрыть свое недовольство.

Цинь Хаодун подумал про себя, что бабушка была такой неразумной свахой. Она даже не рассказала всю его основную информацию другим. Он объяснил, – О! Я учусь в медицинском колледже Цзяннаня. У меня ещё есть год, чтобы закончить учёбу и найти работу.

Выражение лица девушки немного расслабилось, когда она услышала, что он учится в медицинском колледже, потому что он сможет много зарабатывать, если получит высшее образование и станет врачом. Дальше, она спросила, – Какое у тебя направление?

– Традиционная китайская медицина, – сказал Цинь Хаодун.

– Что? Ты специализируешься в области традиционной китайской медицины в медицинском колледже? Что ты собираешься делать после окончания учёбы? Сколько ты сможешь заработать? На что ты собираешься жить?

Ответы Цинь Хаодуна раздражали Чжан Мэйли. Вопросы продолжали сыпаться из её рта, и она выглядела так, словно её сильно обидели.

Тихая женщина средних лет тоже была раздражена. Она кричала на Цинь Хаодуна, – Зачем ты приходишь на свидание, если у тебя ничего нет? Как ты можешь быть в паре с красивой девушкой, если у тебя вообще ничего нет!

Цинь Хаодун совсем не заботился о результате свидания вслепую. Он улыбнулся и сказал, – Красивая девушка? Я не могу найти в ней ничего прекрасного, кроме её имени. (Примечание автора: «Мейли» означает «красивый»по-китайски).

– Ты...

Женщина средних лет с ненавистью посмотрела на Цинь Хаодуна и спросила, – Что ты говоришь? Ты заслуживаешь смерти за такое!

После этого она взяла девушку за руку и ушла, даже не оглядываясь. Первое свидание в слепую не удалось, но Цинь Хаодун гордо улыбался. Он хотел закончить два других знакомства, как можно быстрее.

Вскоре пришло время встречаться со второй девушкой. Девушку звали Хуан Сяоцзюань. Она была более пунктуальной, чем Чжан Мэйли, и красивее, чем большинство девушек, но она также была высокомерна.

Хуан Сяоцзюань посмотрела на Цинь Хаодуна и сказала, – Ты хорошо выглядишь. По крайней мере, ты не опозоришь меня, если я выберу тебя. Мы должны попробовать.

Цинь Хаодун был слегка удивлён, потому что она так легко согласилась. Он спросил, – Почему бы тебе не спросить, есть ли у меня дом, машина или какой-то банковский депозит?

– У меня есть свой дом, машина и депозит. Мне не нужно просить тебя об этом, ответила девушка, – Но у меня есть некоторые требования, иначе мы не сможем начать отношения, если ты с ними всеми не согласен.

Цинь Хаодун почувствовал большой интерес, когда обнаружил, что Хуан Сяоцзюань не хотела ни денег, ни автомобилей, ни депозита. Он спросил, – Тогда скажи мне, какие у тебя требования?

– Если честно. Я уже беременна. Тебе нужно относиться к моему ребенку, как к своему, независимо от того, мальчик это или девочка. Ты не должен бить его, ругаться или кричать на него или на неё.

Цинь Хаодун был удивлён тем, девушка была беременной всё ещё продолжал свидание. Видя, что она не остановится, он был заинтригован и сказал, – Так ты хочешь, чтобы я уважал их, как своих?

– Это как раз то, что я имею в виду, – сказала Хуан Сяоцзюань, – Я знаю, что это может быть трудно принять мужчине, но я могу заплатить тебе. И ты можешь потратить столько, сколько захочешь.

Цинь Хаодун был так смущён, потому что эта девушка была очень навязчива. Он отказался и сказал, – Я не могу принять этого. Ты можете спросить кого-то ещё.

Хуан Сяоцзюань, похоже, не хотела сдаваться. Она добавила, – Почему ты не можешь принять этого? Это хорошая сделка. У тебя будет прекрасная жена и ребёнок. Ты можешь стать отцом после того, как мы поженимся.

Цинь Хаодун сказал, – Давайте отбросим часть про прекрасную жену. Мой дедушка говорил мне, что не нужно пожинать, если не сеял. Я думаю, что я должен делать всё самостоятельно, особенно когда речь идет о браке и продолжении рода.

– Хм! Какой ты невежливый!

Хуан Сяоцзюань посмотрела на Цинь Хаодуна и в гневе покинула кафе.

Цинь Хаодун почувствовал головную боль. Он был действительно впечатлён двумя странными девушками, пришедшими подряд. Он чувствовал, что ему повезло, что свидание осталось только одно. Он бы попытался покончить со всем этим, но он должен был отвезти Лин Момо завтра домой.

Он ждал почти час, и последнее свидание, наконец, добралось до него. По словам бабушки, девушку звали Лю Фанфан. Она была намного красивее, чем первые две. У неё были короткие волосы и она не выглядела миниатюрной. Девушка была высокой, минимум 1,7 метра. Она была в хорошей форме, с огромной грудью и широкими бедрами.

Лю Фанфан была достаточно вежлива. Сначала она улыбнулась Цинь Хаодуну и мило спросила, – Привет, я Лю Фанфан, ты Цинь Хаодун?

Цинь Хаодун почувствовал себя более комфортно, увидев красивую и вежливую девушку. Он подумал про себя, что наконец-то будет нормальное свидание.

Он кивнул и сказал, – Это я. Сейчас я заканчиваю в медицинский колледж Цзяннаня по специальности «Традиционная китайская медицина». У меня нет ни автомобилей, ни домов, ни миллионов на счету.

Цинь Хаодун спешил закончить это свидание, поэтому он выпалил все свои факты за раз до того, как девушка попросила бы сэкономить время. Он хотел, чтобы Лю Фанфан была похожа на Чжан Мэйли, чтобы она встала и ушла, а потом он мог скорее вернуться домой.

К сожалению, Лю Фанфан не слишком на это отреагировала. Она улыбнулась и сказала тихим голосом, – Это здорово!

– Правда? Я думал, что сейчас все девочки хотят машины и дома, – сказал Цинь Хаодун, удивившись.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 117. Я не по мужчинам**

Глава 117. Я не по мужчинам

– Ты действительно хороший. Возможно, у тебя сейчас нет машин или домов, но ты когда-нибудь их заработаешь. Вы такой красивый, это дар, тебе будет легко зарабатывать деньги.

Цинь Хаодун заметил, что то подозрительное в словах Лю Фанфан, но в данный момент он не мог понять, в чём дело. Но он не собирался продолжать это свидание вслепую, но теперь, когда девушка была довольна им, единственный способ провалить его было - пробить её слабые места.

Он спросил, – У тебя есть какие-нибудь недостатки?

Девушка покраснела и сказала, – У меня, безусловно, есть. Я не знаю, как ты к этому отнесёшься.

Видя, что девушка так откровенна, Цинь Хаодун спросил, – Что это? Скажи мне.

Лю Фанфан покраснела ещё больше, и прошептала, – Ничего особенного. Я не по мужчинам.

– Что? Что ты сказала? – Цинь Хаодун едва мог поверить в то, что услышал.

– Я сказала, что я не по мужчинам, всё нормально? – спросила Лю Фанфан.

– Конечно, нормально! – Цинь Хаодун не возлагал особой надежды на это свидание вслепую, но он возмущённо спросил, – Почему ты всё равно пришла на это свидание, если не любишь мужчин?

– Я не хотела идти, но у меня не было других вариантов. Моя мама заставляет меня скорее выйти замуж, и я не могу сказать ей, что я не люблю мужчин. Она назначила мне дату, у меня не было выбора, я обязана была прийти.

– В таком случае, пожалуйста, уходи, и нам не нужно дальше вести диалог.

Сказав это, Цинь Хаодун встал и собрался уходить. Он просидел здесь определённое время, и теперь выполнил свою задачу. Он наконец мог дать ответ своей бабушке.

– Подожди, не волнуйся, – Лю Фанфан с нетерпением посмотрела на Цинь Хаодуна и сказала, – На самом деле, мы можем пожениться!

– О чём ты говоришь?

Теперь услышав это второй раз за сегодня, Цинь Хаодун подозревал, что он понял что-то неправильно. Девушка только что сказала, что ей не нравятся мужчины, тогда почему она говорит, что они могут пожениться?

– Мой секрет откроется рано или поздно, если я не выйду замуж за мужчину, а моя мама будет устраивать мне свидания вслепую. Я думаю, что ты хороший парень, как насчёт того, чтобы быть вместе?

Перед тем, как Цинь Хаодун собирался уйти, Лю Фанфан сказала, – Тебе не нужно отказывать мне так быстро. Я могу помочь тебе заполучить много женщин, если ты женишься на мне. Я работаю в салоне красоты и знаю много богатых женщин. Они любят всё «свежее и сочное», как ты. Ты можешь встречаться с разными женщинами каждый день и зарабатывать на этом деньги. Существует ли другой брак, счастливее этого?

– Какого чёрта? Это же смешно? – Цинь Хаодун наконец понял, что Лю Фанфан имела в виду под «свежим и сочным». Оказалось, девушка хотела продвинуть его как мальчика-жиголо.

Цинь Хаодун вынул из кармана мобильный телефон. Он набрал номер и сказал, – Здравствуйте? Это сумасшедший дом? У меня тут женщина, которая сошла с ума, пожалуйста, приезжайте и заберите её.

Он был очень раздражён после всех этих свиданий вслепую. Он взял холодный кофе и выпил его разом, только так его разбитое сердце могло чувствовать себя лучше.

Он не спешил уходить. Он достал телефон и набрал номер Лин Момо. После он рассказал ей про все свои трагические встречи. Он спросил с надеждой, – Момо, когда ты придёшь, чтобы спасти меня? Пожалуйста, поторопись, иначе бабушка заставит меня пойти дальше на свидание вслепую. Тогда я сойду с ума.

Лин Момо чуть не рассмеялась над всем этим по ту сторону. Она сказала, – Три подружки за один день, разве это не то, что ты так хочешь?

Цинь Хаодун сказал в гневе, – Продолжай смеяться, и я отшлепаю тебя, как только вернусь.

– Хорошо, я перестала. Я уже приехала в округ Уфэн, но у меня важная встреча, я буду работать днём, и я не буду доступна до вечера.

– Это быстро и здорово. Тан-Тан с тобой? Я так по ней скучаю, мы не виделись целый день.

Цинь Хаодун говорил правду. Он чувствовал себя таким опустошённым в этот день, когда с ним не было малышки, ему казалось, словно пропала часть его сердца.

– Тан-Тан со мной. Она сказала, что тоже скучала по тебе прошлой ночью, и она не отпускала кусок нефрита, который ты ей дал. Малышка сказала, что подарок напоминает ей о тебе.

Думая о своей милой дочери, Цинь Хаодун почувствовал тепло. Он добавил, – А ты скучаешь по мне?

Лин Момо немного промедлила и тихо напевала в микрофон. Её ледяная оболочка постепенно таяла с тех пор, как она приняла Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун был очень счастлив, потому что знал, что женщине, которая была такой холодной, нелегко выразить свои чувства. Некоторое время они ещё болтали, и он спросил, – Где моя маленькая девочка, почему она не говорит со мной?

Лин Момо сказала, – У меня сейчас переговоры. Тан-Тан ходит с сестрой Ань.

– Хорошо, тогда позвони мне, когда закончишь.

Цинь Хаодун сказал это, и повесил трубку. Затем он повернул назад и вышел из кафе.

Цзо Ланчжи подошла к нему в предвкушении. Она спросила, – Ты нашёл кого-нибудь из трёх, кто тебе подходит?

– Бабушка, они все воротили от меня свой нос.

Цинь Хаодун не хотел слишком много объяснять старушке, поэтому он переложил всю ответственность на троих.

Это действительно сработало. Старушка с недовольством сказала, – С какой стати они отказывают моему внуку? Мой внук слишком хорош для них! Не волнуйся, малыш. У нас будет ещё три свидания завтра. Мы продолжим искать и обязательно найдем хорошую девушку.

Цинь Хаодун так устал от этого, он поспешно отказался, – Бабушка, у меня уже есть девушка, и она только что позвонила мне. Мы приедем к тебе сегодня вечером.

– Правда? Ты врёшь мне?

– Нет, я не вру! Ты узнаешь всё, когда увидишь её сегодня вечером. Я уверен, что ты будешь довольна.

– Отлично, вот это здорово, – старушка была так счастлива, что едва могла перестать улыбаться. Она сказала, – Сынок, мне нужно, чтобы ты пошёл со мной в торговый центр за покупками. Сегодня вечером я увижу свою внучку, поэтому мне нужно одеться.

Поскольку старушка так переживала, Цинь Хаодун никак не мог пойти против её воли. Он пошёл в близлежащий торговый центр с Цзо Ланчжи. Прежде чем они вошли в ворота, он услышал, как кто-то сказал, – Хаодун, это ты?

Цинь Хаодун обернулся, чтобы посмотреть, и увидел счастливо смотрящего на него красивого молодого человека, стоящего позади. Это был его давний друг и одноклассник в средней школе Ма Вэньчжо.

– Жеребец, это ты?

Цинь Хаодун тоже был счастлив встретить своего лучшего друга. После того, как он пошёл в колледж, он потерял связь со многими одноклассниками, но Ма Вэньчжо и он всегда оставались на связи.

– Здравствуйте бабушка, – Ма Вэньчжо поприветствовал Цзо Ланьчжи и хлопнул Цин Хаодуна по плечу. Затем он сказал, – Когда ты вернулся? Почему ты мне не позвонил? Мы же всё ещё хорошие друзья?

– Я только вчера приехал, и я иду по магазинам с бабушкой. Я был слишком занят, чтобы позвонить тебе, – сказал Цинь Хаодун, – Выпей со мной сегодня вечером, это будет моим извинением перед тобой.

Ма Вэньчжо ответил, – Забудь об этом. У нас как раз будет встреча одноклассников сегодня вечером, почему бы тебе не пойти с нами?

– Встреча одноклассников? Почему я не знал? – спросил Цинь Хаодун.

– Это было внезапной идеей, организованной старостой Гэн Минхуэем. Предполагалось, что это встреча для тех, кто ещё находится в округе Уфэн. Никто не говорил тебе этого, потому что никто не знал, что вы вернулся. Теперь, когда ты здесь, почему бы тебе не пойти с нами? – сказал Ма Вэньчжо, – Хорошо, у тебя есть девушка? Возьми её, если она у тебя есть. Наш староста сказал всем нам привести наших девушек и жён. Думаю, я буду единственным одиночкой там.

Цинь Хаодун спросил, – Ты ещё сохнешь по той японской рабыне?

Ма Вэньчжо и Чжан Сяохуэй были парой, они были одноклассниками с младших классов. Пара собиралась пожениться не так давно, но Чжан Сяохуэй неожиданно оставила его ради японца.

Было бы хорошо, если бы она просто оставила его ради японца, но этот мужчина был невысоким и уродливым, и часто бил девушку. Она всё ещё терпела побои, поэтому все одноклассники называли её японской рабыней.

– Даже не упоминай эту женщину. Я чувствовал, что мое сердце было забито. Не забудь прийти в шесть часов в первом VIP-зале отеля Муррайя. Увидимся там.

– Хорошо, я точно приду.

Цинь Хаодун и его одноклассники давно не виделись, и он хотел встретиться с ними, но он не пообещал, что привезёт девушку, потому что ему нужно узнать захочет ли идти Лин Момо.

После ухода Ма Вэньчжо Цинь Хаодун и Цзо Ланчжи вошли в торговый центр и отправились за покупками. В то же время в правительстве города Цзяннань произошло нечто масштабное. Ли Чанчжи, который раньше был секретарем Комитета по проверке дисциплины, был назначен мэром города Цзяннань.

У Ли Чанчжи была хорошая репутация в городе Цзяннань. Он был добросовестным и честным, а также был самым конкурентоспособным кандидатом среди всех.

Во второй половине дня надзиратели направили несколько человек для проверки кандидатов, некоторые из которых даже пытались определить состояние здоровья Ли Чанчжи. Никто не ожидал, что его нога, которая была травмирована в течение долгих лет, будет внезапно вылечена. Сейчас он не мог быть здоровее. Он был идеальным кандидатом, и его объявили исполняющим обязанности мэра во второй половине дня.

В офисе магистрата округа Уфэн Чжао Ян возмущался плохим влиянием, которое Фу Хайкунь оказал на уезд. Возможно, он не имел сейчас к этому никакого отношения, но он разделял эту ответственность как действующий магистрат.

Ключевым моментом было то, что дело находилось под наблюдением Ли Чанчжи. Теперь он был мэром, хотя тот был просто действующим майором, все знали, что это всего лишь вопрос времени.

Чжао Ян произвёл плохое впечатление на нового мэра, как только он вступил в должность. Это было, конечно, очень плохо. Он проклинал всю семью Фу Хайкуня и его предков, но это уже не имело никакого значения.

– Нет, я должен изменить своё положение в сознании майора, иначе моя карьера закончится.

Чжао Ян продолжал ходить по офису, думая о том, как он может изменить впечатление Ли Чанчжи о нём. Внезапно его осенило, когда он подумал о молодом человеке, которого уважали и Ши Кохай, и Ли Чанчжи.

В конце концов, дело Фу Хайкуня было возбуждено Цинь Хаодуном, и он мог сказать, что у молодого человека была особая связь с Ши Кохаем и Ли Чанчжи. Слова Цинь Хаодуна сработали бы лучше, чем любые другие вещи.

Думая об этом, он нашёл номер Цинь Хаодуна и набрал ему.

Телефон Цинь Хаодуна зазвонил, когда он собирался войти в торговый центр. Он посмотрел на экран и обнаружил, что это был странный номер.

Он нажал кнопку ответа и услышал вежливый голос, – Здравствуйте, господин Цинь, это Чжао Ян.

Цинь Хаодун секунду замешкался, он понял, что это магистрат Чжао. Он ответил, – Здравствуйте, мистер Чжао.

– Вот в чём дело. Я хочу пойти на ужин сегодня вечером, у вас есть время?

– Судья Чжао, что-то не так?

Цинь Хаодун ясно понимал, что Чжао Ян никогда не позовёт его на ужин безо всякой причины.

Чжао Ян сказал, – Я несу ответственность за неприятные вещи, с которыми вы здесь столкнулись, потому что я местный судья. Поэтому я хочу позвать вас на ужин в качестве извинения. Пожалуйста, не отказывайте мне.

Цинь Хаодун подумал об этом. Большая часть его семьи в будущем будет жить в округе Уфэн. Так что семье совсем не повредило бы, если бы он хорошо ладил с окружным судьей, поэтому он сказал, – Это очень заботливо с вашей стороны, магистрат Чжао. Но у меня есть кое-какие дела сегодня вечером, как насчёт восьми вечера сегодня?

– Это хорошо, очень хорошо! Тогда увидимся в отеле Муррайя в восемь часов вечера, я пришлю кого-нибудь за вами. А теперь я оставлю вас в покое, чтобы вы могли заниматься своими делами.

Чжао Ян повесил трубку.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 118. Ксеноцентричность**

Глава 118. Ксеноцентричность

Видя, что Цинь Хаодун принял его приглашение, Чжао Ян с облегчением вздохнул. Он почувствовал себя довольным, повесив трубку.

Цинь Хаодун сопровождал Цзо Ланьчжи весь день, делая покупки, он купил бабушке новую одежду, золотые кольца и серьги.

Было почти шесть часов вечера, когда Цинь Хаодун отвез Цзо Ланьчжи домой. После этого он направился в отель Mуррайя, куда он только ездил вчера. Всё это было потому, что округ Уфэн был очень маленьким, и эта гостиница была единственной приличной.

Его мобильный телефон зазвонил вскоре после того, как он вернулся в машину. Звонок был от Лин Момо.

– Папа, я так по тебе скучаю.

Цинь Хаодун почувствовал, что обмяк, когда услышал голос Тан-Тан. Он ответил с улыбкой, – Я тоже по тебе скучаю, милая.

– Где ты, папа? Мы с мамой приедем к тебе, – нетерпеливо говорила Тан-Тан.

Цинь Хаодун сказал Тан-Тан, чтобы Лин Момо взяла трубку, и сказал ей, – Я пойду на встречу выпускников средней школы. Пойдём со мной.

– Уместно ли мне идти? – робко спросила Лин Момо.

– Конечно, уместно. Возьми Тан-Тан с собой. Все будут мне завидовать, когда увидят в сопровождении двух красавиц.

Немного подумав, Лин Момо ответила – Хорошо. Дай мне адрес, и я приеду с Тан-Тан.

– Ты не знаешь где это. Найди меня через GPS на телефоне, когда я приеду туда, – сказал Цинь Хаодун, – Чем вы были заняты сегодня днём?

– Наша компания хочет создать фабрику по переработке нефрита в округе Уфэн. Мы уже создали сайт.

– Лин-Групп мощная и богатая, так что вам не составит труда её сделать, – сказал Цинь Хаодун.

– Трудно сказать. Я не настроена так уж оптимистично. Голос Лин Момо был немного встревоженным, когда она говорила.

– Как? Разве есть какое-нибудь предприятие более мощное, чем ваша группа в округе Уфэн?

– Ну, ты не совсем разбираешься в этом. Это очень сложно, и сила решает не всё, есть и другие факторы, такие как межличностные отношения, это тоже очень важно.

– Нашим главным противником является Пон-Групп, местное предприятие в округе Уфэн. Они хоть и небольшая организация, но имеют тесные отношения со всеми организациями округа. Поэтому я не думаю, что мы сможем их выиграть.

Цинь Хаодун спросил, – Тебе нужна моя помощь?

– Ты ничего не можешь тут сделать с точки зрения бизнеса. Оставь это мне.

Хотя Цинь Хаодун была родом из округа Уфэн, по мнению Лин Момо, он был всего лишь студентом из скромной семьи, который едва мог ей помочь.

Цинь Хаодун улыбнулся и не опровергая то, что она сказала, просто ответила, – Хорошо, давай поговорим об этом, когда увидимся.

Хотя встреча ещё не началась, в VIP-зале № 1 отеля Mуррайя было уже семь-восемь человек.

Все эти люди были одноклассниками Цинь Хаодуна в средней школе. Не получив образования в колледже большинство из них начали зарабатывать на жизнь после окончания средней школы, включая Ма Вэньчжо, который работал, чтобы зарабатывать на жизнь.

Все общались друг с другом и семьей из трёх человек, сидевшей в центре. Женщину звали Чжу Линьлинь, на руках у неё был мальчик лет трёх-четырёх. В отличие от других детей, у мальчика была тёмная кожа и вьющиеся волосы.

У отца мальчика, а именно мужа Чжу Линьлинь, кожа была ещё темнее. Он был ростом 1,9 метра с большими мышцами, он выглядел очень сильным.

– Линьлинь, я так завидую тебе, что ты вышла замуж за иностранца.

Говорила Чжан Сяохуэй, полная девушка. Она была бывшей девушкой Ма Вэньчжо.

– Женитьба с Кафу была лучшим выбором, который я когда-либо делала. Он добр ко мне и богат, – сказала самодовольно Чжу Линьлинь, показывая бриллиантовое кольцо на правой руке остальным, – Сяохуэй, я слышала, ты собираешься выйти замуж за японца. Я так рада за тебя.

Эти слова так взволновали Чжан Сяохуэй, она ответила с самодовольным взглядом, – Да, мой жених работает архитектором в Японии. Он готовится к нашей свадьбе, которая состоится в следующем году в Японии.

– Вы слишком ксеноцентричны! О чём вы, девочки, только думаете? Теперь наша страна становится сильнее. Неужели так хорошо жениться за границей?

На этот раз говорил Ма Вэньчжо. Сегодня он пришёл рано, и всё время молчал, сидя в стороне. Он не мог выслушивать ксеноцентричные слова этих девушек, поэтому он закричал Чжан Сяохуэй, – Ты не должна выбирать японца, даже если ты хочешь жениться на иностранце. Твой жених, Камеда Дзиро, я слышал, что он мужчина ниже 1,5 метра, и что его родители зарабатывали на жизнь свиноводством. Ты действительно хочешь присоединиться к их карьере после того, как выйдешь за него?

Услышав слова, Чжан Сяохуэй немедленно зашипела, как кошка, которую тянули за хвост, – Ма Вэньчжо, что за ерунду ты несёшь? Он богат, так что меня не волнует, что он коротышка и разводчик свиней. В любом случае, он намного лучше тебя, нищего, который работает на других. Я была настолько слепа, что начала отношения с тобой.

Недовольная тем, что Ма Вэньчжо говорил о ней как о ксеноцентричной девушке, Чжу Линьлинь сердито посмотрела на него, прежде чем сказать, – Ма Вэньчжо, никогда не думала, что ты циник. Тем не менее, этот иностранец гораздо богаче, чем ты. Заработай денег, если сможешь, и спаси нас от брака с иностранцами.

– Я всё ещё одобряю выбор Сяохуэй. Не ревнуй, потому что ты менее успешен, чем они.

Сказав это, Чжу Линьлинь наклонилась к своему чёрному мужу, Кафу, всё выглядело так, как будто она говорила, – Не ревнуй меня!

Лицо Чжан Сяохуэй выглядело ещё более дерзким. Она указала на нос Ма Вэньчжо и закричала, – У Джиро низкий рост, но он много зарабатывает. А высокий, как ты, никогда не будет богатым.

Затем она повернулась к девушкам, сидящим рядом с ней, – Женщины должны быть мудрыми при выборе своих парней. Линьлинь, лучший пример. Она бегала за Цинь Хаодуном, когда была в средней школе, но теперь мы все можем сказать, что у Цинь Хаодуна нет ничего примечательного, кроме как красивого лица, которым он не может себя ни накормить, ни купить что-то. Линьлинь сейчас не была бы счастлива, если бы вышла замуж за Цинь Хаодуна .

– Ты ... Ты ... – Ма Вэньчжо пришёл в ярость. Он тяжело топнул по полу, прежде чем повернуться, чтобы уйти, никто в комнате не мог его остановить.

Он столкнулся с Цинь Хаодуном, когда вышел из комнаты.

– Привет, Вэньчжо, ты здесь так рано. Куда ты идёшь?

Ма Вэньчжо в гневе ответил, – Это место не для нас, брат. Давай уйдем отсюда выпить. Я угощаю.

Взглянув на Чжан Сяохуэй, которая стояла возле двери сложив руки, Цинь Хаодун наконец понял, что происходит. Он пробормотал, – Что случилось? Ты всё ещё злишься на этого японца?

– Брат, почему женщины сейчас такие снобы? Это так раздражает, – сказал Ма Вэньчжо Цинь Хаодуну, – я не виню Чжан Сяохуэй за то, что она порвала со мной, сейчас я не испытываю к ней привязанности, но я так возмущён, что она собирается выйти замуж за низкого уродливого японца с лицом как шар для боулинга.

– Ты помнишь Чжу Линьлинь? Она бегала за тобой в средней школе, но теперь она вышла замуж за чёрного парня и у неё чёрный ребёнок. Что здесь хорошего? Она обрекла своих детей и внуков иметь только чёрную кожу, и всё из-за денег.

Цинь Хаодун был слегка удивлён этими словами. Он вспомнил, как Чжу Линьлинь была симпатичной девушкой, которая целый год за ним гонялась в средней школе. Он никогда бы не подумал, что девушка, которую он отверг, в итоге выйдет замуж за чернокожего.

– Чернокожие действительно имеют мощные гены. Независимо от того, кто их партнёр, белый или желтый, их дети будут чёрными. Ничто не может изменить этого.

– Забудь об этом. Несколько мужчин, несколько умов. Тебе не нужно злиться на неё. Она с нетерпением ждёт, когда мы уйдём, поэтому мы не можем удовлетворить её желание. Просто игнорируй её; мы здесь, чтобы побыть на встрече.

Ма Вэньчжо не хотел позориться, покинув встречу, поэтому он последовал за Цинь Хаодуном обратно в комнату.

Увидев возвращение Ма Вэньчжо, Чжан Сяохуэй усмехнулась, – Ну что, встреча с кем-то из твоего рода воодушевила тебя?

– Да, Сяохуэй, мы здесь для воссоединения. Скажи, пожалуйста, лучше что-нибудь приятное, – ответил Цинь Хаодун.

Он хотел уладить ссоры между Ма Вэньчжо и Чжан Сяохуэй и оставить всё как есть.

– Перестань играть в хорошего парня, Цинь Хаодун. Мы все знаем, что ты и Ма Вэньчжо - хорошие друзья. Ты такой же нищий, как и он.

Лицо Цинь Хаодуна потемнело, когда он услышал слова. Он не ожидал, что Чжан Сяохуэй будет такой бестактной.

– Чжан Сяохуэй, ты сумасшедшая, ты провоцируешь всех, кого видишь? Хаодун совсем тебя не обидел.

– А что я не права? – Чжан Сяохуэй указала на Чжу Линьлинь, которая, сидела рядом и смотрела, как они спорят, она сказала, – Посмотрите на Линьлинь. Она в роскошной одежде, а бриллиант на её кольце даже больше голубиного яйца. А если бы она тогда вышла замуж за Цинь Хаодуна, она бы работала на других и могла бы носить только дешёвую одежду.

– Сяохуэй, всё в прошлом. В то время я была молода и невинна. К счастью, я слилась, пока не стало слишком поздно, поэтому я не совершила ошибку всей своей жизни, – Чжу Линьлинь играла бриллиантовым на правой руке, пока говорила, – На самом деле, это кольцо не дорогое. Оно обошлось нам всего в 500 000 юаней. Если Цинь Хаодун усердно поработает в течение восьми-десяти лет, не тратя ни цента, он сможет позволить себе и такое.

– Хаодун, ты видишь, они такие ...

Ма Вэньчжо покраснел от гнева и почувствовал, что его легкие вот-вот взорвутся из-за этих двух снобов.

Цинь Хаодун прожил более 500 лет и не воспринимал слова женщин всерьёз. Он сказал, –Забудь об этом. Всё уже давно прошло. Пусть говорят, что хотят.

Он не хотел продолжать эту тему, однако Чжан Сяохуэй просто так не сдавалась.

Поскольку у Цинь Хаодуна были хорошие отношения с Ма Вэньчжо, Чжан Сяохуэй начала ненавидеть и его. Она сказала саркастично, – Кажется, вы посчитали наши слова необоснованными. Или я ошибаюсь?

– Такой бедняк как ты, только и может, что одурачивать невинных девушек своей внешностью. Но теперь мы все взрослые, и ты ни на кого так не повлияешь. А по итогу ты холостяк, да вы два холостяка. Ни одна девушка не будет настолько глупой, чтобы влюбиться в нищего как ты.

– Поэтому для мужчины красивая внешность бесполезна. Для него важнее быть способным и зарабатывать много денег.

Чжу Линьлинь повторила сразу же её слова, – Слова Сяохуэй могут звучать грубо, но это реальность. У вас двоих даже нет подруги, но, посмотрите на нас, Сяохуэй собирается выйти замуж, а моему ребёнку уже три с половиной года и он такой милый.

В то время когда она это говорила, она подняла чернокожего мальчика надо всеми, чтобы похвастаться.

Ма Вэньчжо был так зол, что сказал, – Он чёрный, как уголь. Почему я не вижу, что он милый?

Чжу Линьлинь была недовольна, услышав такие слова, и прокричала, – О чём ты говоришь, нищета?

Чжан Сяохуэй сказала, – Линьлинь, не смей спорить с ними. Они не могут ни на ком жениться, поэтому они нам завидуют.

Чжу Линьлинь фыркнула и сказала, – Твои слова - просто кислый виноград. Если есть возможность, роди такого милого ребёнка!

В этот момент из двери комнаты донесся сладкий голосок, – Папа, вот и я.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 119. Вы все - просто кучка простушек**

Глава 119. Вы все - просто кучка простушек

Услышав голос, все повернулись, чтобы одновременно взглянуть на дверь. Перед всеми стояла девочка лет трёх или четырёх. У девочки были длинные и чёрные волосы, светлое личико и большие глаза, яркие как звёзды. В розовом платье она выглядела как принцесса из сказок, очаровательная куколка, только большого размера.

– Из какой семьи эта девочка? Она такая милая. Её родители тоже, наверное, красивые, иначе как бы у них родился ребёнок похожий на фею.

Все были сбиты с толку, маленькая девочка вцепилась в руки Цинь Хаодуна, как птичка, и несколько раз поцеловала его в щёку, прежде чем произнести, – Папа, я так по тебе скучала.

– Боже мой, эта девочка дочь Цинь Хаодуна!

Все в комнате были в шоке. Никто из них не ожидал, что у Цинь Хаодуна будет дочь возрастом около трёх или четырёх лет.

Особенно Чжу Линьлинь и Чжан Сяохуэй были ошарашены. Дочь Цинь Хаодуна подбежала к ним, а ведь они насмехались над Цинь Хаодуном, что он не смог найти жену. Более того, девочка была намного прекраснее чёрного мальчика в руках Чжу Линьлинь.

Цинь Хаодун не был удивлён прибытием Тан-Тан, он сообщил Лин Момо о своём местонахождении, прежде чем он вошёл в помещение.

– Тан-Тан, где твоя мама?

– Прямо за мной.

Тан-Тан указала назад. Все снова посмотрели на дверь. Вошла женщина в белом костюме. Ей было за двадцать, и она была знойной красоткой, хотя на ней был надет строгий костюм. Её формы, особенно роскошная грудь, заставляли каждую присутствующую женщину комплексовать.

Ещё более впечатляющим, чем её фигура, было её лицо. Она выглядела идеально, её черты были очень гармоничными.

Она была именно той женщиной, у которой лицо ангела и потрясающая фигура. В комнате воцарилась мёртвая тишина, за исключением только того, что время от времени слышались глотки некоторых мужчин.

Эта женщина была не только красивой, но и чертовски сексуальной. Добавьте к этому сильную энергетику, которой она обладала, как только она появилась, все взоры были обращены только на неё.

Лин Момо подошла к Цинь Хаодуну, её длинные ноги привлекли внимание всех присутствующих. Остановившись рядом с Цинь Хаодуном, она потянулась и взяла его за руку. Её взгляд прошёлся по всем, она оценила ситуацию перед ней, – Кто сказал, что мой муж не может найти жену? У этой кучки простушек, видимо нет глаз - сказала она властно.

В этот момент вся комната покрылась мёртвой тишиной. Реакция толпы была разнообразной. Мужчины чувствовали смесь восхищения, зависти и ненависти по отношению к Цинь Хаодуну. Они могли понять, как такой бедный парень, как он, может быть с такой элегантной и красивой женщиной.

А женщины испытывали глубокий шок. Женщина перед ними была утонченной и элегантной, и выглядела она просто совершенно. Можно было, только взглянув на неё понять, что она была богатой и имела высокий статус. «Справедливая, богатая и красивая», она не могла даже приблизиться к такому обществу. Напротив, таких женщин, как они, можно отнести только к категории «простушек».

Чжан Сяохуэй, которая действовала провокационно и агрессивно несколько минут назад, теперь сидела тихо, как старая курица, которую задушили. Она всегда была женщиной с острым языком, которая никогда не теряла дара речи. Слова её были обычно подлыми, резкими и неумолимыми. Она доводила кого угодно до нервного срыва. А прямо сейчас она, казалось, полностью потеряла всё свое мужество.

Эта всплывшая правда перебила все вышесказанные язвительные речи. Всё, что нужно было сделать Лин Момо, - это встать рядом с Цинь Хаодуном, что само по себе было самым сильным опровержением. Прямо сейчас Чжан Сяохуэй потерпела полное поражение. Больше она ничего не могла сказать. Всё это казалось для неё настоящей пощечиной.

Как женщина, которая когда-то преследовала Цинь Хаодуна, Чжу Линьлинь была самой взбешённой. Чжу Линьлинь всегда была очень гордой. Но здесь появилась настоящая стерва , отнёсшая её к категории простушек. Она никогда не смогла бы такое принять, несмотря ни на что. Она всё опровергнуть, но лицезрея прекрасную красоту и непревзойденную элегантность Лин Момо, она проглотила все слова.

Кафу, высокий и мужественный темнокожий мужчина, мало что знал о Хуася. Вот почему он всё время молчал, когда Ма Вэньчжо и остальные ссорились друг с другом.

В тот момент, когда он увидел Лин Момо, глаза Кафу расширились, и у него чуть не потекли слюни.

Он выбежал вперёд и заговорил с неестественным акцентом, – Приветствую, прекрасная леди. Меня зовут Кафу, и я из великой Страны М. У меня есть бизнес в Хуася с активами в десять миллионов. Можем ли мы быть друзьями?

Кафу протянул свои огромные чёрные как его лицо руки к Лин Момо. Ожидание переполняло его лицо, когда он смотрел на Лин Момо.

Но при виде злобного взгляда Чжу Линьлинь он ещё больше потемнел. Как мог её муж заигрывать с другими женщинами, когда она сидела рядом с ним? Для неё это было крайним унижением. Тем не менее, такая женщина, как она, которая полностью зависела от мужчины, чтобы выжить, не имела положения в доме. Хотя её сердце горело от гнева, она пыталась не выдавать себя.

– Мне тоже так хочется с тобой подружиться, – сказала Чжу Линьлинь.

После её ответа Лин Момо еле взглянула на Кафу, не говоря уже о том, чтобы пожать ему руку. Она повернула голову в сторону Цинь Хаодуна.

Кафу не ожидал, что эта женщина из Хуася так откровенно отвергнет его. С выражением чистого шока на лице он закричал, – Как вы можете быть такой! Если вы будете со мной я завалю вас подарками. Я могу дать вам много денег.

Лин Момо не ожидала, что этот чёрный человек будет таким настойчивым. На её лице появилось выражение презрения. На этот раз она даже не удосужилась ответить ему. Вместо этого она отошла в другую сторону к Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун посмотрел на Кафу. Холодная улыбка потянулась к уголкам его губ, – Этот чёрный парень невежественный придурок, – подумал он, – Ты называешь десять миллионов большими деньгами? Мне нужно отдохнуть. Даже карманных денег у Лин Момо, было в десять раз больше, чем у него.

Даже такой толстокожий человек, каким был Кафу, начал чувствовать себя неловко в этот момент. Он застенчиво отступил.

Видя, что Чжан Сяохуэй, Чжу Линьлинь и их компанию неоднократно унизили, Ма Вэньчжо почувствовал сплошной восторг. Он хорошенько ударил Цин Хаодуна в грудь, – Эй, брат. Посмотри, как выросла твоя дочь, и всё держишь её в секрете от меня. Мы всё ещё братья?

Цинь Хаодун изобразил боль, потирая грудь. Правда была в том, что у него не было удовлетворительного объяснения такого рода вещам. Единственное, что он мог сделать, это попытаться обмануть его.

– Дядя, ты не можешь бить моего папу.

По тону малышки было понятно, что она недовольна.

– Хорошо, хорошо. Я не буду бить его. Видишь ли, мы с твоим отцом лучшие друзья. Мы просто играем друг с другом, – с любовью сказал Ма Вэньчжо, – Тан-Тан, ты позволишь дяде обнять тебя?

– Вы правда друг папы? – спросила маленькая девочка, моргая своими большими глазами.

– Конечно. Ты знаешь, я даже с твоим папой носил одни и те же штаны, – сказал Ма Вэньчжо.

– Хорошо, тогда. Любой друг папы может обнять Тан-Тан.

– Замечательно! Тан-Тан такая милая, – сказал Ма Вэньчжо, прежде чем взять девочку из рук Цинь Хаодуна. Он обращался с маленькой девочкой с большой осторожностью и глубокой привязанностью, как будто он держал редкое сокровище.

После того, как он взял маленькую девочку на руки, Ма Вэньчжо внезапно вспомнил о присутствии Лин Момо, – Привет, невеста, – поспешно поздоровался он, – Я Ма Вэньчжо. Хаодун и я - лучшие друзья.

Лин Момо покраснела; это был первый раз, когда её называли чьей-то невестой. Она могла бы сказать, что Ма Вэньчжо и Цинь Хаодун были очень близки, – Приятно познакомиться. Я Лин Момо, – вежливо ответила она.

– Сестрёнка, не стой там просто так. Скорее садись, - сказал Ма Вэньчжо. Прямо сейчас, разочарование в его груди утихло. Он с энтузиазмом подозвал Лин Момо сесть, а затем потащил другой стул, чтобы сесть рядом с Цинь Хаодуном.

Маленькая девочка огляделась вокруг, – Папа, я могу поиграть с этим ребёнком? – она спросила Цинь Хаодуна.

Среди одноклассников Цинь Хаодуна не многие поженились, не говоря уже о детях. Вот почему чёрный малыш был единственным потенциальным приятелем Тан-Тан во всей комнате.

– Конечно, можешь.

Хотя Цинь Хаодун не одобрял поведение Чжу Линьлинь, дети всё-таки были детьми. Поэтому он поставил девочку на землю, не слишком переживая об этом. Он разрешил ей поиграть с маленьким чёрным ребёнком.

Умы детей были гораздо менее сложными, чем у взрослых; вскоре двое детей веселились вместе.

Ма Вэньчжо взглянул на двоих детей, которые теперь играли так близко, – Какая же это всё же правда, – сказал он задумчиво, – Вы не можете увидеть недостатки чего-либо, пока не поставите это рядом с чем-то лучшим.

Цинь Хаодун понял, что он имел в виду, – Они просто дети. Лучше всего-это следить за своим языком, – сказал он.

– Я её совсем не понимаю. Она прекрасная жительница Хуася, и всё же ей просто нужно было найти чёрного мужчину, чтобы пожениться, – пробормотал Ма Вэньчжо. После этого он больше ничего не говорил.

Обстановка в комнате стала немного неловкой после недавнего инцидента. Хорошо, что вечеринка должна была только начаться, поэтому появлялось всё больше и больше одноклассников. При этом атмосфера постепенно оживлялась.

В этот момент в комнату вошла симпатичная женщина. Когда она вошла, все женщины в комнате собрались вокруг неё.

– Вэньцин, ты здесь!

– Вэньцин, иди сядь рядом со мной.

Цинь Хаодун знал эту женщину; она была его одноклассницей в средней школе. Дело в том, что она вообще не была заметной в школе, и обычно она не была такой разговорчивой. Он задавался вопросом, почему она вдруг стала такой популярной.

– Это что Вэньцин? – спросил он Ма Вэньчжо, – Что она сейчас делает? Почему она так популярна?

– Ву Вэньцин сейчас крутая. Она стала заниматься геммологией как её дедушка и недавно сдала экзамены по ней. Сейчас она одна из немногих сертифицированных геммологов в нашем округе Уфэн. О, и она сейчас работает в Нефритовом магазине, принадлежащем Лин-Групп.

– Ну, женщины в наши дни любят покупать украшения и прочее. Поэтому они хотят, чтобы Ву Вэньцин проверила их вещи, поэтому она такая популярная.

– Ой! – Цинь Хаодун кивнул. Затем он прошептал Лин Момо на ухо, – Не могу поверить, что мы сталкиваемся тут с сотрудником Лин-Групп. Ты её знаешь?

Жар накатил на щеки Лин Момо, когда она почувствовала дыхание Цинь Хаодуна в своем ухе, – Лин-Групп насчитывает двадцать три подчиненных подразделения. Среди них округ Уфэн, самый низким по рангу. И в итоге ты думаешь, что я знаю всех сотрудников?.

– Ну да, - подумал Цинь Хаодун, – Лин-Групп слишком большая.

По сравнению с Лин Момо, Вэньцин была только сотрудником самого низкого ранга. Тем не менее, это не меняло того факта, что Ву Вэньцин была теперь окружена группой излишне назойливых одноклассниц, точно так же, как луна выделялась среди звёзд, изобилующих на небе.

– Вэньцин, ты можешь проверить это у меня? Я купила этот нефритовый браслет несколько дней назад в отпуске. Он настоящий... Что? Ты имеешь в виду, что это подделка? Боже мой! Это мои 800 баксов!

– Вэньцин, ты можешь сказать цену этого ожерелья?

– Вэньцин, продавец колец сказал мне, что это белый нефрит. Посмотри, это так?

Вэньцин была довольно лёгкой; она терпеливо отвечала на вопросы своих одноклассниц. Некоторые из её одноклассников обрадовались, услышав её ответ, а некоторые ушли с грустными лицами.

Комната медленно затихла, когда женщины закончили осматривать свои вещи. Чжу Линьлинь посмотрела на Лин Момо и Цинь Хаодуна. Затем она подняла руку, размахивая огромным бриллиантовым кольцом, которое носила на руке. Она принесла кольцо Вэньцин, – Вэньцин, ты можешь проверить его? Это подарок на день рождения моего мужа для меня. Сколько это стоит? – сказала она, намеренно повышая голос.

Чжу Линьлинь чувствовала себя униженной перед Цинь Хаодуном сейчас. Она знала, что не сможет конкурировать с Лин Момо по внешности. Её ребенок был не таким милым, как маленькая девочка. Единственный способ удовлетворить её самолюбие - показать всем своё бриллиантовое кольцо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 120. Кто бедный?**

Глава 120. Кто бедный?

Ву Вэньцин взяла кольцо Чжу Линьлинь и держала его в руке. Она внимательно посмотрела на него и сказала, – Линьлинь, это кольцо с бриллиантом очень хорошее. Его цвет, чистота и огранка - всё лучшего качества, а его стоимость составляет около 500 000.

Услышав, что кольцо стоило 500 000 юаней, девушки вокруг бросили завистливые взгляды. Чжу Линьлинь гордо сказала, – Оно стоит 500 000 юаней. Я не поверила в это, когда мой муж подарил его мне. Это была пустая трата денег, дарить мне такой дорогой подарок на день рождения, хотя его семья очень богата.

– О, Боже, подарок на день рождения на 500 тысяч. Линьлинь, ты такая счастливая ...

– Через несколько дней у меня день рождения, и если мой парень подарит мне бриллиантовое кольцо в 50 000, я уже буду довольна ...

– Линьлинь, твой муж действительно очень богатый ...

Чжу Линьлинь была ещё более гордой. Она сказала, – Женщине нелегко найти мужа, который её будет баловать. Ещё труднее найти богатого мужа, который сможет так баловать. Никто не может позволить себе кольцо с бриллиантом на 500 000.

Затем она также провокационно посмотрела на Цинь Хаодуна, что было слишком очевидным.

Ву Вэньцин была не такой суетливой, как другие девушки. Как оценщик ювелирных изделий, она видела разные украшения, не говоря уже о 500 000, даже драгоценности из пяти миллионов были довольно распространёнными.

Она протянула руку и вернула кольцо Чжу Линьлинь, но внезапно остановилась и очень взволновалась, уставившись куда-то с растерянным взгядом.

Это странное действие сразу привлекло внимание всех девушек. Они все смотрели в сторону Ву Вэньцин. Они не видели ничего, кроме Тан-Тан, играющей с зелёным камнем.

– Что случилось с Вэньцин? – спросила Чжу Линьлинь.

Ву Вэньцин не говорила. Она положила кольцо в руку, затем быстро подошла к Тан-Тан и взволнованно сказала, – Малышка, ты можешь показать мне камень в своей руке?

– Я думала, что случилось что-то необычное. Что хорошего в этом маленьком камне?

Чжу Линьлинь возмутилась. Она использовала кольцо, чтобы похвастаться, но не была достаточно удовлетворена. Действие Ву Вэньцин отвлекло всеобщее внимание, поэтому она очень расстроилась.

Другие не понимали, что случилось с Ву Вэньцин. Она была спокойна, когда увидела кольцо Чжу Линьлинь стоимостью 500 000 юаней только что, но она так обрадовалась, когда увидела этот камень.

Малышка посмотрела на Ву Вэньцин и сказала, – Тётя, это моя игрушка от папы. Мама сказала, что её нельзя показывать людям.

– Как насчёт того, чтобы ты держала камень в руке, а я просто посмотрю? – Ву Вэньцин не обращала никакого внимания на комментарии своих одноклассников и всё ещё с волнением смотрела на зелёный камень в руках малышки.

Малышка промедлила секунду и сказала, – Хорошо, но только на секунду.

Затем она представила Ву Вэньцин зелёный камень.

Ву Вэньцин взволнованно потянула руку малышки. Она пробормотала, – Зелёный Король! – как будто была сумасшедшей, – Настоящий Зелёный Король! Как такое возможно, такой большой камень?

Чжан Сяохуэй толкнула Ву Вэньцин и сказала, – Вэньцин, ты глупая? Что ты разговариваешь с камнем?

Ву Вэньцин глубоко вздохнула, чтобы ослабить волнение, и ответила, – Вы не ничего не понимаете в нефритах. Это не обычный камень, а самый драгоценный нефритовый камень - ледяной Зелёный Король.

– Это очень ценно?

Семья Чжан Сяохуэй была не очень богатой. Она никогда не слышала о Зелёном Короле.

– Ценно! Конечно, это ценно! – Ву Вэньцин пробормотала. Она не полностью оправилась от шока, который только что получила.

Чжан Сяохуэй сказала, – Ты действительно в шоке. Может ли это стоить больше, чем бриллиантовое кольцо в руке Линьлинь!?

– Ни за что, ни за что! – Ву Вэньцин встала, но его глаза всё ещё не хотели оставлять нефрит в руках малышки.

– Я считаю, что их нельзя сравнивать. Кольцо, которое мой муж дал мне, стоит 500 000 юаней, что не равно этому камню.

Чжу Линьлинь знала, что этот ребёнок - дочь Цинь Хаодуна, поэтому она не упускала ни одного шанса принизить его.

Однако сразу после того, как Чжу Линьлинь озакончила, она услышала, как Ву Вэньцин гсказала, – Я имею в виду, что твое кольцо нельзя сравнить с этим камнем. Это лучший вид ледяного Зелёного Короля. Он стоит не менее 100 миллионов юаней. Его можно обменять на двести или триста твоих колец!

– Нет, это абсолютно невозможно. Как такой незаметный камень может быть дороже моего бриллиантового кольца? – Чжу Линьлинь была в истерике. Она думала, что она богаче, чем Цинь Хаодун. Если он снова растопчет её, её внутреннее чувство превосходства исчезнет.

Пока она говорила, она потянулась за необработанным нефритовым камнем в руке малышки и попыталась схватить его, – Покажите мне, что это за камень и как он может быть таким ценным.

– Нет, это моя игрушка.

Малышка уверенно увернулась от Чжу Линьлинь. Недавно она практиковала Сюаньтянскую сутру и достигла определенных успехов, поэтому она была в десять раз быстрее, чем дети её возраста.

– Папа, эта плохая тётушка хочет отнять у меня мою игрушку.

Малышка побежала к Цинь Хаодуну и кинулась в его объятия.

Цинь Хаодун взял у неё нефритовый камень и сказал, – Тан-Тан, папа давно сказал тебе, что эту игрушку нужно держать дома, а не на улице, иначе бедные родители других детей, которые не могут позволить себе купить игрушки своим детям, могут украсть камень.

Он говорил довольно строгим тоном со своим ребёнком, каждый понимал, что это было ударом для Чжу Линьлинь.

– Цинь Хаодун, кто бедный? Кто не может позволить себе игрушки для своих детей? Скажи, у моего мужа есть собственность в десятки миллионов. Кольцо с бриллиантом на моей руке стоит 500 000 юаней. Не думай, что ты можешь обмануть людей своим маленьким камнем. Ты не сможешь обмануть меня. Разве я не знаю, насколько бедна твоя семья?

Пока она говорила всё это, Ву Вэньцин увидела Линь Момо рядом с Цинь Хаодуном, и её спокойное выражение лица снова изменилось.

Она подошла к Лин Момо, в спешке, и с лёгким волнением сказала, – Привет, вы босс Лин?

Хотя она была сотрудницей Лин-Групп, она никогда не видела Лин Момо. Она видела только её фотографии в компании.

Лин Момо кивнула и сказала, – Это я!

– Отлично. Так приятно, наконец, встретиться с вами лицом к лицу. Вы мой кумир, – Ву Вэньцин сказала взволнованно.

Цинь Хаодун сказал, – Момо, это моя одноклассница из средней школы Ву Вэньцин, которая работает в твоей компании. Ты можешь обратить на неё внимание в будущем.

Ву Вэньцин увидела Цинь Хаодуна и сказала, – Хаодун, я была слишком занята, чтобы поговорить с тобой. Когда ты вернулся? Откуда ты знаешь мисс Лин?

У них были раньше хорошие отношения в школе.

Прежде чем Цинь Хаодун заговорил, малышка крикнула, – Тётя, это мой папа, а это моя мама.

Ву Вэньцин широко раскрыла глаза, когда услышала слова ребёнка. Она никогда бы не подумала, что Цинь Хаодун будет с её кумиром.

Поскольку Цинь Хаодун попросил, Лин Момо должна была оказать ему эту услугу. Она сказала Ву Вэньцин, – Кажется, ты хорошо разбираешься в нефритах. Ты изучала это профессионально?

Ву Вэньцин ответила, – Я интересовалась нефритами с детства. Мой дедушка эксперт в этой области. Я многому у него научилась, а на днях сдала первоклассный экзамен казначея.

– Да, у тебя зоркий глаз. Ты смогла увидеть Зелёного Короля, и оценка точна. Ты квалифицирована как оценщик нефритовых камней, – сказала Лин Момо, – Поскольку ты одноклассница Хаодуна, ты не посторонний человек для меня. Ты хотела бы войти в штаб нашей группы?

– Да, конечно!

Ву Вэньцин ответила сразу же, каждый сотрудник Лин-Групп мечтал войти в штаб. Потому что сотрудникам штабе не только хорошо платили, но и они имели больше возможностей для продвижения по службе. Обычным людям было чрезвычайно трудно войти в штаб группы.

Лин Момо сказала, – Что ж, завтра ты готовься, а послезавтра будешь в штабе. Твой ежемесячный оклад для начала составляет 50 000 юаней, который может увеличиться, если ты преуспеешь в будущем.

Присутствующие были шокированы. Им никогда и не снилось, что подруга Цинь Хаодуна была президентом Дин-Групп. Все в городе Цзяннань знали о Лин-Групп. Это был один из крупнейших консорциумов. Работать там означало вход в группу с высоким доходом.

В то же время нефритовая индустрия Лин-Групп была широко известна в Хуася. Теперь никто не сомневался, что камень в руках малышки был нефритовым.

Чжан Сяохуэй была шокирована. Она никогда не думала, что Цинь Хаодун, которого она презирала больше всего, подцепит президента Лин-Групп. Неудивительно, что его ребёнок мог играть с нефритовым камнем в 100 миллионов юаней. Они ведь были так богаты.

Самой раздраженной была Чжу Линьлинь. Промышленность Лин-Групп достигла десятков миллиардов. Было смешно, что она только что хвасталась мужем и его в десятью миллионами юаней. Не стоило упоминать этого перед Лин-Групп.

Ей так нравилось хвастаться своим бриллиантовым кольцом, которое не могло сравниться с игрушкой его ребёнка. Нечего было хвастаться. Она была действительно бедна по сравнению с Цинь Хаодуном.

– Что хорошего в деньгах? Хорошее здоровье - это самое главное. Можешь ли ты быть сильнее моего мужа?

Чжу Линьлинь неохотно нашла повод для утешения, а затем села на свое место. На этот раз она сняла кольцо с бриллиантом и положила его прямо в сумку. Она никогда не будет хвастаться им снова.

Но все знали, что она всё никак не достигнет психологического комфорта, и её завистливые глаза, смотрели с усмешкой.

Когда Чжу Линьлинь и Чжан Сяохуэй замолчали, и все отвлеклись. Выпускники снова начали общаться друг с другом, но тема перешла к Лин Момо и Цинь Хаодуну.

Ма Вэньчжо сказал на ухо Цинь Хаодуну, – Хаодун, ты действительно хорош. Ты поймал президента Лин-Групп.

– Не смотри на меня так, хорошо? Чувак, я не живу за счёт женщины, – Цинь Хаодун со смехом сказал, – А чем ты занимался в последнее время? Хочешь приехать в Цзяннань, чтобы помочь мне?

Он знал, что его брат был очень талантливым, но не имел возможностей. Если бы он мог приехать в город Цзяннань, чтобы помочь ему, это, безусловно, было бы очень полезным.

Ма Вэньчжо сказал с игривым лицом, – Ну, я слышал, что Лин-Групп заполнена красивыми женщинами, и если зарплата невелика, ключ к решению проблемы это брак.

Цинь Хаодун сказал с улыбкой, – Тебе не нужно думать о красивых женщинах. Я управляю охранной компанией. Нет там красивых женщин, только много мужчин, которые могли бы решить любые проблемы.

По Ма Вэньчжо мгновенно пронеслись мурашки, он закричал, – Что?

Цинь Хаодун сказал, – Подойди ко мне, и у тебя будет зарплата не меньше чем у Ву Вэньцин.

– Мы братья. Нам не нужно говорить о деньгах. В любом случае, я холостяк. На Основные потребности хватит.

Когда они разговаривали, в комнате внезапно раздался крик. Маленький чёрный мальчик Чжу Линьлинь громко плакал с кровью во рту и на руках.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 121. Чёрный мальчик и чёрный шоколад**

Глава 121. Чёрный мальчик и чёрный шоколад

Чжу Линьлинь взволнованно спросила, – Кано, что с тобой?

– Это она виновата!

Чёрный мальчик сказал это и указал на Тан-Тан.

Малышка сделала невинное лицо, – Тётя, не вините меня, я просто дала ему кусочек шоколада. Он укусил сам себя.

Двое детей хорошо проводили время вместе. Тан-Тан достала из кармана два кусочка тёмного шоколада, один для себя, а другой для маленького чёрного мальчика Кано.

Чернокожий мальчик никогда не ел шоколад и думал, что это вкусно. Но после двух укусов он укусил себя за палец.

В Хуася была известна шутка о том, что чернокожие не могут есть тёмный шоколад, потому что могут откусить себе палец. Никто не ожидал увидеть это в реальности. Поэтому, зная эту шутку, все не могли удержаться от смеха.

Ма Вэньчжо сказал, задыхаясь от смеха, – Это реально смешно. Ребёнок кусал так сильно, что укусил сам себя.

Видя, как её сын сделал, Чжу Линьлинь была расстроена и очень зла. Она крикнула малышке, – Кто сказал тебе дать ему шоколад? Мы обычно не покупаем его ему. Почему ты дала ему шоколад?

Ма Вэньчжо сказал, – Чжу Линьлинь, разве тебе не стыдно? Тан-Тан дала твоему сыну шоколад, чтобы выразить дружелюбие. Как ты можешь винить её в этом? Ты скорее должна винить своего сына в том, что он слишком тёмный, чтобы различить пальцы и шоколад.

После того, как он всё высказал, старые одноклассники вокруг него начали обсуждать ситуацию в полном разгаре. Все говорили, что малышка не виновата.

– Почему так много шума? – воскликнула Чжу Линьлинь сердито, – Вы их не вините, потому что они богаты!

– Линьлинь, почему ты такая глупая? У нас есть своя точка зрения. Почему мы кому-то льстим?

– Чжу Линьлинь, ты смеёшься? Мы все старые одноклассники. Зачем ты так себя ведёшь?

Как раз когда все говорили с Чжу Линьлинь, маленький темнокожий мальчик, казалось, почувствовал настроение своей матери и просто сошёл с ума. Он яростно набросился на малышку и попытался ударить её по лицу своей чёрной головой.

Все люди вокруг вскрикнули. Хотя это были просто дети, красивое личико Тан-Тан могло быть повреждено, и её нос мог бы сломаться, если бы он ударил малышку.

Это случилось внезапно. С двумя детьми не было взрослых, поэтому нельзя было их остановить. Когда все заволновались за малышку, Тан-Тан вдруг успела отойти в сторону и ловко избежать столкновения с Кано.

Но пока девочка отходила, Кано уже бил вперёд так сильно, что не мог остановиться. В итоге он ударился лбом об угол стола рядом, и у него пошла кровь.

– Ай… – маленький чёрный мальчик не ударил малышку, и снова пострадал. Он был так огорчён, что расстроенно вопил.

– Ты ... Ты снова сделала больно моему сыну, – Чжу Линьлинь изливала весь свой гнев на девочку.

– Я не виновата, он хотел ударить меня.

Малышка обиженно объяснялась.

Но затем большой чёрный коготь начал приближался к воротничку малышки. Кафу, который стоял рядом, был зол, и обвинял Тан-Тан в травмах сына.

Хотя малышка была намного ловчее, чем её сверстники, её нельзя было сравнить со взрослыми, так как она ещё слишком мало занималась сутрой. Большая рука Кафу собиралась схватить её за ворот. Затем другая рука вытянулась, и запястье Кафу было схвачено.

Руки Цинь Хаодуна были намного меньше, чем у Кафу, и были не такими мускулистыми. Но он легко схватил Кафу за руку, которая теперь не могла двигаться.

– Ты нарываешься!

Кафу закричал, и его другой кулак быстро замахнулся в лицо Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун поднял руку и схватил другое запястье Кафу. Кафу хотел вырваться, но не мог разжать руку Цинь Хаодуна, пытаясь изо всех сил, казалось, он был зажат железными зажимами.

– Чёрный парень, я отпущу тебя на этот раз, только чтобы не конфликтовать перед классом. Если ты осмелишься сделать что-то с моей дочерью, в следующий раз, мне придётся переломать твои кости.

Цинь Хаодун слегка толкнул его, но 100 килограммов Кафу взлетели в воздух, разбив несколько стульев и прокатившись по земле, перед тем как остановиться у стенки.

Присутствующие были напуганы. Было неожиданно, что Цинь Хаодун, который совсем не выглядел сильным, с лёгкостью победил сильного Кафу.

Цинь Хаодун взял малышку на руки, Тан-Тан сказала печально, – Папа, я не виновата. Я просто дала ему кусочек шоколада.

– Я знаю, это не твоя вина. Тан-Тан - хорошая девочка, – Цинь Хаодун утешал её.

Когда мужа Чжу Линьлинь избили и прокатили по земле, она подняла сына, и сердито закричала, – Цинь Хаодун, что ты делаешь?

– Я тебя спрашиваю, что ты делаешь?

Выражение лица Цинь Хаодуна стало холодным. Цинизм и сарказм Чжу Линьлинь сегодня не беспокоили его. В конце концов, они были старыми одноклассниками, но теперь чёрный ублюдок осмелился напасть на его дочь, что было совершенно непростительно.

– Твой ребёнок невоспитан, поэтому мой сын получил такие серьёзные травмы, вы должны извиниться и компенсировать наши потери.

Ма Вэньчжо встал, чтобы защитить Цинь Хаодуна, – Чжу Линьлинь, у тебя стыда нет. Понятно же, что это твой сын невоспитан. Он прикусил руку и свалил всё на Тан-Тан. Это полностью его вина. И тебе хватает стыда, обвинять малышку?

Чжан Сяохуэй всегда поддерживала Чжу Линьлинь, поэтому она сказала, – В любом случае, муж Линьлинь и сын были поранены, поэтому извинения и компенсация здесь необходимы.

Цинь Хаодун холодно сказал, – Если вам не хватает денег, чтобы обратиться к врачу, я могу дать вам немного, но моя дочь не будет извиняться, потому что она не сделала ничего плохого.

Ву Вэньцин добавила, – Мы все одноклассники. Сегодня произошёл несчастный случай. О компенсации будете говорить позже. Заберите мальчика в больницу как можно скорее.

– Нет, Цинь Хаодун причинил боль моему сыну и мужу. Вы должны извиниться сегодня и выплатить компенсацию, – жёстко высказывалась Чжу Линьлинь.

В это время Кафу тоже поднялся на ноги. На этот раз он уже знал, насколько могущественен Цинь Хаодун, поэтому он не осмеливался больше сражаться с ним. Вместо этого он встал рядом с Чжу Линьлинь и закричал, – Ты посмел меня ударить. Я гражданин страны М. Я хочу пожаловаться в посольство. Мы первосортные граждане мира, а вы, люди из Хуася, должны заплатить за это. Если ты не хочешь, чтобы я жаловался, можешь выплатить мне компенсацию этим зелёным камнем.

После того, как Кафу сказал это, все люди посмотрели на него, как на дурака. Этот негр был действительно жадным. Нефритовый камень стоил более 100 миллионов юаней. Он хотел забрать это под предлогом мелочи, вызванной им самим.

Ма Вэньчжо закричал, – Первосортные граждане? Чёрный ублюдок, иди к чёрту! Ты можешь жаловаться сколько угодно. Хуася не такой, как раньше. Теперь люди Хуася не боятся твоей страны.

– Правильно, мы не будем растоптаны. Убирайся отсюда. Тебе здесь не рады.

Слова Кафу оскорбили всех людей, и они вместе выгнали его.

– Что вы делаете? Это мой муж и мой сын получили ранения. Если вы заденете его снова, я позвоню в полицию.

Чжу Линьлинь закричала, но она была овечкой в львиной шкуре.

– Ты позвонишь в полицию, но мы все можем свидетельствовать за Цинь Хаодуна, твой сын сам пострадал, а большой чёрный ублюдок вылез перед этим ...

– Чжу Линьлинь, ты испортилась после того, как вышла за темнокожего. Тебе тоже следует уйти. Вся группа выпускников не рада тебе.

– Это верно. Стыдно быть твоим старым одноклассником ...

Чжу Линьлинь оказалась перед дилеммой, когда увидела, что она злит всех. Конечно, она не хотела вызывать полицию, потому что знала, что это бесполезно. Вся вина была с их стороны.

Чжан Сяохуэй прошептала ей на ухо, – Линьлинь, сначала отведи своего ребёнка к врачу. Я отомщу за тебя. Когда придёт мой двоюродный брат, я позволю ему преподать Цинь Хаодуну хороший урок.

Гэн Минхуэй, староста их класса в средней школе и организатор сегодняшнего собрания, был сыном тёти Чжан Сяохуэй. Хотя они были одного возраста, Гэн Минхуэй был на несколько месяцев старше её.

– Хорошо, я уйду первой. Пусть твой брат преподаст ему хороший урок.

Чжу Линьлинь строго посмотрела на Цинь Хаодуна, а затем вышла со своим ребёнком и Кафу.

После того, как они ушли, Ма Вэньчжо сказал, – Наконец-то, они убрались. Я так себя неловко чувствовал. Я действительно не понимаю, почему девушка из Хуася вышла за большого чёрного мужчину.

Чжан Сяохуэй внезапно разозлилась и закричала, – Что ты имеешь в виду? Девушки из Хуася должны выходить замуж за мужчин только из округа Хуася?

Ма Вэньчжо ответил, – Когда это я сказал, что это преступление? Можно выходить за иностранца, но в любом случае ты должна найти приличного. Посмотри на вас обеих. Она нашла бесчувственного тирана. Ты нашла гнома с лицом - шаром для боулинга. Разве это не позор для наших людей из Хуася?

Чжан Сяохуэй снова начала давить на больное, он закричала, – Ма Вэньчжо, ясно скажи мне, кто унижает народ Хуася?

В этот момент в дверь вошли два человека, первый в костюме и очках. У второго были подстриженные волосы, золотое ожерелье толщиной с палец и большие золотые часы. Это был идеальный образ для местных тиранов.

Спонсором сегодняшней вечеринки выступил мужчина в очках, староста Гэн Минхуэй. Войдя в дверь, он сказал Чжан Сяохуэй, – Сяохуэй, сегодня же встреча класса. Почему ты снова споришь?

– Двоюродный брат, ты наконец-то пришёл, надо мной здесь издеваются.

Чжан Сяохуэй прямо втянула Гэн Минхуэя в угол и продолжала говорить, время от времени указывая на Ма Вэньчжо и Цинь Хаодуна. Хотя того, что она говорила не было слышно, все видели, что она не говорила ничего хорошего о Цинь Хаодуне.

Лин Момо слегка нахмурилась и прошептала на ухо Цинь Хаодуну, – Это два твоих одноклассника?

Цинь Хаодун сказал, – Да, это Гэн Минхуэй, который в очках, и Пан Чэн, который в золотом ожерелье, бизнес его семьи очень большой. А что? Ты их знаешь?

– Я только что встретила их на тендерной встрече. Гэн Минхуэй - секретарь окружного магистрата. Пан Чэн - представитель Пан-Групп. Они, должно быть, пришли после тендерной встречи. Похоже, у них хорошие отношения, – сказала Лин Момо, – Наверное, Пан-Групп действительно очень популярна в округе Уфэн, поэтому я и не думаю, что у нас есть большая надежда на успех в работе.

Цинь Хаодун засмеялся и сказал, – Неважно. Достаточно, что у тебя есть я. Пока я здесь, их контакты бесполезны.

В это время Чжан Сяохуэй наконец закончила, и Гэн Минхуэй повернулся и пошёл в их сторону.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 122. Секретарь окружного магистрата**

Глава 122. Секретарь окружного магистрата

– Дорогие одноклассники, спасибо за участие в сегодняшнем воссоединении класса, – Гэн Минхуэй поднял очки и продолжил с ухмылкой, – Мне очень жаль. Я был слишком занят на работе, поэтому я немного опоздал. Пожалуйста, простите меня.

В это время Пан Чэн, стоявший рядом с ним, сказал, – Наш староста Минхуэй сейчас неуклонно продвигается в своей карьере. Он стал секретарем магистрата Чжао, совсем немного поработав. Он настоящий второй глава округа Уфэн, образец для нашего класса.

Услышав, что Гэн Минхуэй стал секретарем окружного магистрата, присутствующие одноклассники аплодировали один за другим, и многие из них смотрели с завистью. Быть секретарем окружного магистрата в таком маленьком месте, как уезд Уфэн, было большой честью, и его везде уважали.

Только Цинь Хаодун продолжал играть со своей дочкой, даже не глядя на Гэн Минхуэя. Его не волновал судья Чжао Ян, не говоря уже о его секретаре.

Гэн Минхуэй посмотрел на Цинь Хаодуна. Его взгляд выражал недовольство, которое вскоре прошло.

Он махнул рукой аплодирующим одноклассникам и сказал, – Не слушайте чепуху Пан Чэна. Есть много студентов, которые лучше меня, но магистрат Чжао действительно ценит меня и доверяет мне всё.

– Окружное правительство провело собрание земельных торгов днём, а затем магистрат Чжао приказал мне зарезервировать отдельную комнату в этом отеле, чтобы развлекать VIP-персон вечером, поэтому я и немного опоздал.

Гэн Минхуэй держался очень скромно, но гордое выражение его лица он скрыть не мог.

Пан Чэн ему польстил, – Ты - начальник № 2. Это правильно, что ты занимался своей работой. Мы старые одноклассники. Никто тебя не винит.

Гэн Минхуэю явно понравилась эта лесть. Он похлопал Пан Чэна по плечу и сказал, – После выпуска мы не видели друг друга семь или восемь лет. Я хотел бы представить тебя. Теперь Пан Чэн - прекрасный предприниматель и наследник Пан-Групп. Он определенно молодой и многообещающий богач из округа Уфэн.

– Пан Чэн представлял Пан-Групп на собрании по продаже земли, которое только что состоялось в округе. Он был сильным конкурентом в этом тендере. Он представляет наш округ Уфэн, конкурируя с Лин-Групп в торгах за землю.

Одноклассники в комнате сначала аплодировали, а потом вспомнили, что президент Лин-Групп сидела рядом с Цинь Хаодуном.

– Ты мне льстишь. Такой бизнесмен, как я, всё ещё зависит от шефа, – с гордостью сказал Пан Чэн, – Наша копания Пан-Групп обязательно выиграет этот тендер. Мы собираемся построить самый большой город отдыха в округе Уфэн и даже в городе Цзяннань.

После этого он посмотрел, на Линь Момо, и удивленно сказал, – О, это не президент Лин-Групп? Я не ожидал увидеть вас здесь. Мне жаль, что я так высказался.

Лин Момо просто холодно посмотрела на него, и не сказала ни слова. Предприятия размером с Пан-Групп имели влияние только в небольших местах, таких как уезд Уфэн. Ни одно предприятие не могло сравниться с Лин-Групп. Оно было в сотни раз меньше, Лин-Групп с точки зрения промышленного масштаба.

Гэн Минхуэй сказал, – Только что я сказал, что многие из наших одноклассников лучше меня. Например, наш одноклассник Цинь Хаодун очень хорошо живёт за счёт женщин. Ему удалось связаться с президентом Лин-Групп, богатой женщиной, владеющей десятками миллиардов долларов. Этому действительно стоит поучиться.

После того, как он сказал это, комната немедленно затихла, и люди услышали падающую иглу, все понимали, что Гэн Минхуэй смутил Цинь Хаодуна, и что это как-то связано с жалобой Чжан Сяохуэй.

Все смотрели на Цинь Хаодуна, но ему было всё равно, он просто слегка улыбался. Настроение Императора Цинь полностью зависело от его собственного разума. Никто другой не имел права влиять на него. Такой мелкой фигуры, как Гэн Минхуэй, не было в его глазах.

Ма Вэньчжо разозлился, поэтому он сказал, – Гэн Минхуэй, что ты имеешь в виду? Кто здесь живёт за счёт женщин?

Гэн Минхуэй ответил с усмешкой, – Кто бы это ещё может быть? Конечно, это наш приятель - Цинь Хаодун. Когда мы ещё учились в школе, я видел, что у него есть потенциал быть жиголо. И это сбылось так скоро!

Пан Чэн понимал намерения Гэн Минхуэя. Он сказал, – Цинь Хаодун действительно мог стать мальчиком-жиголо. Если президент Лин однажды устанет от тебя, пусть приезжает в мой город отдыха, бизнес получится очень хорошим. Мужчины и женщины будут очарованы.

По сравнению с Гэн Минхуэем, слова этого парня были более жёсткими.

Ма Вэньчжо сердито сказал, – Пан Чэн, Гэн Минхуэй, что вы творите? Вы так оскорбляете своего одноклассника? Вы зашли слишком далеко!

Гэн Минхуэй холодно ответил, – Я переборщил? Он полагается на богатую женщину и издевался над нашей одноклассницей.

Пан Чэн добавил, – Мне действительно стыдно быть его одноклассником.

Гэн Минхуэй указал на Цинь Хаодуна и закричал, – Сегодня здесь есть все виды блюд, но ты их не достоин. Уходи отсюда.

Студенты в комнате были в шоке. Было неожиданно, что Гэн Минхуэй выгонял Цинь Хаодуна, что означало, что он прерывал отношения со своими одноклассниками напрямую. И если бы Цинь Хаодун был изгнан, он был бы ещё больше опозорен.

Но в это время все молчали. В отличие от Цинь Хаодуна они не осмеливались оскорблять Гэн Минхуэя и Пан Чэна. У этих двух людей были и деньги, и власть. Провоцирование их могло в будущем привести к выживанию из округа Уфэн.

Чжан Сяохуэй с гордостью посмотрела на Цинь Хаодуна и закричала, – Вы слышали это? Как этот альфонс не работает, и живёт за счёт женщин? Какой позор.

Ма Вэньчжо собирался ответить, но Цин Хаодун потянул его за собой. Он поднял голову и тихо сказал, – Вы действительно хотите выгнать меня, несмотря на то, что мы одноклассники? Вы уверены, что не пожалеете об этом?

Гэн Минхуэй ухмыльнулся и сказал, – Не пугай меня, альфонс. Не думай, что за тобой что-то стоит, когда за тобой Лин-Групп. Это округ Уфэн и это моя территория.

Честно говоря, магистрат Чжао определился с результатом сегодняшней тендерной встречи. Эта земля принадлежит моему брату Пан Чэну. А вы даже не думайте об этом ...

Он говорил, и вдруг его мобильный телефон зазвонил в кармане. Гэн Минхуэй вынул телефон и посмотрел на экран. Его высокомерное лицо стало вдруг лестным, – Здравствуйте, судья Чжао, это Минхуэй. У вас есть задания?

– О, Вы прибыли, позвольте мне пойти к выходу из отеля, чтобы встретить гостей, вы можете быть уверены, я буду там, сею секунду.

Повесив трубку, он сразу же вернулся к своему надменному лицу и крикнул Цинь Хаодуну, – Альфонс, ты слышал это? Убирайся отсюда со своей женщиной. Мне нужно кое-что сделать важное.

Цинь Хаодун холодно улыбнулся и сказал, – Ты собираешься выгнать своих гостей? Тебе не нужно идти. Я твой гость.

Как только слова прозвучали, все люди в комнате удивились. Они не понимали, как Цинь Хаодун говорил такие слова. Казалось, Цинь Хаодун просто жил с Лин Момо. Даже магистрат Чжао презирал Лин-Групп. Как он мог стать его почётным гостем?

После небольшого удивления Гэн Минхуэй и двое других рассмеялись. Чжан Сяохуэй саркастически сказала, – Цинь Хаодун, ты, конечно, можешь наклеить золото на лицо. Но если ты гость магистрата Чжао, то я королева Англии.

Пан Чэн засмеялся и добавил, – Тогда я самый богатый человек в мире.

Цинь Хаодун не удосужился разбираться с этими дураками. Он вынул свой мобильный телефон из кармана и набрал номер телефона Чжао Яна, – Судья Чжао, вы приехали? Я в VIP-комнате № 1 отеля Муррайя. Приходите сюда.

Чжао Ян боялся, что опоздал, что расстроило бы Цинь Хаодуна. Он собирался приехать в гостиницу Муррайя пораньше. Ответив на телефонный звонок, он вежливо сказал, – Извините, мистер Цинь, я опоздал. Минуточку, я сейчас буду.

Видя, как Цинь Хаодун вешает трубку, Гэн Минхуэй рассмеялся ещё более дико.

Гэн Минхуэй указал на нос Цинь Хаодуна и закричал, – Альфонс, неудивительно, что ты смог получить Президента Лин. Ты настолько хорошо врёшь, что кажется, что это правда. Если судья Чжао пригласил тебя на ужин, я премьер Государственной...

Пока он брызган слюной, дверь купе открылась, и Чжао Ян появился у двери с широкой улыбкой на лице.

Увидев Чжао Яна, Гэн Минхуэй мгновенно окаменел, и улыбка на его лице сразу стала страшнее плача.

Однако он всё ещё не верил, что человеком, приглашенным Чжао Яном, был Цинь Хаодун. Он думал, что это просто совпадение. Он поспешил сказать, – Ма-магистрат Чжао, вот вы где. Я сейчас пойду, чтобы принять гостя.

Чжао Ян недовольно посмотрел на него и сказал, – Нет, наш благородный гость здесь. Кого ещё ты хочешь принимать?

Затем он с энтузиазмом пожал руку Цинь Хаодуну и сказал, – Извините, господин Цинь, я пригласил вас на ужин, но опоздал.

В это время все были в шоке, даже дурак мог понять, что VIP-персоной был Цинь Хаодун. Что, чёрт возьми, здесь происходит? Почему магистрат Чжао так вежливо относился к Цинь Хаодуну? Это из-за Лин-Групп? Нет, Чжао Ян не разговаривал с Лин Момо после того, как вошёл в дверь. Очевидно, это не имело ничего общего с Лин-Групп.

Единственным ответом было то, что личность Цинь Хаодуна была особенной, что делало Чжао Яна таким почтительным. Но Цинь Хаодун был их одноклассником в средней школе, и его семья не была богатой или влиятельной. Что произошло?

Не обращая внимания на фантазии других людей, Цинь Хаодун непринуждённо сказал, – Дело не в том, что магистрат Чжао опоздал, а в том, что это я пришёл рано. У меня здесь встреча одноклассников.

Чжао Ян рассмеялся и сказал, – О! Оказалось, что Минхуэй и господин Цинь были одноклассниками. Я действительно не слышал такого от него.

Цинь Хаодун сказал, – Да, но не сейчас. Только что он и Пан Чэн собирались прогнать меня. Они думают, что стыдно быть одноклассниками с таким человеком, как я.

В это время Гэн Минхуэй только пришёл в себя. Он сожалел, что оскорбил человека, которого магистрат Чжао очень уважал ради Чжан Сяохуэй и Чжу Линьлинь. Это не стоило того. Но кто бы мог подумать, что Цинь Хаодун имеет такие отношения с магистратом Чжао?

Пан Чэн был в растерянности. Причина, по которой он выступил против Цинь Хаодуна, заключалась только в том, чтобы угодить Гэн Минхуэю, секретарю окружного магистрата. Неожиданно он обидел окружного магистрата, и потеря перевесила выигрыш.

Глядя на разочарованное лицо Чжао Яна, он быстро объяснился, – Судья Чжао, на самом деле, это недоразумение, я давно не видел Хаодуна, я просто пошутил над ним, правда!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 123. Удивительный поворот**

Глава 123. Удивительный поворот

Конечно, Цинь Хаодун не позволил бы так поступить Гэн Минхуэю. Он сказал, – Второй шеф, это шутка? Разве вы не сказали, что магистрат Чжао решил передать землю Пан-Групп?

Ноги Гэн Минхуэя обмякли, и он чуть не упал на землю. Его лоб покрылся потом. Хотя все называли его вторым секретарём окружного магистрата, но никто не осмеливался говорить об этом перед судьёй.

Более того, Чжао Ян вообще не думал передавать землю Пан-Групп, это было только вероятным исходом. Будучи секретарём, Гэн Минхуэй уже нарушил табу, рассказывая решения окружного магистрата без разрешения. Более того, это не было окончательным решением Чжао Яна, но он выдавал его за итоговое.

Лицо Чжао Яна пормачнело. Посмотрев на Гэн Минхуэя, он резко сказал, – Ты это сказал?

– Я, я ... – Гэн Минхуэй думал всё отрицать, но не мог. Пробормотав что-то, он не произнёс больше ни слова.

Цинь Хаодун сказал, – Наследник Пан-Групп просто ещё сказал, что если вы пригласите меня на ужин, он станет самым богатым человеком в мире.

Пан Чэн чуть не вскрикнул. Он просто хотел опозорить своего старого одноклассника, чтобы наладить отношения с секретарём окружного магистрата. Обидев магистрата, он словно взял камень и бросил его себе на ногу. Если Пан Чэн произведёт на него плохое впечатление, то у них могут начаться проблемы в городе Уфэн.

Видя, что россказни Гэн Минхуэя и Пан Чэна были раскрыты, Чжан Сяохуэй занервничала. Однако Цинь Хаодун не стал говорить, о том, что она королева Англии.

На самом деле, она зря переживала. Чжао Ян не знал её, поэтому Цинь Хаодуну не было смысла упоминать её. Она даже не смогла бы нанести ответный удар Цинь Хаодуну.

Чжао Ян холодно сказал, – Гэн Минхуэй, как секретарь, ты совершил очень серьёзную ошибку. Ты должен будешь сообщить об уходе завтра, в отделе кадров.

– Судья Чжао, это моя вина, я искренне раскаиваюсь. Пожалуйста, дайте мне ещё один шанс ...

Гэн Минхуэй был в ступоре. Он не ожидал, что Чжао Ян накажет его так сильно. Ему потребовалось так много усилий, чтобы получить должность секретаря, которая была потеряна в мгновение ока.

И всё было не так просто, секретарь, уволенный окружным судьёй, вряд ли мог получить хорошие отзывы из кадровой службы. Те, кто пытался обмануть окружного магистрата, неизбежно оказывался не у дел, по крайней мере, на несколько лет.

И именно Цинь Хаодун, над которым он издевался, называя альфонсом, принёс ему такие проблемы.

Гэн Минхуэй не понимал, что Чжао Ян в данный момент ругает его за то, что у него не было мозгов. Цинь Хаодун, который смог легко отправить Фу Хайкуня в тюрьму, и был оценён мэром и главой департамента общественной безопасности, не заслуживал этого. Как мог какой-то секретарь позволять себе провоцировать его ?!

Подумав об этом, Чжао Ян повернулся, чтобы извиниться перед Цинь Хаодуном, –Извините, господин Цинь, это всё мое слабое руководство.

– Не берите в голову, – Цинь Хаодун взял Лин Момо за руку и сказал, – Судья Чжао, позвольте мне представить. Это моя девушка, Лин Момо, президент Лин-Групп.

Чжао Ян быстро протянул руку Лин Момо и сказал, – Здравствуйте, президент Лин, скоро мы встретимся снова. Я не ожидал, что вы подруга господина Цинь. Хочу сказать, что вы действительно созданы друг для друга. Вы как пара созданный небесами.

– Здравствуйте, судья Чжао, – Лин Момо слегка покраснела. Она протянула руку и нежно поздоровалась с Чжао Яном.

– Президент Лин действительно молодая и многообещающая девушка. Ваша компания, правда, сильна. Я только что читал ваш тендер. Хотя результат пока не был обнародован, другие участники вам не конкуренты. В итоге, земля принадлежит вашей компании Лин-Групп.

После того, как Чжао Ян закончил, Пан Чэн резко побледнел. Их организация Пан-Групп заплатила огромную цену за торги за землю. Было неожиданным, что они потерпели неудачу на этой встрече класса. Если бы Пан Вэнькай, его отец, знал правду, он переломал бы ему ноги.

Лин Момо была в восторге от таких новостей. Ведь изначально у неё не было надежды на победу в торгах, но неожиданно они легко приняли предложение в тендере. Она произнесла, – Спасибо, судья Чжао.

В то же время она тайно задавалась вопросом, почему Цинь Хаодун оказывал такое большое влияние. То ли, что она была девушкой Цинь Хаодуна, смогло напрямую повлиять на решение Чжао Яна.

Не только она, но и все в комнате были удивлены. Только что они думали, что Цинь Хаодун был просто альфонсом, который жил за счёт женщин, как он напрямую повлиял на решение магистрата. Во-первых, безудержный Гэн Минхуэй был уволен, так теперь он ещё и выиграл земельные торги Пан-Групп. Это было удивительно.

Затем Гэн Минхуэй и Пан Чэн с позором ушли. Чжан Сяохуэй внимательно проводила их взглядом. Ещё до начала встречи выпускников, уже четыре человека уехали раньше. Остальные, естественно, заскучали и уходили один за другим.

Цинь Хаодун повёл Лин Момо и малышку в соседнюю комнату, и очень вкусно пообедал с Чжао Яном.

После обеда Чжао Ян ушёл. Цинь Хаодун сказал Лин Момо, – Пойдём со мной, познакомлю тебя с бабушкой и дедушкой.

Лин Момо спросила, – Мы правда пойдём?

Цинь Хаодун уставился на неё пристально и ответил, – Что ты имеешь в виду? Разве мы не договорились о встрече? Если ты не пойдёшь со мной, чтобы увидеться с бабушкой, завтра она заставит меня пойти на свидание вслепую. Бабушка ждёт тебя дома, чтобы встретить свою внучку, она уже купила несколько обновок днём.

– Но я немного волнуюсь, – сейчас Лин Момо уже не была президентом, теперь она была стеснительной молодой девушкой.

– Чего ты боишься? Это уродливые невестки боятся видеть своих свекровей, а ты такая красивая. Ты понравишься бабушке, когда она увидит тебя.

– Что-то я перживаю. Может мне подготовиться и пойти завтра к тебе домой?

Видя, что Лин Момо так нервничает, Цинь Хаодун засмеялся и сказал, – Ну, тогда завтра утром, не сожалей об этом. В противном случае бабушка подумает, что я тебе изменяю, и ей придётся снова тащить меня на свидание вслепую.

– Ну, думаю, лучше завтра утром, я не пожалею.

Поскольку им не нужно было никуда идти сегодня вечером, Лин Момо расслабилась и глубоко вздохнула.

Цинь Хаодун позвонил домой и затем сказал Лин Момо, – Сейчас ещё слишком рано, как насчёт того, чтобы я отвёз тебя на ночной пейзаж в Уфэн.

– Я за! – малышка и Лин Момо подняли руки в поддержку его предложения.

Округ Уфэн был построен в горах. Вокруг города простиралось пять высоких вершин, а в центре уезда было небольшое озеро называвшееся Лунным.

В последние годы экономика округа быстро развивалась, и городское строительство претерпело огромные изменения. Вокруг Лунного озера, был построен ландшафтный пояс. Вечером многие люди приходили сюда за покупками и развлечениями.

Цинь Хаодун приехал туда с Лин Момо и своей малышкой. Их красивая внешность привлекала много завистливых взглядов. А они наслаждались пейзажем вокруг Лунного озера, пробуя местные закуски. Атмосфера была счастливой и тёплой.

Затем, все дошли до центра живописного места. Здесь было намного тише, чем снаружи, и людей было меньше. Недалеко стоял деревянный мост. Малышка крикнула, – Папа, давай пойдём, поиграем на мостике.

Затем она взяла Цинь Хаодуна за одну руку и Лин Момо за другую. Все трое вместе пошли по деревянному мосту.

– Ночной пейзаж здесь действительно неповторимый, – Лин Момо прислонилась к перилам деревянного моста и смотрела на пейзаж вдали.

Цинь Хаодун сказал, – Давайте втроём сделаем семейную фотографию.

Услышав, как он говорит про семейную фотографию, Лин Момо покраснела, но ничего не сказала против.

– Хорошо! Сфотографируюсь с папой и мамой! – малышка счастливо заплакала, а затем упала в объятия отца.

Видя, как Цинь Хаодун достает свой устаревший мобильный телефон, Лин Момо открыла свою сумку, вынула телефон последней модели и протянула ему, сказав, – Возьми этот телефон, у твоего мало пикселей, картинка, которую он снимет, не будет такой хорошей.

– Ты купила это специально для меня? – спросил Цинь Хаодун.

– Да, – Лин Момо кивнула.

– Спасибо! – Цинь Хаодун внезапно поцеловал Лин Момо в щёку.

– Ты что! Тан-Тан же тут, – Лин Момо очаровательно посмотрела на Цинь Хаодуна, и её щёки снова покраснели.

С тех пор, как Цинь Хаодун вошёл в её жизнь, она всё больше и больше менялась, и её изначально недоступное холодное лицо краснело всё легче и легче.

– Да, я ещё здесь. Я хочу, чтобы папа тоже меня поцеловал! – малышка закричала, держа шею Цинь Хаодуна.

– Хорошо, папа тоже поцелует Тан-Тан, – сказала Цинь Хаодун и поцеловал малышку в щёку, заставив её хихикнуть.

Глядя на улыбающегося отца и дочку, в сердце Лин Момо возникло чувство, которого никогда ещё не было. Это семейное тепло, которым она так наслаждалась.

Цинь Хаодун поднял свой мобильный телефон, их щёки плотно прижались друг к другу. Вскоре на экране появилась несравненно тёплая картинка.

Посмотрев на картинку, малышка почувствовала, что этого недостаточно. Она снова закричала, – Ещё раз, ещё раз, папа, мама, сейчас вы двое целуете меня вместе.

По просьбе дочери Линь Момо и Цинь Хаодун поцеловали с обеих сторон, а затем подняли телефон и сделали ещё фото.

Внезапно некий холодный голос произнёс, – Вы трое, конечно, очень счастливы, я верю, что вы не будете одиноки в аду.

Лин Момо была шокирована. Оглядываясь назад, она увидела семь или восемь высоких чернокожих людей по обе стороны деревянного моста во главе с мужем Чжу Линьлинь, Кафу. Их тёмная кожа так хорошо сливалась с темнотой, что делало зубы и стальные клинки в руках просто ослепительными.

Цинь Хаодун нахмурился. Он был очень недоволен прерыванием теплой атмосферы. Он холодно сказал Кафу, – Ты понимаешь, что раздражаешь меня?

– Мальчик, ты же умрёшь, и ты всё ещё так со мной разговариваешь, – Кафу махнул своим стальным клинком и с мрачным лицом закричал, – Твоя дочь ранила моего сына, а ты причинил мне боль. Давай свой камень быстрее, или я отправлю вас к Богу всех вместе.

Цинь Хаодун презрительно засмеялся, – Какой бы ни была причина, ты ведь хочешь моего ледяного Зелёного Короля .

– Перестань говорить берд, дай мне этот камень, или я тебя уничтожу.

Кафу, действительно, просто влюбился изумруд в руках Цинь Хаодуна. Его активы в Хуася составляли всего более 10 миллионов юаней, и в последнее время его положение было довольно зыбким, Кафу постоянно терял деньги и становился неплатежеспособным.

Из-за этого он решил, что может рассчитывать на получение нефрита за 100 миллионов юаней сразу после того, как покинул отель, чтобы он смог бросить работу и зажить комфортной жизнью.

Поэтому он позвал семерых или восьмерых братьев в отеле. После выхода Цинь Хаодуна они всё это время следовали за ним. Теперь они, наконец, нашли подходящий момент и были готовы начать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 124. Первая встреча жены и семьи мужа**

Глава 124. Первая встреча жены и семьи мужа

– Убирайся отсюда, пока не пожалел, – Цинь Хаодун не проявил никаких признаков паники, которых ожидал Кафу. Наоборот, выражение его лица было очень спокойным, – Я говорю вам, это наша страна, не стоит быть такими высокомерными.

– Свинья из Хуася, не будь таким самоуверенным со своим кунг-фу. Неважно, насколько ты могущественен, ты не сможешь победить нас, – сказал Кафу, махнув рукой, – Братья, убейте его и заберите этот нефрит, мы будем богаты.

Услышав это, лица чернокожих переменились, в их глазах просматривалось сумасшествие. Двое из них смотрели на прекрасную фигуру Лин Момо, их глаза просто пылали. Все они были очень сильными, и они вообще не воспринимали этого худого парня.

Цинь Хаодун посмотрел на людей и с гордостью сказал, – Вы действительно не имеете ни малейшего представления о том, что такое смерть и опасность. Я же сказал вам, что это наша страна, не будьте такими высокомерными.

Он хлопнул в ладоши и добавил, – Убирай этих чёрных людей отсюда.

Услышав слова Цинь Хаодуна, чёрные парни, которые должны были броситься вперёд, вдруг остановились и оглянулись. Только тогда они увидели шесть фигур позади себя.

Сабля посмотрел на Кафу, и сказал с улыбкой, – Вот вы, безмозглые, осмелились драться с моим боссом. Вы сегодня умрёте.

Кафу был шокирован внезапным появлением шести человек, но он не воспринимал их всерьёз. Ведь его парни имели численное превосходство. Более того, у них было оружие в руках.

Он снова закричал, – Братья, поторопитесь и вместе убейте этих свиней из Хуася.

Услышав его команду, чернокожие сразу же бросились вперёд. Чёрный парень ростом почти в два метра поднял свой кинжал, сияющий холодным светом, и яростно ударил его в грудь Сабли.

Сабля легко увернулся от кинжала, а затем внезапно ударил кулаком по груди чернокожего.

– Треск! – кости чёрного парня весом более 100 килограммов, с пронзительным треском были поражены ударом и он сильно врезался в перила деревянного моста позади.

В то же время несколько других членов Божественных Наёмников также подняли руки, чтобы нанести удар. Все они были опытными бойцами. У этих чернокожих были только сильные тела, и они не могли с ними сравниться. Не было никаких шансов для сопротивления. В мгновение ока все они были сбиты с ног, Кафу остался стоять рядом с парнями.

Он был шокирован; ведь не ожидал, что люди Цинь Хаодуна настолько свирепы, и все его люди будут легко сбиты с ног.

– Не двигайся, или я пристрелю его.

Кафу неожиданно взял чёрный пистолет и направил на Цинь Хаодуна. По его мнению, Цинь Хаодун был лидером этих людей. Пока Цинь Хаодуна был в заложниках, независимо от того, насколько могущественными были его люди, они ничего не могли сделать.

Неожиданно, когда он перестал говорить, тёмная тень прокатилась по его правой руке, как змея в ночи, швырнув пистолет на землю.

– Чёрный парень, мой начальник ведь сказал, что это не то место, где ты можешь быть высокомерным.

Это был Кнут, он ударил Кафу пистолетом, затем ещё раз ударил по животу, из-за чего тот упал на землю.

Вот почему он был мастером. Обычные люди, такие как Кафу, не могли угрожать ему, даже если бы у них было оружие в руках.

Сабля сказал, – Босс, а как насчёт этих людей? Нам их просто убить?

– Эти чернокожие, действительно, не знают ничего о смерти и опасности. Как они посмели приехать в нашу страну, и угрожать моему боссу? – размышляя об этом, Сабля смотрел разъярёнными глазами.

За эти годы Сабля убил бесчисленное количество людей в мире наёмников. Кафу был так напуган, что чуть не намочил штаны, и закричал, – Нет, не делай этого! Пожалуйста, отпусти меня. Я больше не хочу никакой нефрит.

К этому времени он уже глубоко сожалел обо всём. Этот молодой человек был очень жестоким. Он зашёл так далеко, пытаясь его ограбить. Разве он не нарывался на смерть?

Лин Момо нервно схватила Цинь Хаодуна за руку и сказала, – Хаодун, не убивай его. В конце концов, это Хуася. Убивать людей будет очень проблематично.

Хотя это было относительно далеко, такая потасовка привлекла бы внимание других туристов. Некоторые смелые туристы даже медленно подходили сюда, чтобы посмотреть, что произошло. Если бы эти чёрные люди были убиты, это бы принесло много проблем.

Цинь Хаодун сказал Сабле, – Свяжи их и отдай полиции.

Затем он набрал телефон Ши Кохая и рассказал ему, что случилось. Ши Кохай сказал, – Не волнуйтесь; я позволю своим людям и они немедленно разберутся с этим. Эти чёрные в нашей стране, устраивают беззаконие. Я не позволю им так легко сорваться с крючка.

Теперь ситуация находилась под руководством начальника отдела общественной безопасности. Менее чем за десять минут четыре или пять патрульных фургонов подъехали к Цинь Хаодуну, позже доставив Кафу и его людей прямо в полицейскую повозку.

У этих парней были ножи, они собирались умышленно ранить людей, а у Кафу в руке даже был пистолет. Всё это было незаконным в Хуася. Даже если они не будут приговорены к смертной казни, они проведут остаток своей жизни в тюрьме.

Когда всё закончилось, был уже поздний час. Цинь Хаодун отправил Лин Момо и малышку обратно в отель, а сам вернулся в клинику китайской медицины.

Ранним утром следующего дня Цзо Ланьчжи разбудила Цинь Хаодуна, вся семья с радостью ожидала прихода внучки.

– Хаодун, почему она всё ещё не пришла? – Цзо Ланьчжи продолжала смотреть в окно.

– Бабушка, который час? Как люди могут вставатьтак рано, как мы? – беспомощно говорил Цинь Хаодун. Старушка разбудила его, как только появился дневной свет.

– Хаодун, ты же не обманываешь бабушку? - спросила Цзо Ланьчжи, глядя на Цинь Хаодуна.

– Нет, конечно. Как я мог обмануть бабушку в таком серьёзном вопросе?

Цинь Хаодун поспешно оправдался, потому что боялся, что старушка снова отправил его на свидание вслепую.

Ли Шулань сказала, – Хаодун, если у тебя есть фотография этой девушки, давайте сначала посмотрим на неё, ну а потом каждый сможет подготовиться психологически.

– У меня и правда есть одно. Я сделал фото вчера, – затем Цинь Хаодун достал свой мобильный телефон и показал фотографию, сделанную вчера вечером, своей семье.

Старушка взяла мобильный телефон в руку. Увидев красавицу Лин Момо, она сначала удивилась, затем с сомнением спросила, – Хаодун, ты уверен, что ты не сфотографировал звезду, чтобы обмануть бабушку?

Цинь Хаодун засмеялся и сказал, – Бабушка, почему ты всегда не веришь мне? Она не звезда. Как звезда может быть такой красивой, как твоя внучка?

Цзо Ланьчжи снова засмеялась, морщинки на её лице углубились, – Отлично, эта девушка такая красивая. Посмотрите на её большие бёдра. У неё наверняка может родиться мальчик в будущем.

Цинь Хаодун чувствовал себя неловко. Почему пожилая женщина оценивает красоту, не так как другие. Люди обычно смотрят на лицо в первую очередь, а она сначала смотрела на бёдра.

Внезапно старушка свернула другую страницу и увидела фотографию семьи из трёх человек. Она счастливо спросила, – О, эта маленькая девочка такая красивая, кто она?

Улыбка на её лице исчезла. Она посмотрела на Цинь Хаодуна и сказала, – Хаодун, кто этот ребёнок? Ты нашёл жену, которая разведена?

Цинь Хаодун уже давно придумал своё объяснение. Он сказал, – Бабушка, это моя дочь Тан-Тан, твоя правнучка!

– Подожди, подожди! – Цзо Ланьчжи взялась за лоб и сказала, – Не обманывай меня, потому что я старая. Этому ребёнку должно быть три или четыре года. Как она может быть твоей дочерью?

– Бабушка ... – Цинь Хаодун рассказал о своей встрече с Лин Момо от начала до конца, но перенёс время в свою первую университетскую жизнь, и герои изменились с предыдущей жизни на настоящую.

Цзо Ланьчжи и Ли Шулань были поражены. Ван Жубин сказала, – Брат, если то, что ты сказал, правда, почему ты не сказал нам раньше?

– Я не знал раньше. Я думал, что мы никогда больше не увидимся после той ночи. Я не ожидал, что у нас будет такая взрослая дочь, когда мы внезапно встретились...

Цинь Хаодун сказал, – Бабушка, тётя, вы поняли, что происходит. Не упоминайте об этом потом. Она застенчива и будет смущаться.

– Хорошо, здорово иметь не только внучку, но и правнучку, – старушка снова счастливо засмеялась, но затем сказала Цинь Хаодуну, – Хорошо, конечно, иметь дочь, но у тебя тоже должен быть и сын.

– Я понимаю, бабушка.

Цинь Хаодун пообещал небрежно. В этот момент раздался звук мотора, и три роскошных автомобиля остановились перед клиникой китайской медицины.

– Бабушка, твоя внучка здесь, – сказал Цинь Хаодун.

Хотя Ли Шулань не разбиралась в автомобилях, но, глядя на Роллс-Ройс перед ней, она понимала, что он очень дорогой. Она была удивлена и сказала, – Хаодун, кем она работает?

Только сейчас все поняли, что не знают ничего о работе девушки Цинь Хаодуна.

Затем Цзо Ланьчжи спросила, – Да, Хаодун, ты ещё не сказал нам, как зовут девушку?

Цинь Хаодун ответил, – Она - президент Лин-Групп, Лин Момо.

Все вышли на улицу. Когда дверь Роллс-Ройса открылась, сначала из машины появилась длинная блестящая нога. Она так контрастировала с ярко-черной дверью Роллс-Ройса. Затем перед ними постепенно появилась прекрасная фигура и идеальное безупречное лицо.

Надо сказать, что Лин Момо, которая была великолепно одета, полностью показала свою красоту. Она была сексуальной, элегантной и невероятно красивой. Идеальное сочетание этих черт было шедевром Бога.

Она была доминирующей женщиной-президентом в компании и недоступной ледяной красавицей перед посторонними. В последние годы она пережила всевозможные штормы и разные ситуации. Но сегодня она впервые вошла в дом Цинь Хаодуна в качестве невесты и чувствовала сильную нервозность.

– Мама, подожди меня!

Затем малышка выпрыгнула из машины. Когда она увидела Цинь Хаодуна, сразу же бросилась на него, – Папа, обними!

Цинь Хаодун взял малышку на руки, затем подошёл и взял Лин Момо за руку, представив их своей семье.

– Какая милая девушка! Она такая красивая!

Взяв за руку Лин Момо, Цзо Ланьчжи непрерывно восхваляла девушку, и дедушка Ли Циншань тоже кивнул. Видно, что они были очень довольны своей внучкой.

Ли Шулань взяла девочку из рук Цинь Хаодуна, – Тан-Тан действительно красавица и такая милашка.

– Привет, тётя, – сказала малышка.

– Тан-Тан не может называть её тетей, это бабушка, – Цинь Хаодун немедленно исправил ошибку малышки.

– Почему? Она моя тётя? Учитель сказал, что тётя моложе бабушки, – серьезно сговорила Тан-Тан.

Когда малышка сказала это, все рассмеялись. Хотя Ли Шулани было почти 50 лет, она хорошо выглядела. Она была похожа на молодую женщину за тридцать. Неудивительно, что малышка не могла сказать, сколько ей лет.

– Хватит нам говорить здесь. Давайте посидим в комнате.

Цзо Ланьчжи взяла Лин Момо за руку, а Ли Шулань держала девочку. Семья счастливо шла в комнату. В этот момент кто-то внезапно закричал у ворот двора, – Цинь Хаодун, можешь выйти, не на долго?

Оглядываясь назад, Цинь Хаодун обнаружил, что его одноклассница Чжу Линьлинь стояла у дверей.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 125. Путь выбран**

Глава 125. Путь выбран

Теперь Чжу Линьлинь была очень измождённой, её волосы были грязными, а под глазами темнели круги. Её лицо было полно грусти и отчаяния. Она уже не была такой высокомерной, как вчера.

Цинь Хаодун нахмурился. Лин Момо пришла в его семью впервые. Вся семья была счастлива. В этот момент, естественно, они не хотели видеть Чжу Линьлинь. Однако она пришла, и всё нужно было урегулировать. Он попросил Лин Момо и Цзо Ланьчжи пойти в комнату и отдохнуть. Затем он повернулся к воротам.

Он потянул Чжу Линьлинь за угол рядом с ними и спросил, – Что ты хочешь от меня?

– Хаодун, пожалуйста, пожалуйста, отпусти Кафу.

– Цинь Хаодун, я знаю, что была неправа, но, пожалуйста, пощади Кафу, – сказала Чжу Линьлинь, стоя на коленях на земле.

Хотя она выглядела жалкой, Цинь Хаодун не был тронут. Он сказал холодным голосом, – Я с тут тобой теряю время. У тебя пять минут, поэтому я советую тебе встать и говорить по-нормальному.

Чжу Линьлинь хотела задобрить Цинь Хаодуна. Видя, что он стоял на своём, она быстро встала, вытерла слёзы и сказала, – Цинь Хаодун, мы столько лет учились вместе, пожалуйста, помоги мне на этот раз, только один раз. Отпусти Кафу!

– Как ты думаешь, я что владею бюро общественной безопасности? Как я могу просто взять и отпустить его?

Чжу Линьлинь сказала, – Я знаю, что ты обладаешь большими полномочиями, даже окружной судья – твой друг. Помоги мне, ты можешь освободить Кафу.

Цинь Хаодун холодно улыбнулся и сказал, – Не говори о том, что я могу что-то сделать, даже если бы я мог, я не стану помогать тебе. Почему этот чернокожий был арестован? Разве ты не знаешь, что он хотел убить троих человек? Я ещё сжалился над ним, не убив его на месте. А ты просишь спасти его. Ты сумасшедшая?

– Хаодун, я знаю, это его вина, но он просто запутался. Пожалуйста, отпусти его на этот раз.

Чжу Линьлинь снова умоляла.

– Просто запутался? Это смешно. Он может грабить и убивать людей только потому, что просто запутался? В нашей стране, независимо от того, чёрный он или белый, вне зависимости, прибыл он из страны М или Японии, ему придётся поплатиться за совершённые преступления. Исключений быть не может.

– Я знаю, я знаю всё это, но я действительно не могу этого позволить, – снова кричала Чжу Линьлинь и плакала, – Вчера я отвезла Кано в больницу , чтобы вылечить рану. Я думала, что это был лишь небольшой порез. И всё можно легко вылечить, но неожиданно доктор сказал мне, что у Кано ВИЧ, после анализа крови.

Сейчас Кано в больнице, моя семья там. Я действительно не смогу поддерживать существование, если ты не выпустишь Кафу.

Поначалу Цинь Хаодун был ошеломлён, услышанное было несколько неожиданным. Затем он усмехнулся и сказал, – Что ты будешь делать после того, как его выпустят? Как ребёнок вообще заболел этой болезнью? Разве ты до сих пор не понимаешь? Кафу может причинить вред большему количеству людей, когда выйдет. Поэтому я советую тебе ещё и самой сдать анализ крови.

– Что? Ты имеешь в виду, что я тоже могу заболеть? – сказала Чжу Линьлинь, широко раскрыв глаза.

Цинь Хаодун вздохнул. Чжу Линьлинь действительно не имела никаких медицинских знаний. Он сказал, – Я не имею в виду, что ты можешь заболеть, я имею в виду, что ты больна.

– Это невозможно! Это абсолютно невозможно! – Чжу Линьлинь сказала с испуганным лицом, – Хотя я обычно одеваюсь ярко, у меня был только Кафу, и я никогда не была непорядочной. Как я могу заболеть этой грязной болезнью?

– А как же твой сын? Как твой сын страдает от этой болезни? – сказал Цинь Хаодун, –Позволь мне сделать научную пропаганду СПИДа для тебя. Хотя вирус является серьёзным, существует только три пути передачи: половой, от матери ребенку и кровь.

– В нашей стране вероятность заболеть СПИДом при переливании крови практически равна нулю. Твой сын заболел этим заболеванием в очень юном возрасте. Скорее всего можно определить, что именно ты передала его ему. Так откуда у тебя ВИЧ?

Услышав слова Цинь Хаодуна, Чжу Линьлинь побледнела и почувствовала, что небо и земля вращаются по кругу. Она держалась за стену рядом с собой и едва держала равновесие. Она спросила дрожащим голосом, – Ты имеешь в виду, что СПИД мне был передан от Кафу?

– Ты ещё спрашиваешь? Чернокожие изначально составляют наибольшую долю людей, живущих с ВИЧ. В Африке страна с самым высоким уровнем заражения ВИЧ может достигать 40%. Хотя Кафу из страны М, никто не знает, как он получил вирус.

– Боже мой. Почему? Почему он так со мной поступил?

Чжу Линьлинь рухнула, и всё её тело парализовало на земле.

Цинь Хаодун не испытывал особого сочувствия к женщине перед ним. Он сказал, – Ты сама выбрала путь. Это не имеет ничего общего с Богом. Теперь отправляйся в больницу, чтобы пройти обследование, а затем найди время для лечения. У некоторых случаев СПИДа длительный инкубационный период, может быть, даже в течение десяти лет. Вот почему у тебя раньше не было симптомов. Если ты будешь лечиться, ты всё ещё сможешь долго жить.

Затем он повернул обратно во двор. Если бы она не презирала бедных и не лезла к богатым, если бы она не кидалась на иностранцев, сегодня не было бы такого ужасного результата.

Когда Цинь Хаодун вернулся домой, он увидел, что малышка была в центе внимания, бабушка и дедушка были счастливы. Лин Момо играла вспомогательную роль и болтала с Ван Жубин.

Когда Цинь Хаодун вернулся, Лин Момо спросила, – Что случилось? О чём тебя просила эта женщина?

Цинь Хаодун рассказал историю Чжу Линьлинь, а затем сказал, – Она сама выбрала этот путь, ей некого винить, кроме себя.

Ван Жубин спросила, – Да. Почему она нашла именно чернокожего мужчину? Просто ради денег. Но как же остальные сферы её жизни.

– Многие в нашей стране думают, что за границей всё хорошо. Луна в зарубежных странах более круглая, чем у нас, а мужчины в зарубежных странах лучше. Это так невежественно ...

Ван Жубин засмеялась и сказала, – Они действительно невежественны. Как эти иностранцы могут сравниться с моим братом.

Щёки Лин Момо покраснели. В этот момент в её сумочке раздался звонок.

Она взяла свой мобильный телефон и ответила. Улыбка на её лице медленно исчезла, и, наконец, лицо стало совершенно холодным.

Цинь Хаодун сразу понял, что что-то произошло, и спросил, – Что случилось?

Лин Момо сказала, – Сестра Ан только что позвонила мне и сказала, что совет директоров соберет собрание в 11 часов утра. Я слышала, что кто-то собирается голосовать за смену президента.

Кто-то собирался голосовать за замену президента, и явно была нацелен убрать на Лин Момо. Казалось, что среда в Лин-Групп не была мирной.

Цинь Хаодун достал свой мобильный телефон и посмотрел на часы. Было около 10 часов утра. Почему они сказали Лин Момо только сейчас. Было очевидно, что кто-то хочет, чтобы она опоздала.

Лин Момо с тревогой сказала, – Хаодун, я сейчас вернусь.

– Я поеду с тобой, – сказал Цинь Хаодун, и добавил Ван Жубин, – Объясни это бабушке, дедушке и тёте. Мы заберем малышку.

Затем он посмотрел на Ли Циншаня, его жену и Ли Шулань, взял малышку и спешно покинул клинику с Лин Момо. Они сели в машину и быстро вернулись в город Цзяннань.

Сев в машину, Цинь Хаодун спросил, – Ты знаешь, кто на тебя набросился?

– Кто ещё это может быть, кроме моего прекрасного второго дяди? – сказала Лин Момо.

Затем она кратко рассказала Цинь Хаодуну об основной ситуации в Лин-Групп. В качестве влияния Лин-Групп, семья Лин владела 50% капитала компании. Среди них Лин Сяотянь, владел 30%, Лин Чжиюань держал 10%, а оставшиеся 10% были в руках брата Лин Чжиюаня, Лин Чжигао.

У Лин Чжигао был сын Лин Пинчао, который был всего на год младше Лин Момо. Изначально Лин Чжигао был очень недоволен тем, что передал пост президента Лин Чжиюаню. В последние несколько лет Лин Чжиюань ушёл в отставку с поста президента. Лин Сяотянь назначил Лин Момо преёмником президента, а не Лин Пинчао, чему Лин Чжигао был не рад.

Однако решение старика не могло быть изменено. Он мог только создавать ненужные проблемы на совете директоров для Лин Момо. На этот раз голосование за замену президента должно быть и его заговором.

Цинь Хаодун сказал, – Твой дедушка действительно интересный человек. Почему он неравнодушен к твоей семье?

Лин Момо ответила, – Это не интерес, а просто справедливость. Мой второй дядя очень амбициозен, но некомпетентен. Кроме еды, питья и игр, он вообще не знает, как управлять компанией. Поэтому естественно, что положение президента было передано моему отцу .

– А как же Лин Пинчао? Разве все старики не любят своих внуков? Как правило, внучки считаются посторонними. Как твой дедушка смог передать это тебе?

Лин Момо сказала, – Дедушка сказал мне, что, хотя Лин Пинчао как-то и компетентен, он интриган. Он кажется умным, но это не на долго, в долгосрочной перспективе он абсолютно не подходит для развития Лин-Групп, поэтому он передал мне пост президента.

Цинь Хаодун засмеялся и ответил, – Твой дедушка очень хороший. У него такое же видение, как и у меня.

– Ты ещё шутишь в такой ситуации? – тонкое лицо Лин Момо выражало беспокойство, и она сказала, – В прошлом, хотя мой второй дядя часто доставлял мне много неприятностей, они были небольшими. Это первый раз, когда он прямо предложил голосование о замене президента. Думаю, он, должно быть, нашёл что-то, что могло бы угрожать моему положению президента.

Цинь Хаодун взяла её за руку и сказал, – Не волнуйся. Говорят, что за успешной женщиной стоит мужчина. Пока я поддерживаю тебя, никто не сможет создать тебе проблемы.

– Ерунда, люди говорят, что за успешным мужчиной стоит женщина.

– Неважно, кто впереди, а кто сзади, – прошептал Цинь Хаодун, – Не говори так, спереди, сзади, мне всё равно, будешь ты сверху или снизу.

– Ты ... Я так волнуюсь, а ты говоришь эти глупости.

Лин Момо беспомощно посмотрела на Цинь Хаодуна.

– О чём ты беспокоишься? Я помогу тебе справиться с этой мелочью. Я приду с тобой на встречу позже, и надиру задницу любому, независимо от того, кто осмелится беспокоить тебя.

Хотя у Цинь Хаодуна было шутливое выражение лица, и Лин Момо не видела никакой серьёзности на его лице, но с таким сопровождающим она внезапно почувствовала безопасность. Казалось, что пока там был Цинь Хаодун, всё не было проблемой.

Приехав из дома, Лин Момо и Цинь Хаодун ворвались в лифт и направились прямо в специальный зал заседаний совета директоров.

Перед входом они услышали, как кто-то кричит в конференц-зале, – Под руководством Лин Момо Лин-Групп находится в шатком положении. Если мы быстро не сменим президента, Лин-Групп - конец.

– Я предлагаю сегодня же проголосовать за замену президента. Лин Момо должна отказаться от своей должности.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 126. Голосование по замене президента**

Глава 126. Голосование по замене президента

Это говорил 60-летний мужчина, сидевший в первом ряду, Чжао Чжунчэнь, глава совета директоров Лин-Групп. Его сыном был Чжао Хунмао, вице-президент, от которого не так давно избавилась Лин Момо.

Семья Чжао владеет 10% акций Лин-Групп. Они были важными членами совета директоров и обладали значительной властью.

Когда Чжао Чжунчэнь страстно произносил свою речь, внезапно открылась дверь конференц-зала. Лин Момо сдержанно вошла внутрь. Увидев прибытие президента, люди в комнате сразу же притихли, включая Чжао Чжунчэня.

Лин Момо молчала. Она равнодушно огляделась по сторонам, а затем прошла прямо к главному креслу в зале и села на свое эксклюзивное место. Цинь Хаодун с улыбкой последовал за ней и придвинул стул, чтобы сесть рядом с Лин Момо.

Лин Момо была холодна и вела себя достойно, как властная женщина-президент. Она яростно огляделась и наконец, посмотрела на Чжао Чжунчэня, который всё ещё стоял, – Директор Чжао, я только что слышала, как вы разговариваете, но не очень отчетливо. Вы можете повторить всё, что сказали?

Чжао Чжунчэнь поддерживал очки с золотой оправой на носу. Хотя он владел 10% акций и его положение в группе, не было низким, ему не хватало самообладания, когда он сталкивался с Лин Момо напрямую.

Он просто подстрекал других директоров выступить против Лин Момо на голосовании. Но когда Лин Момо действительно пришла, у него не хватило смелости сказать об этом в лицо.

Однако Чжао Чжунчэнь тоже был опытным бизнесменом. Вместо того чтобы прямо ответить на вопрос Лин Момо, он указал на Цинь Хаодуна и сказал, – Кто он, президент Лин? Хотя я стар и у меня кружится голова, если я правильно помню, он не член Лин-Групп. Он не имеет права участвовать в совещании. Я прав?

Лин Момо ответила, – Его зовут Цинь Хаодун, это врач нашей компании, и я привела его на заседание совета директоров.

– Что? Он-Цинь Хаодун?

Чжао Чжунчэнь вдруг широко раскрыл глаза, и его лицо наполнилось гневом. Цинь Хаодун недавно помог Чжао Хунмао, показав, что его невеста Сяо Лили лгунья. Чжао Хунмао отвёл свою дочь, чтобы сделать тест на отцовство, и обнаружил, что она не была его ребёнком. Он немедленно развёлся с Сяо Лили.

На самом деле, Цинь Хаодун помог Чжао Хунмао это обнаружить. Семья Чжао должна была поблагодарить его, но они напротив, безмерно возненавидели Цинь Хаодуна.

Несколько дней назад Чжао Чжунчэнь случайно услышал, что Цинь Хаодун вошёл в состав Лин-Групп, и стал членом здравоохранения. Он не осмеливался оспаривать решение Лин Момо и хотел напрямую навредить Цинь Хаодуну. Однако Цинь Хаодун был очень занят в последнее время и не ходил на работу. Чжао Чжунчэнь приходил к нему несколько раз и никого не мог найти. Он не ожидал встретить сегодня Цинь Хаодуна.

Увидев свирепые глаза Чжао Чжунчэня, Цинь Хаодун почувствовал на себе некое давление. Он подумал про себя, – Почему этот старик так свирепо смотрит на меня? Не я же сделал его рогоносцем.

Чжао Чжунчэнь грозно уставился на Цинь Хаодуна и сказал, – Президент Лин, когда

это у нас молодой врач может быть допущен к заседанию совета директоров? Это полностью противоречит правилам группы.

– Вы хотите обсудить со мной правила группы? Давайте поговорим об этом сегодня, – Лин Момо посмотрела на Чжао Чжунчэня равнодушно и сказала, – Согласно правилам группы, голосование по замене президента должно проводиться в присутствии всех акционеров. Я хочу спросить вас, почему здесь не присутствую ни я, ни мой отец, ни мой дед. Почему вы предлагаете голосовать за смену президента?

– Если всё будет выполнено в соответствии с правилами, я отпущу Цинь Хаодуна сейчас же, также сегодняшнее заседание не обязательно продолжать.

– Э... – Чжао Чжунчэнь не ожидал, что Лин Момо будет такой резкой и лишит его дара речи. Он хотел выгнать Цинь Хаодуна, но не хотел заканчивать сегодняшнее заседание.

Мужчина средних лет, сидевший в первом ряду, сказал, – Ну, директор Чжао, всё в порядке. Просто впустите ещё одного человека на собрание. Не нужно быть таким серьёзным.

Говорившим был Лин Чжигао, второй дядя Лин Момо; рядом с ним стоял молодой человек с женственным взглядом. Это был его сын Лин Пинчао.

Чжао Чжунчэнь последовал его словам и сказал, – Ну хорошо, поскольку директор Лин сказала что, не имеет значения, будет ли он присутствовать на собрании. Но как руководитель группы, я имею право поднять эту тему, для обсуждения. На сегодняшней встрече, мы обсудим, подходит ли этот человек по фамилии Цинь для того, чтобы присоединиться к Лин-Групп.

Лин Момо сказала, – Я лично взяла его в наши ряды, чтобы он вошёл в группу в качестве врача. Вам не нужно сомневаться в его квалификации.

Чжао Чжунчэнь сказал, – Насколько я знаю, он ещё не окончил медицинский колледж и даже не имеет квалификационного медицинского сертификата. Как он может войти в Лин-Групп, чтобы стать членом здравоохранения? Когда же наш порог стал таким низким, что любая кошка может сюда войти.

После его речи несколько директоров, сидевших рядом с ним, дружно закивали. Как такая большая компания могла такое допустить, даже доверяя Лин Момо, принцип найма людей должен быть соблюдён.

Если, как сказал Чжао Чжунчэнь, у Цинь Хаодуна не было медицинского квалификационного сертификата, то ему нельзя было позволить входить в компанию в качестве врача.

Однако Лин Момо руководила группой уже много лет. Она уже не была молоденькой неопытной девушкой. Хотя Чжао Чжунчэнь атаковал её слабое место, она всё равно выглядела спокойной. После того, как многие директора закончили шептаться, она сказала, – Директор Чжао, согласно системе управления нашей группой, личные дела сотрудников отдела кадров являются коммерческой тайной. Кроме руководства отдела кадров, только президент этой компании может посмотреть эти файлы.

– Я хочу спросить вас, откуда вы знаете, что Цинь Хаодун ещё не закончил медицинский колледж, и откуда вы знаете, что у него нет медицинского квалификационного сертификата?

– Я... – Чжао Чжунчэнь, очевидно, был перехитрён Лин Момо. И снова он потерял дар речи. Все знали, что у Чжао Чжунчэня были свои доверенные сообщники в отделе кадров, но такие вещи нельзя было выкладывать на стол. Если бы он назвал имя этого человека, Лин Момо могла бы уволить его из-за раскрытия секретов компании.

Наконец, Чжао Чжунчэнь махнул рукой и сказал, – Я догадался. Вы, наверное, увидели, что парень очень молод, и похоже, что у него нет медицинского квалификационного сертификата.

Лин Момо холодно улыбнулась и сказала, – Если директор Чжао угадал всё правильно, то мы можем, позволим вам просто всё угадывать, когда вы нанимаете персонал, а отдел кадров можно распустить.

Чжао Чжунчэнь был пристыжен и разгневан, и он сказал, – Президент Лин, вам не нужно объяснять это. Вы злоупотребляете своей властью, чтобы позволить Цинь Хаодуну войти в группу, чтобы стать здесь врачом. Все в группе знают, что он альфонс и не имеет квалификации, чтобы быть врачом вообще.

В это время Цинь Хаодун был разгневан. Он посмотрел на Чжао Чжунчэня и сказал, – Старина, альфонс и парень-это два совершенно разных значения. Не нужно говорить такие глупости.

– Мальчик. Что ты сказал? Кого ты называешь стариной? – возмутился Чжао Чжунчэнь, глядя на Цинь Хаодуна.

– А что? Я ошибаюсь? Ну, тогда я буду называть тебя маленький Чжао, - сказал Цинь Хаодун Чжао Чжунчэню с улыбкой, – Маленький Чжао, медицинские навыки не имеют ничего общего с возрастом. Разве вы не слышали, что мои медицинские навыки очень хороши? Хотя, я вхожу в компанию, не так уж и долго, я вылечил многих людей.

Чжао Чжунчэнь, которому принадлежало больше всего акций в Лин-Групп, кроме семьи Лин, занимал высокое положение. Было неожиданно, что Цинь Хаодун так презирал его, что он чуть не взорвался. – Мальчик, не говори ерунды. Ты не квалифицирован, чтобы быть врачом в Лин-Групп.

После этого он крикнул Лин Момо, – Президент Лин, я не думаю, что такой человек подходит для того, чтобы быть врачом компании. Его следует немедленно уволить.

Лин Момо, естественно, не согласилась. Она сказала, – Это невозможно. Цинь Хаодун-лучший врач в истории Лин-Групп. Его медицинские навыки намного выше, чем у других, так что нет причин увольнять его.

– Хахахаха. Лучший врач? Высокий уровень медицинских навыков? Моя добрая кузина, я слышал, что ты влюбилась в этого парня. Ты сбита с толку любовью?

Сказал Лин Пинчао, молчавший так долго. Он был главным зачинщиком, который инициировал голосование по замене президента сегодня. Чжао Чжунчэня он просто вытащил вперёд.

Хотя Цинь Хаодун не мешал раньше, он хотел бы, чтобы престиж Лин Момо был ослаблен из-за этого инцидента.

Лин Момо нахмурилась. Она знала, что Лин Пинчао жаждал стать президентом. Она сказала, – Что ты имеешь в виду? Что я вру?

Лин Пинчао ответил, – Кузина, я не говорил, что ты лжёшь, но люди говорят, что IQ женщин снижается, когда они влюблены. Я думаю, что это правильно. Цинь Хаодуну только что исполнилось 20 лет, и он не может обладать хорошими медицинскими навыками, ни в традиционной китайской медицине, ни в западной.

Чжао Чжунчэнь также сказал, – Да, как такой человек может иметь высокие медицинские навыки, я думаю, что президент не сделала четкого различия между государственными и частными интересами. Если это так, то вы действительно не подходите на эту должность.

Цинь Хаодун остановил Лин Момо, которая, уже собиралась вырваться. Он сначала посмотрел на Лин Пинчао, потом на Чжао Чжунчэня и сказал, – Чтобы доказать, что президент права, мне кажется, что я должен это доказать.

Чжао Чжунчэнь усмехнулся и ответил, – Если ты сможешь показать медицинские навыки, чтобы убедить всех нас, тогда мы поставим себя с тобой на один уровень.

– А вы должны извиниться перед президентом в присутствии всех директоров.

– Не проблема. Но если ты не сможешь доказать это, ты немедленно выйдешь из Лин-Групп.

Чжао Чжунчэнь был уверен, что Цинь Хаодун не сможет проявить себя здесь, даже если он действительно обладает высокими медицинскими навыками.

– Ну что ж, договорились, – сказал ему Цинь Хаодун, – Ты провёл прошлую ночь со своей любовницей?

Чжао Чжунчэнь вообще не ожидал этого вопроса. Внезапно он спросил, – Мальчик, ты что следил за мной?

Миллиардер вроде него обычно держал несколько любовниц, но он боялся, что его жена узнает об этом, поэтому он был очень обеспокоен вопросом Цинь Хаодуна.

У меня нет такого хобби, – с усмешкой сказал Цинь Хаодун, – Когда ты говоришь, у тебя перехватывает дыхание. И лицо у тебя бледное, а под глазами тёмные круги, и вид у тебя очень слабый. Я думаю, что ты съел, по крайней мере, две маленькие синие таблетки прошлой ночью. Я прав?

Чжао Чжунчэнь был потрясён. Он не знал, почему Цинь Хаодун видел это так ясно, – Мальчик, почему ты так говоришь? Пришло время доказать свои медицинские навыки, а не болтать чепуху.

– Я и доказываю свои медицинские навыки. Разве я не прав?

– Ты совершенно не прав. Вчера вечером я остался дома.

Чжао Чжунчэнь яростно всё отрицал. Он не хотел признавать, что Цинь Хаодун знал о его личной жизни.

– Теперь, когда ты лжёшь, я покажу тебе то, что все увидят, – затем взгляд Цинь Хаодуна внезапно стали холодным, и он подошёл к Чжао Чжунчэню. Прежде чем Чжао Чжунчэнь успел ответить, Цинь Хаодун внезапно пнул его по икре.

Звук перелома кости разнёсся по всему конференц-залу. С печальным воем Чжао Чжунчэня, его икра стала V-образной.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 127. Уникальный Метод Проверки**

Глава 127. Уникальный Метод Проверки

Все в конференц-зале были потрясены, включая Лин Момо. Никто не ожидал, что Цинь Хаодун вдруг ударит ногой Чжао Чжунчэня. Не был ли этот метод проверки, слишком уникальным?

Все директора здесь были бизнесменами. Для них было нормально, проигрывать некоторые деловые трюки, но они никогда раньше не видели такого жестокого способа.

Лин Пинчао был удивлён, а затем в его глазах вспыхнул огонёк радости. Он закричал, – Охрана, охрана! Заберите этого убийцу. Нет, отправьте его в полицейский участок.

Услышав крики, из дверей вышли четверо охранников. Затем лидер спросил, – В чём дело, президент?

Лин Момо махнула рукой и сказала, – Всё в порядке. Вы можете идти.

Теперь капитаном службы безопасности был Сабля, все эти люди были под его управлением. Естественно, они должны были на 100% подчиняться приказам Лин Момо. Услышав слова Лин Момо, они тут же ушли и закрыли дверь конференц-зала.

Лицо Лин Пинчао почернело от гнева, и он холодно спросил, – Что ты делаешь, Лин Момо? Цинь Хаодун сломал директору Чжао ногу. Разве ты этого не видела?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Не волнуйся. Разве ты не хочешь, чтобы я доказал свои медицинские навыки? Теперь я докажу их.

Затем, перед испуганным лицом Чжао Чжунчэня, Цинь Хаодун схватил его за правую ногу и слегка вывернул её. Люди могли слышать только щелчок. Его нога, которая только что сломалась в форме буквы V, была снова соединена, и печальный крик Чжао Чжунчэня немедленно прекратился.

Сделав всё это, Цинь Хаодун похлопал Чжао Чжунчэня по плечу и сказал, – Маленький Чжао, твоя нога вернулась в нормальное состояние. Если ты не будешь таскать цемент или песок в течение недели, у тебя не будет никаких проблем.

Он сделал это не только для того, чтобы доказать свое медицинское мастерство, но и для того, чтобы немного наказать этого старика. Он не был вежлив с теми, кто осмеливался беспокоить его женщин.

Чжао Чжунчэнь почувствовал на себе это. Он был удивлён, что его правая нога, в которой только что ощущалась дикая боль, в этот раз не чувствовала никакой боли.

– Как теперь поживаешь? Это доказывает моё мастерство? – Цинь Хаодун сказал с улыбкой Чжао Чжунчэню.

Чжао Чжунчэнь закричал, – Парень, ты совершил преступление. Я отправлю тебя в полицейский участок.

Цинь Хаодун засмеялся и сказал, – С моими медицинскими навыками твоя нога полностью вернулась в норму, то есть даже ты пойдёшь в больницу и сделаешь рентген своей ноги, и не сможешь доказать, что нога была сломана раньше, как ты сможешь тогда обвинить меня?

– Это невозможно. Моя нога всё ещё болит настолько сильно, что я вообще не могу ходить. Это не может доказывать твоё мастерство.

Чжао Чжунчэнь теперь был полон решимости, прогнать Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун холодно усмехнулся и взял фруктовый нож из тарелки. Он сказал с ожесточённым видом, – Так как этого недостаточно, чтобы что-то доказать, позволь мне попробовать мою технику наложения швов.

Затем он подошёл к Чжао Чжунчэню с ножом в руке. Увидев его грозный взгляд, Чжао Чжунчэнь так испугался, что его тело похолодело. Он бросился к двери и закричал, –Помогите мне! Он хочет убить меня.

Но когда он, спотыкаясь, подбежал к двери, за его спиной не было никакого движения. Оглянувшись, он увидел, что Цинь Хаодун счастливо стоит рядом.

– Дамы и господа, как видите, после моего лечения его сломанная нога пришла в норму, и он может ходить как обычно. Может ли это доказать мои медицинские навыки?

После того, как Цинь Хаодун сказал это, присутствующие директора оправились от шока, и всё они были поражены. Они никогда раньше не видели такого магического медицинского навыка. Они просто увидели ногу Чжао Чжунчэня, которая стала V-образной, и не ожидали, что молодой человек сможет с легкостью вылечить её. Более того, сейчас скорость Чжао Чжунчэня была ничуть не медленнее, чем у кролика.

– Волшебный Доктор! Какой волшебный доктор! Я прожил столько лет, что никогда не видел такого магического врачебного мастерства...

– Это потрясающе. У него такое превосходное медицинское мастерство; его таланта слишком много, чтобы быть простым врачом в нашей группе.

– Волшебный Доктор, моя рука была поранена несколько лет назад. Теперь я не могу свободно двигать ей. Вы можете на неё посмотреть? – к Цинь Хаодуну подошёл директор средних лет в очках.

– Это просто, дайте мне одну минуту, – затем Цинь Хаодун схватил раненую руку директора и несколько раз осторожно помассировал её. После лёгкого щелчка он сказал, – Хорошо, ваша рука теперь зажила.

– Неужели? – директор не мог поверить, – Он с силой взмахнул рукой. Всё получилось так энергично, что он закричал, – Она действительно зажила, моя рука больше не болит, и она полна сил. Доктор Цинь действительно волшебный доктор!

– Волшебный Доктор! Посмотрите меня. Я чувствую какой-то дискомфорт в животе...

– Волшебный Доктор, у меня почечная недостаточность, не могли бы вы помочь мне восстановить её, и смогу ли я иметь сильную сексуальную активность по ночам...

– Волшебный Доктор, у меня сейчас выпадают волосы. Могул ли он вырасти снова...

Все присутствующие директора были богаты, но хорошего врача найти трудно. Теперь, увидев удивительные медицинские навыки Цинь Хаодуна, они сразу же окружили его и подходили за медицинской помощью один за другим.

Чжао Чжунчэнь поднялся с земли, он выглядел неловко. Теперь ему не нужно было говорить ничего, все полностью верили в медицинские навыки Цинь Хаодуна.

Лицо Лин Пинчао стало хмурым. Первоначально он хотел понизить престиж Лин Момо в совете директоров, исключив Цинь Хаодуна, но ему это не удалось, и возымело обратный эффект.

Он посмотрел на Лин Чжигао, стоявшего рядом с ним. Лин Чжигао понял его, тот крикнул суетящимся людям, – Уважаемые директора, мы проводим заседание совета директоров. Пожалуйста, вернитесь на свои места.

Услышав крик, директора неохотно вернулись в свои кресла, но все они спросили номер телефона Цинь Хаодуна и сказали, что увидятся с ним после собрания.

В это время Чжао Чжунчэнь тоже вернулся на свое место, но он был в трудном положении сейчас. Лин Пинчао посмотрел на него и сказал, – Директор Чжао. Вы забыли, какая сегодня тема?

Чжао Чжунчэнь тогда вспомнил, что главной целью сегодняшнего дня был не Цинь Хаодун, а голосование по замене президента.

Он привёл в порядок свою одежду и откашлялся, – Как директор компании, я не думаю, что то, что сделала нынешний президент Лин Момо, в наших интересах. Она принесла группе большие потери. Поэтому я предлагаю директорам начать голосование по замене президента.

Как только он заговорил, один из директоров немедленно возразил, – Директор Чжао, я не понимаю, что вы имеете в виду. С тех пор как президент Лин возглавила компанию, прибыль группы удвоилась за три года. Как это может быть не в наших интересах? Почему вы сказали, что она принесла убытки Лин-Групп?

Лин Момо руководила Лин-Групп уже много лет. Естественно, у неё были свои верные сторонники. Этот директор был одним из них.

– Директор Чжао, с тех пор как я стала президентом Лин-Групп, я не смею сказать, каких достижений я достигла, но я определенно помогла директорам здесь заработать много денег. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Вы хотите сказать, что это не в интересах группы только потому, что я уволила вашего сына, который был вице-президентом?

После того как Лин Момо и тот директор закончили свои речи, остальные присутствующие кивнули. Они были бизнесменами, и самое главное - это интересы. Лин Момо действительно помогла им заработать много денег за эти годы, что было одобрено ими всеми. В то же время они знали, что Лин Момо уволила Чжао Хунмао с поста вице-президента. Таким образом, по их мнению, Чжао Чжунчэнь просто мстил, выставляя своё субъективное мнение, за борьбу во имя общественных интересов.

Чжао Чжунчэнь только что оправился от паники и сказал с усмешкой, – Я не тот человек, который не может различить общее и частное. У меня есть свои причины так говорить.

У Лин Момо было лёгкое предчувствие, но она сказала, – Давайте просто поговорим о моем недавнем выступлении. Выставка камней, которую проводит Лин-Групп, достигла очень высоких результатов. Объём продаж превысил все показатели деятельности компании, с момента её основания.

– Вчера я отправилась в уезд Уфэн, чтобы завершить работу над участком земли, который нужен Лин-Групп, и сразу же подготовилась к строительству базы нефритовой промышленности. Я думаю, что это всё мои достижения. Если кто-то другой выступит в качестве президента, он не сможет управлять компанией так хорошо.

После того, как Лин Момо закончила свою речь, многие из присутствующих директоров начали аплодировать. Очевидно, они очень одобряли достижения Лин Момо. В частности, продолжающаяся выставка необработанных драгоценных камней полностью растоптала компанию их старого соперника Фэна, что заставило этих директоров чувствовать гордость.

Чжао Чжунчэнь усмехнулся, и после того, как другие успокоились, он сказал, – То, что вы сделали, заставило Лин-Групп погрузиться в ситуацию бесконечной катастрофы.

Лин Момо нахмурилась и спросила, – Что вы имеете в виду?

– Что я имею в виду? Нефритовая банда Мьянмы в последнее время очень недовольна Лин-Групп. Только что, в отдел маркетинга поступило оповещение, что они остановят все продажи нефрита для нас.

Чжао Чжунчэнь, казалось, вернул себе инициативу, он повысил голос и сказал, – 80% промышленности Лин-Групп находится на нефрите. Если Нефритовая банда прекратит поставлять нам необработанный камень, это будет сокрушительный удар. Если бы вы не проводили эту выставку необработанных драгоценных камней, наш запас можно было бы поддерживать дольше.

– Но теперь накопленные необработанные драгоценные камни проданы вами. Что мы сможем продать? От ваших действий не было никакой пользы.

Услышав его реплику, в конференц-зале поднялся бунт, и все директора не успокаивались. Новость была абсолютно разрушительной для Лин-Групп. Если драгоценные камни в Бирме перестанут поставлять компании, то она действительно будет закрыта.

Только Лин Чжигао и Лин Пинчао сидели с очень спокойным видом. Напротив, на их лицах была едва заметная улыбка.

В это время Лин Момо поняла, почему Чжао Чжунчэнь осмелился организовать голосование по замене президента. Первоначальная проблема возникла в Нефритовой банде Мьянмы, но казалось, что такое дело действительно не может быть решено.

Она спокойно спросила, – Ваша информация точная?

Чжао Чжунчэнь подтвердил это и сказал, – Конечно, это точно; отдел закупок получил официальное уведомление о бирманской Нефритовой банде. Я также спросил наш персонал, наш запас можно будет поддерживать в течение трёх месяцев. Через три месяца мы можем только закрыть бизнес.

Лин Момо спросила, – Зачем они это сделали? Мы сотрудничаем с Нефритовой бандой в течение многих лет и находимся в хороших отношениях. Почему они остановили наши поставки необработанных драгоценных камней? Они уже объяснили это?

– Они объяснили, что причина, по которой Нефритовая банда прекратила сотрудничество с Лин-Групп, - Это всё из-за вас и Цинь Хаодуна, – выражение лица Чжао Чжунчэня становилось всё более гордым, и он продолжил, – Цинь Хаодун навредил большей частм Нефритовой банды несколько дней назад, причинив им большие потери.

– Нефритовая банда также знала, что Цинь Хаодун был сотрудником Лин-Групп и имел тесные отношения с нынешним президентом. Так что в припадке гнева они прекратили поставки наших необработанных драгоценных камней.

В этот момент он повернулся к другому директору и сказал, – Босс Нефритовой банды Чжоу Тяньху сказал, что восстановить поставку необработанных драгоценных камней Лин-Групп очень легко. Есть только два условия. Во-первых, Цинь Хаодун должен быть отправлен в Нефритовую банду. Во-вторых, пусть Лин Момо откажется от должности президента. В противном случае их сотрудничество с Лин-Групп будет прекращено навсегда.

Услышав речь старика, Цинь Хаодун понял, что это была месть Нефритовой банды.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 128. Какое тебе дело**

Глава 128. Какое тебе дело

Лин Момо ударила по столу, когда Чжао Чжунчэнь замолчал, – Вместо того, чтобы заниматься приличным бизнесом, Нефритовая банда занимается торговлей наркотиками. Цинь Хаодун помогает полиции устранить зло. Как мы можем передать его Нефритовой банде?

В это время они уже поссорились, и у Чжао Чжунчэня не было угрызений совести, – Торговля наркотиками - это дело Нефритовой банды, а раскрытие дел - дело полиции, а не Цинь Хаодуна. Сейчас он в центре внимания полиции, но это вредит Лин-Групп.

В этот момент он повернулся к директорам позади него и крикнул, – Теперь, интересы всей нашей группы затронуты человеком по фамилии Цинь. Не думаете ли вы, что мы должны передать его Нефритовой банде? Разве Лин Момо не должна отказаться от своего поста президента?

В его предвкушении, директора теперь должны были сокрушаться по этому поводу. Однако все молчали, никто не вторил его словам.

Чжао Чжунчэнь не ожидал такого результата. Он был смущён. В то же время он не понимал, что происходит с директорами.

На самом деле у директоров были другие идеи по этому поводу. Хотя текущая ситуация была очень неблагоприятной для Лин-Групп, основными акционерами была, семья Лин.

Хотя эти директора также имели акции в компании, они были просто ошеломлены медицинскими навыками Цинь Хаодуна. Они хотели, чтобы он вылечил их позже. Как они могли так просто взять и выступить против него публично?

Эти люди явно хотели помощи от Цинь Хаодуна. Теперь этого не было достаточно, чтобы спровоцировать их выступить против Лин Момо.

Цинь Хаодун вдруг встал и улыбаясь подошёл к Чжао Чжунчэню.

– Что ты собираешься делать? Не подходи ко мне. Бить других - противозаконно. Если ты ещё раз посмеешь прикоснуться ко мне, я немедленно вызову полицию...

Чжао Чжунчэнь теперь очень боялся Цинь Хаодуна. Хотя он говорил приказным тоном, он продолжал отступать, и его ноги начали слегка дрожать. Другие директора тоже уставились на вспыльчивого молодого человека. На них только что произвела впечатление жёсткая манера поведения Цинь Хаодуна. Они гадали, не сломается ли на этот раз нога Чжао Чжунчэня.

– Будь уверен, мы все цивилизованные люди, я тебя не ударю.

На лице Цинь Хаодуна всё ещё сияла улыбка, но как только он закончил говорить, он поднял руку и ударил Чжао Хунмао стоящего рядом, сбив его с ног.

Чжао Чжунчэнь был ошеломлён. Так как он был избит в прошлый раз, теперь он очень боялся Цинь Хаодуна. Хотя сегодня он присутствовал на заседании совета директоров, с тех пор как Цинь Хаодун вошёл в зал, он сидел там, не говоря ни слова. Он даже не ответил на предложение отца. Но Цинь Хаодун всё равно ударил его.

– Цинь Хаодун, почему ты ударил меня? Я тебя спровоцировал? – Чжао Хунмао прикрыл распухшую щёку и вскрикнул с выражением обиды на лице.

– Да, Цинь Хаодун, ты сошел с ума? Зачем бить моего сына?

Сердито крикнул Чжао Чжунчэнь.

– Какое тебе дело, что я его побил? – Цинь Хаодун повернулся к Чжао Чжунчэню и спросил его.

Чжао Чжунчэнь сердито сказал, – Что за бред, я его отец. Ты избил моего сына. Конечно, я не буду стоять в стороне.

– Ты не будешь стоять в стороне? – улыбка на лице Цинь Хаодуна внезапно исчезла, и его голос стал яростным, – Бирманцы перевозили наркотики в нашу страну. Они отравили весь народ Хуася, это всё наши соотечественника. Ты думаешь, это не мое дело?

– Если позволить наркотикам распространиться, жертвой может стать твой сын, или мой сын, или, что более вероятно, сын любого из присутствующих директоров. Разве я не должен был встать и прекратить эти грязные вещи, который вредны для нашей страны и народа, как человек из Хуася? Кто-нибудь осмелится сказать, что я сделал что-то не так?

– Э... – Чжао Чжунчэнь проглотил язык, когда его спросили. Хотя контратака Цинь Хаодуна была странной, она поразила его болевую точку, что сделало его неспособным говорить.

Слова Цинь Хаодуна справедливы и разумны. Сначала несколько человек зааплодировали, потом всё больше и больше людей хлопали ему. Наконец зал заполнился аплодисментами.

Видя, что Чжао Чжунчэнь снова легко потерпел поражение от Цинь Хаодуна, Лин Пинчао сказал, – Но нам стоит беспокоиться не о национальной судьбе, а о затруднительном положении, с которым столкнулась Лин-Групп. Права ли Нефритовая банда или нет, они контролируют поставку необработанного нефритового камня. Если они не будут счастливы, мы не сможем получить ни одного камня. Как тогда Лин-Групп выживет?

Лин Чжигао вздохнул и погрустнел. Он сказал, – Теперь у нас нет другого выхода, как сделать это. Мы можем только следовать совету Нефритовой банды. Даже если мы не передадим Цинь Хаодуна Бирме, мы должны заставить его покинуть Лин-Групп. В противном случае, ни о каких переговорах не может быть и речи.

– В то же время Момо не может продолжать оставаться на посту президента. Её нужно заменить. Момо проделала хорошую работу в последние годы, но у нас нет выбора. Это мера только для нашей компании, чтобы нам выжить.

Цинь Хаодун холодно сказал, – Не слишком ли трусливо для Лин-Групп уступить небольшой угрозе со стороны Нефритовой банды и даже сменить её президента? Если Лин-Групп таким образом потеряет свое достоинство, сможет ли она выжить в городе Цзяннань в будущем?

В очередной раз его замечание задело больную точку многих директоров. Ведь действительно, Лин-Групп была одним из крупнейших конгломератов в Цзяннане. Если бы она будет вынуждена сменить своего президента только по просьбе бандитов из Бирмы, у компании не останется никакого достоинства, и директора группы были бы опозорены.

Лин Чжигао посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал, – Тогда скажи мне, что делать? Если Нефритовая банда не даст нам необработанный нефритовый камень, то у Лин-Групп не будет никакого сырья, и вся компания может закрыться.

Цинь Хаодун сказал легко, – Не значит ли это, что мы должны решить только проблему поставки необработанных драгоценных камней?

Лин Чжигао сказал, – Конечно, сейчас нам нужны необработанные нефритовые камни, но только Бирма имеет нефритовый камень по всему миру. Второго места поставки нет. Мы не сможем решить проблему, если они не поставят его.

– Ну, я буду отвечать за кратковременные поставки нефритов для Лин-Групп . Я могу обеспечить поставку на полгода.

Цинь Хаодун только что узнал от Лин Момо, что Лин-Групп покупалана 3 миллиардов юаней нефритового камня в год, так что необработанный нефритовый камень на складе «Папы охранной компании» мог поддерживать их в течение полугода.

В то же время он был рад, что не передал необработанные нефритовые камни Лин-Групп, иначе сейчас не было бы этого шанса.

– Ерунда, – воскликнул Лин Чжигао, – Ты знаешь, сколько Лин-Групп тратит на необработанный нефрит за полгода? Где ты возьмешь столько необработанных нефритовых камней?

Цинь Хаодун уверенно сказал, – Не беспокойся об этом. Если через полгода будет дефицит сырья, я немедленно покину Лин-Групп. Тем временем Момо уйдёт с поста президента.

Чжао Чжунчэнь саркастически сказал, – Ты обыкновенный врач нашей группы. Как доктор может говорить за президента?

Лин Момо сказала, – Он может представлять меня. Если в течение шести месяцев в компании возникнет нехватка нефритового камня, я немедленно уйду с поста президента.

Линь Чжигао ответил, – Время выживания Лин-Групп не может быть ограничено половиной года. В течение полугода дефицита сырья не будет, но что будет через полгода?

Цинь Хаодун сказал, – Я решу проблему с Нефритовой бандой через полгода, и тогда не будет никаких проблем с необработанным камнем.

Лин Пинчао сказал, – Я не согласен. Цинь Хаодун - всего лишь врач. Мы не можем поставить на кон судьбу всей компании, только потому, что он что-то пообещал. Поэтому я всё ещё настаиваю на начале голосования по замене президента. Только заменив нынешнего президента Лин-Групп, мы сможем получить возможность вести переговоры с Нефритовой бандой.

Чжао Чжунчэнь и Лин Чжигао также сказали, – Мы тоже предлагаем начать голосование по замене президента.

Хотя сегодняшняя встреча вышла из-под их контроля, они никак не могли успокоиться, пока не начали бы голосование.

– Ну, раз вы настаиваете, давайте проголосуем. Лин Момо посмотрела на директоров и основных акционеров и сказала, – Спасибо за вашу поддержку. Хотя Лин-Групп столкнулась с большим испытанием, пожалуйста, поверьте мне, если вы даете мне время, проблема Нефритовой банды будет решена.

Цинь Хаодун добавил, – Я знаю, что вы не знакомы со мной, но моя преданность так же надёжна, как и мои медицинские навыки. Я надеюсь, что вы можете продолжать верить в президента Лин Момо.

Когда он говорил, то тихо использовал заклинание разума. Независимо от того, что только что произошло, большинство директоров и крупных акционеров поддержат Лин Момо, но он должен был предотвратить любой несчастный случай, ведь возможно, Лин Пинчао предпримет ещё что-то.

Конечно, его колдовство ума не охватывало Чжао Чжунчэня и Лин Чжигао с сыном, иначе такая поддержка вызвала бы подозрения других людей.

Лин Пинчао смотрел на Цинь Хаодуна. Если бы не это белое личико, он никогда не был бы так пассивен сегодня. Он сказал, – Хорошо, давайте начнём голосование.

Конференц-зал Лин-Групп был очень современным. Перед каждым участником был пульт избирателя. После объявления о начале голосования, директора и основные акционеры все взяли пульты и начали голосование. Как только оно закончится, результаты будут отражены на большом экране.

Три минуты спустя, когда голосование завершилось, Лин Пинчао посмотрел на результаты на большом экране, и в его глазах мелькнула обида и разочарование. 90% проголосовали за то, чтобы Лин Момо продолжала быть президентом.

Фыркнув, он встал и вышел из конференц-зала. Сегодня всё было напрасно. Когда он ушёл, Чжао Чжунчэнь и Чжао Хунмао не осмелились остаться, чтобы пересекаться с Цинь Хаодуном, поэтому они также покинули конференц-зал.

Как только они ушли, другие директора немедленно собрались вокруг Цинь Хаодуна и закричали, – Когда доктор Цинь вылечит нас?

– Спасибо за вашу поддержку, – Цинь Хаодун поклонился директорам и акционерам, а затем сказал, – Пожалуйста, сначала подождите меня в лазарете. Я поговорю с президентом, а потом немедленно отправлюсь к вам.

Когда Цинь Хаодун согласился немедленно встретиться со всеми, и они радостно покинули зал заседаний и отправились в лазарет, чтобы подождать в очереди.

Цинь Хаодун и Лин Момо вернулись в кабинет президента. Закрыв дверь, Лин Момо спросила, – Что ты думаете о сегодняшней встрече?

– Твой второй дядя и Лин Пинчао хотят украсть твою должность президента. Нет никаких сомнений, что Чжао Чжунчэнь на их стороне.

– Я это понимаю. Раньше они были в одной лодке, но на этот раз Нефритовая банда позволила им воспользоваться этой возможностью, – Лин Момо пробормотала это и сказала, – Больше всего меня поразило то, почему Нефритовая банда внезапно отрезала наши поставки? Каждый год необработанный нефритовый камень, купленный у Нефритовой банды, составлял миллиарды юаней, и их потеря не мала, когда это они вдруг перестали поставлять его нам.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 129. Заставить его облизывать пальцы**

Глава 129. Заставить его облизывать пальцы

Цинь Хаодун сказал, – Я предчувствую, что Нефритовой банде нелегко будет сбить нас с толку. Хотя они так сильно ненавидят меня, они никогда не возненавидят деньги. Как ты сказала, Нефритовая банда очень важна для Лин-Групп, но Лин-Групп также является крупным клиентом Нефритовой банды.

– Чжоу Тяньху никогда не был импульсивным человеком. Обычно он не принимал таких поспешных решений.

Лин Момо кивнула, она была полностью согласна с Цинь Хаодуном. Она сказала, – Но теперь это произошло. Нефритовая банда действительно прекратила сотрудничество с Лин-Групп. Чжао Чжунчэнь не посмел бы лгать о таком важном деле.

– Я думаю, что в Лин-Групп есть предатели. Должно быть, они тайно договорились с Нефритовой бандой, чтобы свергнуть тебя с поста президента.

Лин Момо была удивлена и воскликнула, – Ты имеешь в виду, что мой второй дядя и другие находятся в сговоре с Нефритовой бандой? Я не думаю, что это возможно.

– Нет ничего невозможного. В глазах некоторых людей, только деньги и ради прибыли, они могут делать всё, что угодно. Более того, они были очень недовольны твоим положением на посту президента.

– Всё-таки люди, которые вступили в сговор с Нефритовой бандой, могут быть семьей твоего второго дяди или отцом и сыном Чжао Чжунчэня. В конце концов, ты лишила Чжао Хунмао должности вице-президента, и это не удивительно, что они мстят тебе.

Цинь Хаодун похлопал её по плечу и утешил, сказав, – Не думай так много об этом. Это всего лишь предположение. Может быть, это просто совпадение, но надо провести какую-то подготовительную работу.

После этого он крикнул, – Цяньцянь, выйди на минутку.

– Да, босс!

В комнате появилась тёмная тень. Это была Яо Цяньцянь, которую Цинь Хаодун послал защищать Линь Момо.

– В будущем задача дневной охраны будет возложена на Божественных наёмников. Ты несёшь ответственность за наблюдение за Лин Пинчао. Если у него будут какие-то отклонения, немедленно дай мне знать.

– Да, сэр, я сейчас же начну.

Затем Яо Цяньцянь снова исчезла из комнаты, и стало ясно, что навыки маскировки, которым она научилась у сумасшедшего предсказателя, были действительно великолепны.

Глядя на Цинь Хаодуна, который всё устроил для неё, Лин Момо испытывала огромное чувство счастья. Без этого человека она действительно не знала, как противостоять агрессивным акционерам и как бороться со злобным Чжао Чжунчэнем и отцом, и сыном Лин Чжигао.

На протяжении многих лет она справлялась со всем сама. Сейчас она чувствовала себя уставшей, как физически, так и морально. Она невольно бросилась в объятия Цинь Хаодуна и прижалась щекой к его груди.

– Спасибо, Хаодун!

Прошептала Лин Момо на ухо Цинь Хаодуну.

– Не нужно меня благодарить. Ты моя женщина, мать Тан-Тан, я должен защищать тебя.

В этот момент для сердца Лин Момо не было более безопасного места в мире, чем грудь Цинь Хаодуна.

Через некоторое время она подняла голову и поцеловала в щёку Цинь Хаодуна, – Хаодун, ты уверен, что эти нефритовые камни смогут прослужить нам шесть месяцев?

– Конечно, мои необработанные камни драгоценные, в каждом из них есть нефриты разных уровней. Очень скромно говорить, что они прослужат нам только полгода, если сравнивать с трёхмесячной инвентаризацией Лин-Групп, даже поддержка в течение года не должна быть проблемой.

– Это хорошо. Иначе, если необработанный драгоценный камень не лежал на складе, это был бы сокрушительным удар по нашей компании.

Лин Момо вздохнула с облегчением и была рада, что Цинь Хаодун хранил так много необработанных нефритовых камней. Иначе проблема не разрешилась бы.

Цинь Хаодун посмотрел на неё и сказал с улыбкой, – Но президент Лин, эти необработанные нефритовые камни - приданое моей дочери. Я могу поставить их Лин-Групп, но только без убытков.

Лин Момо была очень рада предложению Цинь Хаодуна, она рассмеялась и сказала, –Разве ты не сказал, что хочешь помочь мне? Почему ты всё ещё хочешь денег?

– Я могу помочь тебе. Теперь у вас с мистером Лин только 10% акций. Если я соберу меньше денег, Лин Чжигао и Чжао Чжунчэнь, воспользуются этим. Я не могу пойти на убыточную сделку.

– Я тебя понимаю, – Лин Момо взяла Цинь Хаодуна за руку и сказала, – Будь уверен, эти камни полностью будут выкуплены по рыночным ценам, на меньшее я не соглашусь. Кроме того, в этом случае для группы очень важно иметь возможность получить необработанный камень, чтобы не подвергаться шантажу.

– Но что, если у нас закончатся эти необработанные нефритовые камни? Нефритовая компания не может обойтись без Нефритовой банды Мьянмы в итоге.

Цинь Хаодун уверенно сказал, – Причина, по которой я сказал полгода, заключается в том, что вся эта закулисная мафия не найдена. Я поеду в Бирму, и найду этого парня. Это же просто маленькая Нефритовая банда, я могу заставить Чжоу Тяньху встать на колени и лизать твои пальцы, без особых усилий.

Лин Момо подняла руку и ударила Цинь Хаодун в грудь. Она сказала тонким голосом, – Отвратительно, я не позволю ему лизать мои пальцы.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Да, ты права. Я заставлю его лизать пальцы Дамао и Эрмао.

– Где Дамао и Эрмао? Я хочу поиграть с ними.

Затем дверь открылась, и вошёл Биру с малышкой.

– Папа, где Дамао и Эрмао? – спросила малышка, когда огляделась вокруг.

Цинь Хаодун сказал, – Дамао и Эрмао дома. Ты не можешь играть с ними, пока не вернёшься домой вечером.

Линь Момо сказала Цинь Хаодуну, – Оставь Тан-Тан мне. Эти люди всё ещё ждут тебя в лазарете. Сегодня твои медицинские навыки очень помогли.

– Ну что ж, сначала я всех осмотрю, – Цинь Хаодун помахал малышке рукой и пошёл в лазарет.

В данный момент Чжан Чжицзе, врач здравоохранения, был так занят, что вспотел. Изначально он играл на мобильном телефоне в своем офисе. Неожиданно, один за другим, большие шишки из группы пришли в лазарет, что заставило его сильно занервничать. Он быстро налил воды, взял сигареты и стал осторожно ждать.

Эти люди являются либо директорами группы, либо основными акционерами компании. Он не мог позволить, чтобы его кто-то застукал. К счастью, эти люди пришли, чтобы дождаться Цинь Хаодуна и не беспокоили его.

Пока Чжан Чжицзе нервничал, дверь вдруг открылась, и вошёл Цинь Хаодун.

Зайдя в комнату, он невольно нахмурился, увидев всё помещение целиком. Он махнул рукой и сказал, – Все, выходите и ждите в очереди, я буду осматривать вас одного за другим.

Видя, что Цинь Хаодун так свободно говорил с директорами, Чжан Чжицзе вздрогнул и прошептал ему на ухо, – Брат, это не обычные пациенты. Все они являются директорами или основными акционерами группы. Не обижай их.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Всё в порядке! Не волнуйся! Это просто пациенты, которые приходят к врачу. Ничего страшного.

– Ты не понимаешь, брат... – Чжан Чжицзе хотел сказать что-то ещё. Однако эти обычно высокомерные директора не выказывали никакого недовольства. Они послушно вышли из комнаты и добровольно выстроились у двери.

Чжан Чжицзе от удивления открыл рот и долго не мог его закрыть. Он не понимал, почему эти люди были так послушны с Цинь Хаодуном.

Конечно, он не знал, что думали директора. Как раз на заседании совета директоров Цинь Хаодун избил Чжао Чжунчэня и его сына, крупного акционера, как собак. Они не осмеливались создавать здесь проблемы.

Вскоре акционер в очках первым подошёл к Цинь Хаодуну и почтительно сказал, – Доктор Цинь, меня зовут Ван Ган, пожалуйста, помогите мне.

Цинь Хаодун кивнул и усадил его за стол. Потом он стал щупать пульс.

Когда пульс был проверен, Ван Ган осторожно спросил, – Доктор Цинь, как моя ситуация? В последнее время я всегда чувствую усталость и головокружение. Моя сила растаяла.

– Вам уже за 50? – спросил Цинь Хаодун.

– 55, – ответил Ван Ган.

– В этом возрасте вы принимаете Виагру каждый день. Разве вы не ищете смерти? В скором времени ваши почки будут некротизированы, и тогда не только будет уставать тело, и кружиться голова.

Ван Ган был потрясён, он сказал смущенно, – Доктор Цинь, я знаю, что вы всё сказали правильно, но я только что женился на модели, ей 20 лет. Если я не буду принимать лекарства, я боюсь, что она изменит мне.

Акционер по имени Ван Ган был честным человеком. Он сказал всё без утайки. Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Люди среднего возраста богаты и успешны. Это нормально - удовлетворять потребности своих женщин, но имейте меру во всём, иначе растеряете всю свою жизнь.

– Доктор Цинь, вы божественный доктор. Можете ли вы помочь мне найти другие способы? Пока вы делаете меня здоровым, вы можете просить у меня столько, сколько захотите, – сказал Ван Ган с умоляющим видом. Для успешного человека его возраста деньги - это просто куча цифр, гораздо менее важных, чем здоровье.

– Ложитесь, я помогу вам с этим, вы будете в норме хотя бы на короткое время.

Цинь Хаодун сказал Ван Гану прилечь. Затем он достал серебряную иглу и помог ему восполнить недостаток энергии Ян в почках иглоукалыванием.

Через пять минут он достал серебряную иглу и сказал, – Вставайте, всё в порядке.

Ван Ган чувствовал себя всё более и более энергичным, когда получил иглоукалывание. Всё его тело было полно сил, как будто он мог убить корову одним ударом.

Он вскочил с постели и сразу же почувствовал, что вернулся в свою молодость, его тело уже давно не чувствовало себя так комфортно.

– Доктор Цинь, вы великий врач! Я побывал во многих больницах без каких-либо улучшений. Я не ожидал, что вы избавитесь от моей болезни с помощью нескольких иголок.

– У меня здесь есть пилюля, улучшающая физическую форму, вы можете вернуться, чтобы съесть её, это может гарантировать, что вы будете сильны в этом плане в течение года, по крайней мере, но самое большее это один раз в день, и Виагра не должна быть съедена снова.

Затем Цинь Хаодун вручил Ван Гану маленькую чёрную таблетку. Он сделал маленькую укрепляющую таблетку в прошлый раз. Хотя её эффективность была меньше, чем 1% от настоящей маленькой укрепляющей таблетки, этого было достаточно для обычных людей.

Когда он услышал слова Цинь Хаодуна, что сможет делать это один раз в день, Ван Ган был вне себя от радости. В его нынешнем состоянии здоровья ему приходилось полагаться на приём лекарств хотя бы раз в 10 дней, иначе он не выдержал бы.

– Доктор Цинь, спасибо! Огромное спасибо. На этой карте миллион юаней, а пароль - 888,888. Пожалуйста, примите её.

Ван Ган сунул свою банковскую карточку Цинь Хаодуну и поблагодарил его миллион раз. Он не смел обидеть этого великого волшебного доктора. В конце концов, он становился старше и хуже. Цинь Хаодун только что сказал, что улучшающая физическую форму таблетка может гарантировать его физическую силу только в течение одного года, и он должен будет беспокоить его дальше, чтобы вылечить свою болезнь в будущем.

Чжан Чжицзе изначально был сторонним наблюдателем. Когда он увидел, что Цинь Хаодун получает один миллион юаней каждый раз, когда он вылечивает пациента, его рот был так раскрыт, что туда влезла бы лампочка. Неужели он так легко зарабатывал деньги?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 130. Прирождённый гений**

Глава 130. Прирождённый гений

Вскоре в лазарет вошёл второй акционер.

Богатые люди, как правило, страдали хроническими заболеваниями и из здоровье было довольно слабым. Это были проблемы, с которыми западная медицина не могла справиться. Иначе они бы давно уже вылечились.

И эти болезни легко поддавались лечению для Цинь Хаодуна. После регулировки меридианов с помощью серебряных игл и приёма таблетки улучшающей физическую форму, человек сразу же оживлялся.

Хотя таких пациентов насчитывалось больше 30, Цинь Хаодун заканчивал работу ближе к концу рабочего времени, и к этому моменту на его столе лежали стопки толстых банковских карт.

Вскоре вошёл последний пациент, Чжао Пэн, акционер компании в возрасте 40 лет.

После лечения Чжао Пэн сказал Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, у вас есть таблетки для улучшения физического состояния? Мой отец стар, и я хочу купить их для него.

Кольцо хранения Цинь Хаодуна содержало, по крайней мере, 100 таких низкоуровневых таблеток. Он небрежно вынул одну из них, протянул Чжао Пэну и сказал, – Я не ожидал, что вы будете таким обеспокоенным сыном, возьмите её.

– Спасибо, доктор Цинь. На этой карте миллион юаней. Пожалуйста, примите их.

Чжао Пэн положил банковскую карточку на стол Цинь Хаодуна и вышел из лазарета с двумя таблетками.

На завистливых глазах Чжан Чжицзе Цинь Хаодун положил в карман стопку банковских карточек со стола, затем вернулся в кабинет президента и забрал малышку домой вместе с Лин Момо.

С другой стороны здания Чжао Пэн вернулся в свой кабинет, достал одну из двух таблеток, улучшающих физическую форму, и положил её в рот. Несмотря на то, что это была пилюля низкого уровня, метод очистки Цинь Хаодуна был настолько особенным, что извлекал всю сущность лекарства напрямую, поэтому таблетка моментально таяла, попав в рот.

Вскоре Чжао Пэн почувствовал, что его измученное тело наполнилось силой. Всё его тело, казалось, помолодело на 10 лет, и даже его маленький приятель снова почувствовал прилив энергии.

– Хорошая таблетка. Это действительно хорошая таблетка!

Чжао Пэн с довольным лицом отнёс оставшуюся таблетку для улучшения физического состояния в соседнюю комнату.

Внутри комнаты взад и вперёд расхаживал Чжао Чжунчэнь. Когда он увидел Чжао Пэна, то сразу же с надеждой спросил, – Как дела? Цинь Хаодун дал тебе какое-нибудь лекарство?

– Второй дядя, да, дал.

Чжао Пэн протянул таблетку Чжао Чжунчэню, – Второй дядя, я взял всего две таблетки. Я взял одну, чтобы протестировать на себе. А это для тебя.

– Ну что, она подействовала?

Спросил Чжао Чжунчэнь.

– Второй дядя, этот молодой бледный парень действительно способный, я никогда не видел такого хорошего врача, все люди до меня говорят, что он хорош, я испытал это на себе, потребовалось всего несколько минут, чтобы вылечить мой шейный спондилёз.

– Я не это у тебя спрашивал. Я имею в виду, эффективна ли таблетка?

Хотя Чжао Чжунчэню было за 60 лет, он был абсолютным Дон Жуаном. Больше всего его беспокоил афродизиакальный эффект.

– О! Чжао Пэн сразу же понял это и сказал, – Всё хорошо. Я только что её съел. Хотя у меня ещё не было секса, я чувствую что-то. И всё очень хорошо.

– Это хорошо! Это хорошо!

Чжао Чжунчэнь торопливо взял таблетку в руку. Через несколько минут он уже был в отличном настроении. Он поспешно покинул офис и помчался в дом своей возлюбленной. Казалось, он жаждал возродить свой сильный дух.

На следующее утро Цинь Хаодун как раз собирался отвести малышку в школу вместе с Лин Момо, но ему позвонила Налань Ушуан.

– Хаодун, ты вернулся из своего родного города? – спросила она.

– Да, я вернулся. В чём дело?

Налань Ушуан сказала, – Приходи в охранную компанию. Почти 100 раненых ветеранов ждут твоего лечения.

Цинь Хаодун был потрясён, он удивлённо спросил, – Что? Почему так много? Разве я не говорил, что у нас и так достаточно народу и нам больше не нужно набирать людей?

Рынок ценных бумаг в Цзяннаня был не так уж велик. Охранное предприятие "Папы" было переполнено почти 100 охранниками. Цинь Хаодун уже сказал Налань Ушуан, что больше нет необходимости набирать кого-то.

Налань Ушуан беспомощно сказала, – Я знаю, что наша компания переполнена. Этих людей я не брала.

– Как это случилось? – растерянно спросил Цинь Хаодун.

– Все сотрудники охранного предприятия - ветераны. У всех нас есть знакомые хорошие парни в армии. Как мы могли не рассказать нашим товарищам по оружию, что встретили такого божественного доктора, как ты? Поэтому, эти люди приехали сюда, услышав такие новости, и большинство из них проехали тысячи миль со всего Хуася.

– А... – Цинь Хаодун на мгновение запутался, а затем сказал, – Ну, людей нельзя прогонять, раз они пришли. Независимо от того, завербует их нашу служба безопасности или нет, они должны быть вылечены в первую очередь.

Цинь Хаодун повесил трубку и поехал прямо в «Папу охранной компании».

Когда он вошёл, то увидел почти 100 человек, стоящих на тренировочной площадке, некоторые стояли с тростями, некоторые были в инвалидных колясках и даже на носилках. Эти люди были от Чжана Теню, который был в спецназе Хуася и ушёл в отставку из-за травм.

Увидев входящего в дверь Цинь Хаодуна, Чжан Теню встал и подошёл к нему. – Босс, это Ся Дунлян, мой товарищ по оружию в армии. Он повредил ноги, когда защищал меня. Если ты сможешь залечить его раны, я хотел бы всю жизнь работать в охранной фирме, чтобы отплатить тебе, и не брать ни цента.

– Да, босс, он также мой лучший товарищ по оружию, и если вы можете вылечить его, моя жизнь будет посвящена охранной компании...

– Босс, если вы вылечите моих товарищей по оружию, вы можете забрать мою жизнь...

Сотрудники охранной компании быстро собрались вокруг Цинь Хаодуна, ожидая, что он будет лечить их товарищей по оружию.

Цинь Хаодун взглянул на этих людей и почувствовал сильную сплочённость между воинами. Он был очень тронут.

Он сказал, – Ребята, вы все были героями, которые пострадали и истекали кровью за нашу страну. У меня нет никаких требований к вам. Я сделаю всё возможное, чтобы вылечить вас всех.

Затем он попросил Чжан Тянью организовать этих людей для получения лечения по порядку. Он нашёл свободную комнату на первом этаже для лечения и начал помогать им, одному за другим.

Хотя медицинские навыки Цинь Хаодуна были обширными, всё его тело болело от напряженного дня. К счастью, вечером почти все эти люди были пролечены.

Он встал, чтобы потянуться и пошевелить затёкшими конечностями. Затем он крикнул за дверь, – Кто-нибудь ещё хочет меня видеть?

– Я хочу!

Пошутив Ма Вэньчжо и Налань Ушуан вошли. Цинь Хаодун вспомнил, что, когда он был в уезде Уфэн, он сказал Ма Вэньчжо прийти к нему сегодня.

– Хаодун, он сказал, что был твоим одноклассником, – сказала Налань Ушуан.

Ма Вэньчжо хлопнул Цинь Хаодуна кулаком по плечу, – Эй, парень, я думал, ты меня обманул. А у вас действительно целая индустрия.

Цинь Хаодун в ответ похлопал Ма Вэньчжо по плечу, а затем обратился к Налань Ушуан, – Позволь вас познакомить. Это мой лучший друг, мой младший школьный товарищ Ма Вэньчжо. Это Налань Ушуан, менеджер и председатель «Папы охранной компании».

Познакомившись с Налань Ушуан, Ма Вэньчжо сказал Цинь Хаодуну, – Ты так хорош. Как получилось, что ты сейчас окружён такими красивыми женщинами?

Затем он обратился к Налань Ушуан, – Красавица, у тебя есть парень? Я теперь один.

Налань Ушуан многозначительно посмотрела на Цинь Хаодуна и сказала, – Ты должен спросить его, есть ли у меня парень!

Ма Вэньчжо тут же спросил, – Красотка, ты хорошо видишь? Я, очевидно, красивее Цинь Хаодуна. Когда я учился в школе, люди называли меня красавчиком Ма.

Налань Ушуан бесподобно улыбнулась и сказала, – Вы двое похожи, но ни один из вас не серьёзен. Неудивительно, что у вас такие хорошие отношения.

– У нас хорошие отношения, потому что я внёс в это большой вклад. Когда он учился в школе, то часто провоцировал других девочек. В результате его избили мальчики всей школы. Если бы я не защитил его, он был бы изуродован. В то время, пока его били, он использовал меня как мясной щит. Если бы я не был сильнее, меня бы покалечили.

Ма Вэньчжо снова посмотрел на Цинь Хаодуна и с любопытством спросил, – Кстати, в то время тебя били другие, и ты не был таким свирепым, как сейчас. На днях ты спешил к судье Чжао. У меня не было времени спросить тебя, как ты победил этого большого негра? Ты тайно практиковал книгу сокровищ в последние годы?

На вечеринке в тот день Цинь Хаодун победил большого негра Кафу одним махом. Ма Вэньчжо был ошеломлён и завидовал. Он хотел спросить Цинь Хаодуна, где он научился этому умению, но тут пришёл окружной судья Чжао Ян, и у него не было времени поинтересоваться.

Цинь Хаодун сказал, – Ты прав. Я учился у своего учителя все эти годы. Если ты хочешь учиться, я могу научить тебя.

Конечно, он не стал бы раскрывать секрет своего перевоплощения. Он выдумал учителя только в качестве оправдания.

Ма Вэньчжо сразу же ответил, – Конечно, я хочу учиться. Меня избивали все эти годы. Мне нужно научиться некоторым навыкам, чтобы сохранить свою красоту в будущем.

– Пойдём, я сначала пощупаю твой пульс и посмотрю, годишься ли ты для боевых искусств, – Цинь Хаодун попросил Ма Вэньчжо сесть перед выставочным стендом.

– Тебе нужно пощупать мой пульс? Я абсолютный естественный гений боевых искусств, пока я буду учиться в течение нескольких лет, я стану первым мастером в мире...

Ма Вэньчжо сидел перед Цинь Хаодуном и протягивал правую руку, разговаривая и смеясь.

Цинь Хаодун положил руку на пульс Ма Вэньчжо. Сначала он улыбался, но вскоре улыбка исчезла, и тогда он был потрясён.

– Чувак, что с тобой? Ты же не хочешь сказать, что я беременный? – увидев выражение лица Цинь Хаодуна, Ма Вэньчжо сразу же занервничал.

В это время в сердце Цинь Хаодуна нахлынула огромная волна. Он вовсе не собирался болтать с Ма Вэньчжо. Он никогда не думал, что его добрый брат был прирождённым гением. Тех, кто обладал такими способностями, называли гениями в мире культивирования.

Меридианы обычных людей были закрыты, только через приобретенную практику они могли открыться. Но меридианы всего тела практикующего были открыты, чтобы построить фундамент для будущей практики.

И 90% практикующих не могли завершить этот шаг в своей жизни, а врожденный гений пропускал этот шаг. После того, как такие люди рождались, меридианы всего их тела были соединены, и ширина, и прочность их были намного выше, чем у обычных людей.

Как только такие люди начинают практиковать, скорость становилась в 100 раз выше, чем у обычных людей. Поэтому весь мир называл эту Конституцию гениальной. Мало кто обладал такой Конституцией. После 500 лет скитаний по Миру культивации, он видел, что только императрица Сюаньтянь была таким гением.

Согласно записям древних книг, было много видов гениев. Было неясно, к какому из них принадлежал Ма Вэньчжо, просто пощупав пульс. Думая об этом, Цинь Хаодун протянул руку и коснулся тела Ма Вэньчжо. Он хотел определить, каким гением был его добрый брат.

Ма Вэньчжо был шокирован странным поведением Цинь Хаодун и поспешно воскликнул, – Чувак, что такое. У тебя всё то же самое, что и у меня. Что ты там возишься?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 131. Голый брат Ма**

Глава 131. Голый брат Ма

Хотя Ма Вэньчжо сопротивлялся, он не был соперником Цинь Хаодуну. Тот, всё равно ощупал его.

– И вообще. Вот так я и потерял девственность, – очень печально воскликнул Ма Вэньчжо. Оглянувшись, он растерянно крикнул Налань Ушуан, – Красавица, я невиновен. Не пойми меня неправильно. У меня нет абсолютно никаких грязных отношений с этим парнем. Мне нравятся только женщины, но не мужчины.

Налань Ушуан посмотрела на двух мужчин и рассмеялась, но она не знала, что собирается делать Цинь Хаодун.

Цинь Хаодун быстро отпустил Ма Вэньчжо, но его взгляд всё не отрывался от него.

Гений Кулинь! Ма Вэньчжуо очень повезло, он не только обладал гениальностью, которую редко можно было увидеть даже раз за тысячу лет, но и был гением Кулинь, занимавшей восьмое место в легендарной десятке гениев.

Не стоит недооценивать гения Кулинь только потому, что он занимал восьмое место, потому что десять лучших гениев были легендарными. Каждый гений, доведенный до крайнего уровня, мог захватить тысячи войск.

Ма Вэньчжо, казалось, боялся Цинь Хаодуна. Он отпрянул назад и закричал, – Не смотри на меня так. Говорю тебе, мы можем быть только братьями. Абсолютно невозможно иметь со мной отношения!

– Ты думаешь, я влюбился в тебя? – Цинь Хаодун медленно оправился от шока. Ма Вэньчжо имел гениальность Кулинь. Он был только рад за своего доброго брата, без всякой ревности.

– Тогда что ты только что делал? – спросил Ма Вэньчжо.

– Я просто проверял твою конституцию. Я не ожидал, что тебе так повезёт быть гением Кулинь.

– Что, гением Кулинь? Это хорошо?

Ма Вэньчжо был просто обычным парнем. Он ничего не знал о том, что такое гениальность Кулинь, но было здорово услышать это название.

Цинь Хаодун сказал, – Это довольно круто.

– Неужели? – Ма Вэньчжуо сначала удивился, а потом громко рассмеялся. Он похлопал Цинь Хаодуна по плечу и сказал, – Я же только что сказал, что я гений боевых искусств. В будущем ты можешь приходить ко мне за чем угодно. Я помогу тебе.

– Ну, не надо гордиться. Сначала я помогу тебе активировать твою конституцию. Иначе ты вообще не сможешь использовать силу Кулинь. Тогда всё будет бесполезно, кроме как в борьбе.

– Ладно, ладно, что мы можем сделать, чтобы активировать мою конституцию? – нетерпеливо спросил Ма Вэньчжо.

Этот парень вырос на фильмах про фехтовальщиков. Теперь он слышал, что сам может стать мастером. Волнение в его сердце не могло затихнуть.

– Раздевайся и жди на кровати, – Цинь Хаодун обернулся и сказал Налань Ушуан, –Выходи и жди меня. Не позволяй никому беспокоить нас.

Налань Ушуан, как воин, знала, насколько важно то, что собирался сделать Цинь Хаодун. Она молча направилась прямо к двери. Затем она позвонила Чжан Теню и других, чтобы договориться о десяти охранниках, чтобы следить за дверью.

Цинь Хаодун закрыл дверь, и Ма Вэньчжо снял куртку и брюки, оставив только нижнее бельё.

– Сними и нижнее бельё тоже, – сказал Цинь Хаодун.

– Моё нижнее белье тоже? Ты хочешь воспользоваться мной, да ? – Ма Вэньчжо нервно смотрел на Цинь Хаодуна.

– Прекрати нести чушь. Даже если я гей, ты не достоин меня.

Сказал Цинь Хаодун, доставая мешочек с иглами.

Глядя на плотные серебряные иглы в мешке для игл, Ма Вэньчжо спросил, – Ты используешь иглы, чтобы проколоть меня, и активировать мою конституцию?

– Конечно, и многое другое.

Хотя Ма Вэньчжо боялся, из-за своего желания стать мастером и своего доверия к Цинь Хаодуну он снял нижнее белье и лёг на постель.

Активировать особую конституцию гения Кулинь было совсем непросто. Цинь Хаодун также случайно получил древнюю книгу, когда он был в мире культивирования, в которой был записан набор метода иглы дракона, который мог активировать гениальность. Однако в прошлом было очень трудно встретиться с гением, и сегодня он впервые использовал его.

Когда оба были готовы, Цинь Хаодун глубоко вздохнул, достал серебряную иглу и медленно проник в Даньтянь Ма Вэньчжо.

Цинь Хаодуну было немного трудно практиковать метод подъема драконьей иглы в своём культивировании. После того, как он поставил более дюжины серебряных игл подряд, у него на лбу выступил пот.

Ма Вэньчжо казалось, что он воспламеняется от каждой пронзающей серебряной иглы. По мере того как всё больше и больше серебряных игл вонзалось в его тело, он становился всё горячее и горячее.

Он стиснул зубы и терпел обжигающий жар в своем теле, – Хаодун, ты собираешься устроить барбекю? Я сейчас сварюсь!

– Не говори ерунды, просто успокойся, и тебе станет немного лучше.

Хотя Ма Вэньчжо любил спорить с Цинь Хаодуном, он был на 100% уверен в своем брате в этот критический момент. Он тут же закрыл глаза и молча переносил боль в теле.

Наконец, Цинь Хаодун вонзил все 108 серебряных игл в тело Ма Вэньчжо. Когда вошла последняя серебряная игла, он был парализован судорожным вздохом.

В это время Ма Вэньчжо, как жареная креветка, был весь красный. Запах гари от его тела ощущался на расстоянии нескольких метров.

– Чувак, быстро включи кондиционер, или налей мне несколько вёдер воды, или я загорюсь!

Плакал Ма Вэньчжо с болезненным взглядом.

– Нелегко быть мастером. Ещё 10 минут, подожди ещё 10 минут.

Тогда Цинь Хаодун поспешил восстановить свою подлинную Ци. Ведь нынешняя работа только что закончилась наполовину. Он ещё будет направлять Ма Вэньчжо, чтобы завершить строительство фундамента.

– Ну, если я собираюсь сгореть заживо, ты должен выбрать для меня хорошее кладбище.

Ма Вэньчжо действительно был стойким. Его мучило жгучее дыхание в теле. Однако он всё ещё пребывал в шутливом настроении.

Через 10 минут Цинь Хаодун вскочил с пола и как можно быстрее снял с Ма Вэньчжо все серебряные иглы. Затем он сел, скрестив ноги, и положил одну ладонь на заднюю часть пещеры Минмэнь, чтобы ввести зелёное дерево подлинной Ци в свой Даньтянь.

– Пусть твой разум последует за моей подлинной Ци. Не позволяй своему разуму блуждать, или мы потеряем всю нашу предыдущую работу.

Затем из Даньтяня Ма Вэньчжо поднялся пучок зелёного дерева подлинной Ци и медленно побежал по особому маршруту.

В это время он управлял не долголетием Императора Зелёного Леса, а заклинанием Дракона мира культивации, которое было самым высоким уровнем практики, который он знал. Ходили слухи, что Кулинь был потомком Драконов. По этой причине заклинание Дракона должно было подходить для гения Кулинь Ма Вэньчжо.

Факты показывали, что гипотеза Цинь Хаодуна верна. С действием заклинания Дракона, горящее дыхание Ма Вэньчжо в его теле немедленно устремилось к Даньтяну, а затем превратилось в подлинную Ци, которая работала вместе с зелёной древесной подлинной Ци Цинь Хаодуна.

Примерно через полчаса Цинь Хаодун повёл Ма Вэньчжо завершить цикл Великого ритуала. К этому времени его обжигающее дыхание немного успокоилось. В то же время, настоящее дыхание в Даньтяне становилось всё более и более сильным, и всё его тело начало слабо испускать дыхание воина. В это время он завершил первый шаг истинного обучения Ци.

После этого Цинь Хаодун повёл Ма Вэньчжо практиковать два уровня подряд. Когда Ма Вэньчжо полностью адаптировался к линии боевых искусств, он начал испускать свою зелёную древесную подлинную Ци и начал её контролировать.

Ма Вэньчжо начал управлять подлинной Ци в соответствии с заклинанием Дракона уже сам. Каждый раз, когда он заканчивал уровень, нормальное дыхание в его теле усиливалось, а обжигающее дыхание ослабевало.

Когда он прошёл девять уровней, он достиг девятого уровня обучения, и собирался войти в уровень Основания.

Если обычные люди хотели прорваться через это узкое место, им необходимо было приложить огромные усилия, но гений Кулинь родился со всеми связанными меридианами. В момент входа в Основание у него, не было никаких узких мест. Прорваться была также просто, как просто попить воды.

Вскоре Ма Вэньчжо завершил 10-й круг подлинного цикла Ци, и импульс в его теле внезапно увеличился в десять раз, теперь он вошёл в уровень Основания.

В это время его конституция, которая только что была направлена Цинь Хаодуном, развилась, дальше подниматься было некуда.

И всё же этого было достаточно, чтобы Цинь Хаодун позавидовал ему. Как возрождённый, он пока застрял в узком месте и никак не мог прорваться. Кроме того, гений Кулинь обучался в 10 раз быстрее, чем обычные люди.

Цинь Хаодун активировал только 1% конституции Кулинь для Ма Вэньчжо. Если бы он действительно активировал всю конституцию, это было бы против природы.

– Ха-ха-ха, теперь я тоже мастер.

Чувствуя мощную подлинную Ци в своем теле, Ма Вэньчжо был взволнован, как будто собирался взлететь. Он спрыгнул с кровати на землю.

Но раньше он был просто обычным парнем. Пока он не мог контролировать мощную силу в своем теле. Он слишком сильно принуждал себя. Он с грохотом вскочил с земли и ударился головой о крышу.

Раздался грохот от его удара головой, кирпичи и камни полетели вокруг, и вся комната задрожала.

– Боже мой, ты, что собираешься снести дом?

Цинь Хаодун быстро удержал Ма Вэньчжо. Если этот парень сделает такое ещё раз, дом рухнет.

Ма Вэньчжуо не мог скрыть своего волнения. – Ха-ха, теперь я мастер, первый мастер в мире, – взволнованно воскликнул он...

Цинь Хаодун сказал, – Ты далеко не первый в мире. Ты даже не можешь контролировать свою силу.

– Ты что смотришь на меня сверху вниз? Давайте проверим. Я ударю тебя и твои зубы посыпятся, – внезапно наделенный такой мощной силой, Ма Вэньчжо, рвался покрасоваться, – Давай выйдем на улицу и я покажу тебе, как я хорош.

– Подожди минутку, ты...

Прежде чем Цинь Хаодун успел закончить, Ма Вэньчжо прервал его и сказал, – Стой, я не буду ждать. Выходим и соревнуемся прямо сейчас.

После этого он открыл дверь и выбежал на тренировочную площадку.

Когда он прибыл на тренировочную площадку, кроме 10 охранником из «Папы охранной компании», которые охраняли дверь, тренировочная площадка была полна тренеров. В том числе это были и раненые, которых только что были вылечил Цинь Хаодуном, который тоже выбежал на реабилитационную тренировку.

Ма Вэньчжо внезапно выбежал и сразу же стал центром внимания аудитории. Все остановились и тупо уставились на него.

– Ха-ха, они все так на меня смотрят? Знаете ли вы, что я уже лучший в мире?

Ма Вэньчжо гордился тем, что на него смотрит так много людей. Тогда Цинь Хаодун последовал за ним и крикнул ему, – № 1, Ты ещё не оделся.

– Что? – в это время подул холодный ветер, и Ма Вэньчжо почувствовал холод по всему телу. Только тогда он понял, что был обнажен. Он был слишком возбужден, чтобы надеть одежду. Сейчас тренировочная площадка была полна людей, и это смутило его до смерти.

– О боже, я голый перед всеми!

Ма Вэньчжо издал пронзительный крик и бросился в комнату, вызвав много смеха за собой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 132. Все хвалят ваши таблетки**

Глава 132. Все хвалят ваши таблетки

Услышав смех в зале, Налань Ушуан и Ци Ваньэр, как работницы охранного предприятия, где женщин было немного, вышли на улицу.

– Что случилось? Над чем ты смеёшься? – Налань Ушуан спросила Цинь Хаодуна.

– Неважно. Только что лучший в мире воин продемонстрировал нам уникальное умение, – смеялся Цинь Хаодун.

– Кто лучший воин в мире? Где он? – озадаченно спросила Ци Ваньэр.

Цинь Хаодун посмотрел в сторону комнаты и сказал с улыбкой, – Он уже вернулся обратно. Может быть, он просто поранился, когда практиковал свой уникальный навык.

В это время, хотя Ма Вэньчжо оделся, он был смущён, когда услышал разговор между этими людьми. Он не осмеливался появиться снова, пока Цинь Хаодун не пригласил его в столовую на ужин.

Они были заняты с полудня до вечера. Они так и не пообедали. Налань Ушуан и Ци Ваньэр ждали Цинь Хаодуна, и ни один из них так и не поужинал.

В итоге все четверо отправились в столовую. После ужина Налань Ушуан спросила, – Хаодун, как ты собираешься организовывать этих новобранцев?

Цинь Хаодун отложил миску и палочки для еды и на мгновение задумался. Он сказал, – Они вылечились. Разве они не вернутся?

Налань Ушуан покачала головой и сказала, – Я спросила их, они все хотят остаться с тобой. Во-первых, они - хорошие парни, которые хотят отработать всё за твою доброту. Во-вторых, все они обучены для боя. Если они вернутся домой, им негде будет проявить свои таланты. Находясь в охранной компании, они могут показать свои лучшие стороны.

– Более того, зарплата нашей компании самая высокая в сфере безопасности. Если они уйдут отсюда, то не смогут снова найти такую хорошую работу.

Цинь Хаодун нахмурился и сказал, – Но сейчас у нас достаточно квалифицированного персонала. Если мы возьмём этих людей, мы не сможем предоставить им нормальную работу, им придётся просто бездельничать. В конце концов, рынок в городе Цзяннань небольшой, и только несколько богатых людей могут позволить себе телохранителей.

Он действительно оказался перед дилеммой. Это нормально – чтобы люди вернулись обратно. Ведь их вылечили бесплатно. Цинь Хаодун не обязан был устраивать их на работу. Но учитывая, что эти раненые парни были воинами и внесли свой вклад в развитие страны, им было очень тяжело вернуться назад.

Казалось, увидев мысли Цинь Хаодуна, Налань Ушуан сказала, – Хаодун, ты когда-нибудь думал о том, чтобы сделать охранную компанию больше в будущем и развиваться во многих городов?"

– Развиваться во многих городах?

Цинь Хаодун был слегка встревожен. Он действительно не думал об этой проблеме, потому что причина, по которой он создал «Папу охранной компании», была иметь достаточно людей, чтобы защитить малышку и Лин Момо. Его амбиции были в области медицины, спасения людей от болезней и развития традиционной китайской медицины. Он не уделял особого внимания бизнесу.

– Да, если мы сделаем нашу компанию больше и уедем из города Цзяннань, то эти люди смогут работать, – сказала Налань Ушуан, – На самом деле, это вполне осуществимо. В ближайшие дни здесь наверняка будет больше раненых солдат. Нам не нужно будет беспокоиться о персонале.

Цинь Хаодун подумал об этом и сказал, – Это хорошо. У нас может быть филиал в другом городе, чтобы мы могли организовать новобранцев. Но куда лучше всего поехать?

Ма Вэньчжо сказал, – Если мы хотим сделать это, то мы должны поехать в столицу, где для наших братьев будут подходящие условия.

Ци Ваньэр сказала, – ¬Я выросла в столице. Думаю, нам пока не стоит ехать туда, для того чтобы развивать «Папу охранной компании».

– Почему ты так говоришь? – спросил Цинь Хаодун.

– Потому что сейчас ситуация в столице слишком сложная. Все крупные силы контролируются богатыми семьями. Если у нас не будет какой-то поддержки на начальном этапе, то нам будет трудно развиваться. Охранная компания только что была создана, нам не хватает опыта. Будет поспешно, перебираться в столицу.

Цинь Хаодун задумался на мгновение и понял, что мысли Ци Ваньэр были очень разумными. В столице было слишком много больших семей, что не подходило для недавно открывшейся охранной фирмы.

– Ну что ж, давайте откроем филиал «Папу охранной компании» в Шанхае. Шанхай не такой крупный, как столица, но это всё равно большой город. Там есть условия для развития.

Налань Ушуан сказала, – Шанхай правда подходит для нас, но кого мы можем назначить менеджером?

Семья Налань была влиятельной в городе Цзяннань. Большая часть их деятельности находилась здесь. Причина, по которой Налань Ушуан пришла управлять охранной компанией, - это Цинь Хаодун. В противном случае, как могла леди из такой большой семьи, как Налань, приехать сюда, и стать генеральным менеджером? Поэтому, естественно, не хотела идти в филиал в Шанхае.

– Я уже выбрал управляющего, – Цинь Хаодун посмотрел на Ма Вэньчжо и сказал посмеиваясь, –Брат Ма, лучший воин в мире.

Его решение казалось необдуманным, но на самом деле он хорошо всё взвесил. Ма Вэньчжо был его до смерти преданным другом, они доверяли друг другу. В то же время Ма Вэньчжо был очень талантливым шутником. Но в последние годы он просто не находил платформы для реализации. Теперь, когда у него был гениальность Кулинь, не было никаких сомнений в его успехе.

Кроме того, характер Ма Вэньчжо был довольно жёстким и бунтарским. Когда они были молоды, над ними часто издевались, но он никогда не пресмыкался перед другими.

Например, активизация гениальности Кулинь, прошедшая только что, была настоящим чистилищем, но он перенёс эти мучения. Если бы его характер не был волевым, то, наверное, он сдался бы на полпути, но Ма Вэньчжо не сказал ни слова.

Что касается решения Цинь Хаодуна, то Налань Ушуан и Ци Ваньэр, естественно, не имели никаких возражений. Так был назначен начальник отделения «Папы охранной компании» в Шанхае.

Персонал филиала был предварительно запланирован на 100 человек, из тех, кого только что вылечили. В будущем они планировали продолжать расширяться. В конце концов, Шанхай был намного больше города Цзяннань, и его перспективы, естественно, были шире.

Налань Ушуан сказала, – Если у нас есть персонал, следующий шаг-это сбор средств.

Цинь Хаодун спросил, – Скажи, сколько денег нам нужно?

Налань Ушуан задумалась на мгновение и сказала, – Шанхай отличается от города Цзяннань. Стоимость всего необходимого будет выше. Если мы откроем охранное предприятие того же размера, что и компания города Цзяннань, первоначальный бюджет составит около 200 миллионов юаней.

Ма Вэньчжо был потрясён и спросил удивлённо, – 200 миллионов юаней? Это уже слишком. У меня в кармане всего 200 юаней.

Цинь Хаодун тоже слегка нахмурился. Теперь и у него не было столько денег. Изначально, у него были 30 миллионов юаней, с продажи кадила Сюандэ. Но он потратил три или четыре миллиона юаней на поездку в округ Уфэн. Теперь его 20 миллионов юаней, явно не хватало.

Видя, что Цинь Хаодун оказался в затруднительном положении, Налань Ушуан сказала, –Наша компания только что закрылась, и у нас не так много избыточного капитала. Если тебе нужно, я могу попросить денег у дедушки. Я думаю, что попросить 200 миллионов юаней будет нормально.

Ци Ваньэр также добавила, – Я тоже могу вам помочь.

Ма Вэньчжо широко раскрыл рот от удивления. Эти две девушки были не только красивы, но и очень богаты. Это были 200 миллионов юаней, а не 200 юаней.

– Вы уверены, что говорите о 200 миллионах юаней, а не о 200 миллионах рублей, например?

Цинь Хаодун посмотрел на него и сказал, вам не нужно беспокоиться о деньгах. Я разберусь с этим сам.

Ма Вэньчжо сказал, широко раскрыв глаза, – Что ты сможешь с этим поделать? Это 200 миллионов юаней. Даже если ты пойдёшь продавать свои почки, ты не сможешь собрать столько денег. Неважно, сколько у тебя почек.

Цинь Хаодун посмотрел на него и сказал со смешком, – Я найду несколько богатых женщин старше 50 лет и сдам им тебя в аренду. Тогда мы сможем собрать 200 миллионов юаней, и ты уехать в Шанхай.

Ма Вэньчжо воскликнул, – Мы же братья. Не будь таким жестоким. Как можно искать женщин старше 50-и?

– Если ты не хочешь этого делать, у тебя, будет три или четыре дня на отдых и самосовершенствование. И не теряй контроль над своими подчинёнными в это время, – Цинь Хаодун на мгновение замолчал, а затем сказал, – И ещё, ты должен сохранить в тайне гениальность Кулинь. Если ты выдашь тайну, то будешь пойман, как мышь, какой-нибудь страной или схвачены большим человеком, который практикует злую магию, только не вини меня за то, что я не говорил тебе.

Ма Вэньчжо был в шоке. Он хотел показывать свою гениальность Кулинь повсюду. Услышав это, он тут же отбросил эту мысль.

Цинь Хаодун не вернулся вечером на виллу Лин, а остался в охранном предприятии. Он достал лекарственные материалы из кольца для хранения и начал обрабатывать таблетки для Очищения костного мозга. Он хотел использовать их следующие несколько дней, чтобы превратить всех людей под его командованием в воинов.

Если Цинь Хаодун превратит их всех в воинов, опираясь на свои навыки, то в ближайшем будущем они станут силой, которая не уступит ни одной известной секте.

На следующий день рано утром, Цинь Хаодун положил 200 таблеток для Очищения костного мозга в своё кольцо. Он также разобрался с набором заклинаний, которые подходили для практики таких людей, как Чжан Теню. Он назвал их навыки Тяньмэнь.

Затем он передал Налань Ушуан очищающие мозг лекарства и навыки и попросил её передать их сотрудникам охранной компании. Затем он поехал на работу в Лин-Групп.

Войдя в здание компании, Цинь Хаодун направился к лазарету. Как только он подошёл к двери, то увидел, что перед лазаретом его ждёт много людей. Все они были директорами и акционерами, с которыми он вчера имел дело.

Когда они увидели Цинь Хаодуна, все сразу же закричали, – Доктор Цинь здесь, доктор Цинь здесь!

Увидев, что эти люди ждут его, он спросил, – Разве вас вчера не вылечили?

– Нет-нет. Доктор Цинь, мы все сейчас в добром здравии! – это был Ван Ган, которого вчера лечили первым. Он даже поднял руку и дважды сильно ударил себя в грудь, чтобы показать свою силу.

– Тогда что вы здесь делаете? – спросил Цинь Хаодун.

Ван Ган сказал, – Доктор Цинь, ваша улучшающая физическую форму таблетка действительно хорошо работает. Все хвалят ваши таблетки. Мы просто пришли посмотреть, есть ли у вас эти таблетки. Мы хотим купить ещё.

– Да, доктор Цинь, здоровье моего отца не очень хорошее, я хочу купить и ему тоже...

– Доктор Цинь, мой тесть только что женился на второй жене, и я хочу купить ему таблетку...

– Доктор Цинь, у моего сына плохое здоровье с самого детства. Продайте мне ещё одну, нет, Продайте мне 10 таблеток...

– Да, Доктор Цинь, у меня будет ещё один сын, если вы продадите мне 10 таких…

Все люди громко кричали. Они пришли сюда, чтобы попросить лекарства. Некоторые хотели купить их для себя, другие хотели купить их для своих родственников и друзей.

Цинь Хаодун понимал, что ему не хватает денег, а все эти люди были богатыми людьми. Он мог бы продать им таблетки, улучшающие физическую форму.

Но он также понимал, что если таблеток будет много, дорого он их не продаст. Вместо того, чтобы раздать все улучшающие физическую форму таблетки, он просто взял 10,и сказал людям перед ним, – Мне очень жаль, но в моей руке осталось только 10, не больше.

– 10 таблеток. Это слишком мало и совсем не достаточно...

– Доктор Цинь, я пришёл первым. Продайте их мне...

– Как ты можешь их просить, когда вокруг так много людей? Я бы хотел заплатить больше. Продайте их мне...

Видя, что у Цинь Хаодуна в руке мало таблеток, эти люди ссорились друг с другом и чуть ли не дрались.

– Все замолчите и послушайте меня, – Цинь Хаодун поднял руку, давая знак всем замолчать, а затем сказал, – Все здесь, чтобы купить лекарства, и я не могу быть пристрастным. Справедливости ради, я хотел бы продать эти таблетки на аукционе. Тот, кто предложит самую высокую цену и получит таблетки. Как насчёт аукциона прямо здесь? Это будет справедливо. У вас есть какие-нибудь возражения?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 133. У нас ещё нет свидетельства о браке**

Глава 133. У нас ещё нет свидетельства о браке

Эти люди были богаты и часто посещали различные аукционы. Они были знакомы с формой аукциона и не имели никаких возражений.

Цинь Хаодун сказал, – Ну, теперь я собираюсь продать первую таблетку, начнём со 100 000 юаней. Ваша ставка не должна повышаться менее, чем на 100 000 юаней каждый раз. А теперь давайте начнём.

– Я заплачу 500 тысяч... – говорил недавний акционер.

Вчера он принял таблетку, улучшающую физическую форму. Сегодня утром он с удивлением обнаружил, что на голове у него растут слои волосы. Хотя они были ещё очень короткими, это всё же давало ему надежду.

Люди обычно ценят то, чего им не хватало. Теперь ему не терпелось иметь тёмные и пышные волосы, так что он должен был получить эту улучшающую физическую форму таблетку.

Но, видимо, эта цена не испугала других акционеров, – Я плачу 800 000... – тут же кто-то обновил цену.

– Я заплачу 1 миллион…

– 1,2 миллиона...

– 1,5 миллиона...

– Я заплачу 2 миллиона...

После этой ставки никто больше не поднимал цену. В итоге, сделка состоялась на 2 миллионах юаней.

Цинь Хаодун достал из своего кабинета тазик. Попросив несколько раз подтвердить, что никто больше не будет повышать цену, он похлопал по тазу и объявил, – Первая таблетка принадлежит этому джентльмену!

Цена первой таблетки поднялась до предела, и, в конце концов, установилась на уровне 2 миллионов юаней. Покупателем был лысый акционер. Он радостно заполнил чек на 2 миллиона, протянул его Цинь Хаодуну и положил таблетку в карман.

Чжан Чжицзе помогал Цинь Хаодуну. Когда он увидел, что таблетка продана за 2 миллиона юаней, его глаза чуть не выскочили из орбит от удивления.

Он не знал всей ценности этой улучшающей физическую форму таблетки. Это лекарство самого низкого уровня, доставленное из Императорского Зелёного Леса, было бесценна.

В конце первого аукциона другие акционеры не переживали. Ведь это была только первая из 10 таблеток. Их осталось девять. Возможно, следующая цена аукциона будет ниже.

На самом деле, на таком аукционе цена могла только повышаться и повышаться. Вторая таблетка вскоре была продана за 2,8 миллиона юаней.

Аукцион протекал бурно. На другом этаже здания Чжао Чжунчэнь взволнованно подошёл к кабинету Лин Чжигао.

Лин Чжигао только что попросил свою секретаршу приготовить чашку чая, когда увидел, что Чжао Чжунчэнь толкает дверь и входит со счастливым лицом. Он не мог не спросить, – Чжао, почему ты так счастлив? Случилось что-то хорошее?

– Ну конечно! – Чжао Чжунчэнь был здесь частым гостем. Он махнул рукой, чтобы женщина-секретарь ушла, и прошептал, – Брат, ты знаешь, сколько раз у меня было вчера вечером?

– Что ты имеешь в виду? Что было много раз? – Лин Чжигао не понимал.

– С девушкой из колледжа, которую я только что нашёл! – взволнованно сказал Чжао Чжунчэнь.

– Чжао, ты о чём? Хорошо, если мы может хотя бы один раз в нашем возрасте, и это ещё зависит от эффекта таблеток.

– Брат, ты ошибаешься. Вчера вечером у меня было три раза, и я не принимал никаких лекарств.

Говорил Чжао Чжунчэнь, выставив три пальца.

Лин Чжигао немного помолчал, а потом сказал, – Чжао, я знаю, кто ты. Зачем мне об этом хвастаться.

– Я не хвастаюсь, я говорю правду, – сказал Чжао Чжунчэнь, – Вчера, когда Цинь Хаодун лечил других, каждый получил таблетку, улучшающую физическую форму. Мой племянник тоже пошёл. Он принёс две и дал мне одну. Угадай, что произошло после еды?

Лин Чжигао нетерпеливо сказал, – Ладно, не заставляй меня гадать, просто скажи мне.

Чжао Чжунчэнь засмеялся и сказал, – Вчера нам повезло, что мы не выкинули Цинь Хаодуна. Его медицинские навыки действительно хорошие. После того, как я съел его таблетку, я почувствовал, что мне 20 лет и я полон сил и духа.

– Особенно когда я сплю с кем-то, я очень бодр. Ты молодая девушка полностью отдалась мне. Это так приятно.

Сказав это, он рассмеялся. Для этих стариков его возраста ничто другое не могло заставить их чувствовать себя лучше, чем это.

– Ты точно не солгал мне? Просто таблетка? – недоверчиво спросил Лин Чжигао.

– Брат, как я могу солгать тебе об этом?

Чтобы доказать, что он не солгал, Чжао Чжунчэнь повернулся и подошёл к большому котлу рядом с ним. Горшок с землей внутри и цветами весил около 30 или 40 килограммов. Он протянул руку и поднял его, а потом осторожно опустил.

Он хлопнул в ладоши, повернулся к Лин Чжигао и сказал, – Моё тело теперь сильное, живот не обвисший, ноги не болят, и я довольно бодр в постели...

– Это правда? – Лин Чжигао вдруг приподнялся с дивана и спросил, – Не мог бы ты дать мне эту так называемую пилюлю для улучшения физического состояния?

– Как я могу получить эту таблетку?

– Вчера мой племянник взял две. Мы съели их, конечно. Если мы хотим ещё, нам нужно найти Цинь Хаодуну.

– Ну, а теперь пойдём.

Лин Чжигао поспешно вышел из кабинета. Прошлой ночью его любовница флиртовала с ним. Однако он не мог удовлетворить свою возлюбленную. Даже обычный афродизиак не сработал. Его женщина осталась неудовлетворённой.

Теперь, услышав слова Чжао Чжунчэня, он торопился получить таблетку.

Чжао Чжунчэнь последовал за Лин Чжигао. Они вместе направились в лазарет. Как только они подошли к двери, то увидели, что здесь собралось много людей. В лазарете царили шум и раздор.

Цинь Хаодун был в хорошем настроении. Он продал девять таблеток, улучшающих физическую форму, и каждая из них была дороже другой. Последнюю из них он продал за очень высокую цену в восемь миллионов юаней.

Он взял в руку последнюю таблетку и громко сказал, – Всё, это последняя таблетка. Вы должны воспользоваться этой возможностью...

Как раз в этот момент кто-то крикнул, – Не торгуйся. Я хочу эту таблетку.

Те акционеры, которые не получили улучшающие физическую форму таблетки, ждали финальных торгов. Услышав, что кто-то кричит так агрессивно, они недовольно оглянулись. Увидев, что это Лин Чжигао, они сразу замолчали. В конце концов, это была компания семьи Лин, а Лин Чжигао был дядей президента и главным акционером компании. Его статус был гораздо более высоким, чем у них.

Цинь Хаодун взглянул на Лин Чжигао, у которого было надменное выражение лица, и усмехнулся. Естественно, он не испытывал симпатии к старику, который только вчера беспокоил его женщину.

Лин Чжигао втиснулся в толпу вместе с Чжао Чжунчэнем и подошёл к Цинь Хаодуну, указывая на таблетку в его руке, и сказал, – Я хочу её.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Если вы хотите таблетку, вы можете на аукционе предложить самую высокую цену.

– Что? Как ты можешь просить меня участвовать в аукционе? Разве ты не знаешь, кто я? – сказал Лин Чжигао, задрав подбородок.

Чжао Чжунчэнь поспешно добавил, – Цинь Хаодун, это директор Лин Чжигао, один из главных акционеров Лин-Групп. Как ты можешь позволить ему участвовать в аукционе?

Цинь Хаодун сказал, – Все люди здесь-директора и акционеры Лин-Групп. Все желающие могут принять участие в аукционе. Почему я должен давать ему такую привилегию?

Лин Чжигао подумал, что Цинь Хаодун, узнав его личность, должен покорно передать ему таблетку. Неожиданно этот молодой человек не воспринял его всерьёз. Он не мог удержаться от гневного вопроса, – Я что такой же как они? Я являюсь членом семьи Лин, и у меня есть 10% доля этой группы.

– 10%, это много! – Цинь Хаодун удивленно вздохнул. Но как только Лин Чжигао выказал такой намёк самодовольство, он продолжил, – Ну и что? Какое это имеет значение для меня, даже если у вас есть 50% акций? Я не безрассудный человек, если вы отдадите 1% от доли; вы немедленно заберете таблетку.

– Доля в 1%?

Лин Чжигао был так поражён, что чуть не подавился собственной слюной. Рыночная стоимость 1% акций Лин-Групп могла составлять сотни миллионов долларов. Это золотая таблетка? Даже золото не такое дорогое.

Как крупный акционер, видя, что Цинь Хаодун не уступает, Лин Чжигао глубоко вздохнул и успокоился, – Не забывай, что я дядя Момо. Ты влюблен в неё? И ты собираешься мне отказать?

Цинь Хаодун усмехнулся про себя. В это время вы вспоминаете, что вы дядя Момо. Почему вы не говорили этого, когда с сыном устроили тайный сговор вчера?

– Ну и что? Я действительно влюбляюсь в Момо, и наши отношения очень стабильны, но у нас ещё нет свидетельства о браке. С юридической точки зрения, между нами нет никаких отношений.

– Ты... – старое лицо Лин Чжигао покраснело, и он сердито сказал, – Цинь Хаодун, так ты намеренно хочешь, чтобы я потерял свое лицо?

Цинь Хаодун по-прежнему смотрел на него с ухмылкой, – Вы-директор группы, а также член семьи Лин, – сказал он небрежно, – Я должен сохранять ваше лицо. Но моя таблетка продаётся. Ваше лицо этого не изменит

Лин Чжигао пришёл в ярость, ткнул пальцем в нос Цинь Хаодуну и закричал, – Парень, ты уволен. Собирай свои вещи и убирайся отсюда.

– Старина, я хочу спросить тебя, как ты можешь меня выгнать? – с улыбкой спросил Цинь Хаодун.

– Я являюсь директором группы, держа в руках 10% акций. Разве я не могу уволить врача?

– Конечно, нет. Директора группы не имеют прямых полномочий по управлению персоналом. Президент может исключить меня, если захочет. Если ты действительно хочешь меня уволить, созывай собрание директоров и пусть все проголосуют и посмотрят, сколько людей проголосует за тебя.

– Ты... – Лин Чжигао был так зол, что не мог говорить. Видя, что другие директора вокруг него нетерпеливо смотрят на таблетку в руке Цинь Хаодуна, он мог догадаться о результате голосования.

В этот момент Чжао Чжунчэнь сказал, – Цинь Хаодун, ты врач компании. Ты должен лечить господина Лин. Почему мы не можем попросить у тебя таблетку?

Лин Чжигао также воскликнул, – Да, поскольку ты все ещё член группы, ты должен служить мне.

Цинь Хаодун сказал, – Я могу служить вам и лечить вас, но я только на лекарства и средства от компании. Вы можете купить все лекарства в лазарете. Но эта улучшающая физическую форму таблетка - моя личная собственность, и я не обязан давать её вам.

– Э... – Чжао Чжунчэнь и Лин Чжигао онемели. Цинь Хаодун был прав. Хотя он был работником компании, он мог отказаться раздавать свои собственные таблетки.

– Ну, это же аукцион. Я не могу её купить. Я могу купить её за 100 000 юаней в лучшем случае. Тогда Лин Чжигао повернул голову к другим акционерам и сказал, – Эта таблетка моя. Вы не должны торговаться со мной.

Другие акционеры смотрели друг на друга. Лин Чжигао обладал большой властью в компании, поэтому, услышав его заявление, они, естественно, не стали торговаться с ним.

Лин Чжигао остался доволен результатом, повернулся к Цинь Хаодуну и сказал, – Хорошо, ты можешь начать аукцион!

Цинь Хаодун слегка улыбнулся. Старик хотел поиграть сам с собой.

Он поднял таблетку в руке и воскликнул, – Последняя таблетка будет продана на аукционе за 10 миллионов юаней. Если ты хочешь её, воспользуйся этой возможностью. Это точка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 134. Моя таблетка, мои правила**

Глава 134. Моя таблетка, мои правила

Лин Чжигао споткнулся и чуть не упал на землю. Он сердито посмотрел на Цинь Хаодуна и воскликнул, – Разве стартовая цена не 100 000 юаней? Как здесь появилось 10 миллионов?

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Это моя таблетка, и я устанавливаю правила. Я могу продать её за столько, за сколько захочу, и это моё последнее слово. Если ты не купишь её, у тебя не будет никаких шансов.

– Ты... – Лин Чжигао дрожал от ярости. Он думал развернуться и уйти. Но ему не хотелось отказываться от маленькой таблетки, лежавшей перед ним. Чжао Чжунчэнь говорил, что она помогла ему сделать это три раза за ночь. Но если бы он потратил 10 миллионов юаней на покупку этой улучшающей таблетки, он бы ничего уже не захотел.

Цинь Хаодун проигнорировал Лин Чжигао, глаза, которого горели от ярости, и сказал другим, – Аукцион уже начался. Если кто-то хочет купить её, вы должны поторопиться. Я остановлю аукцион через минуту. Тогда купить таблетку вы уже не сможете.

Акционер, который ещё не получил таблетку, подошел к Лин Чжигао и сказал шёпотом, – Директор Лин, вы покупаете её или нет? Если вы не купите таблетку, то я её куплю.

– Конечно, я куплю её. Почему бы и нет? Это всего лишь 10 миллионов, у меня есть деньги.

Наконец, Лин Чжигао решил уступить. Он достал из кармана чековую книжку и выписал Цинь Хаодуну чек на 10 миллионов юаней.

Цинь Хаодун взял чек и потряс его. Он повернулся к остальным и сказал, – Всё или есть более высокая цена?

Другие прекратили торги, когда увидели, что Лин Чжигао действительно отдал 10 миллионов юаней. Цена в 10 миллионов была очень высока, и они не хотели обидеть Лин Чжигао.

– Ну, поскольку никто не предлагает большую цену, эта таблетка теперь принадлежит директору Лин, – Цинь Хаодун постучал по тазу и протянул Лин Чжигао таблетку.

Взяв её, Лин Чжигао фыркнул и отвернулся. Он снова потерял лицо. Как он мог сдаться?

Остальные акционеры с грустью посмотрели на Цинь Хаодуна. Только что на лице молодого человека играла улыбка. Он говорил не громко, но очень убедительно, из-за чего Лин Чжигао не мог поднять голову. Наконец, он купил таблетку только по высокой цене.

Поскольку таблетки были проданы с аукциона, другим людям не было нужды оставаться здесь. И они один за другим покинули лазарет.

– Брат Цинь, присядь, пожалуйста.

– Чжан Чжицзе пригласил Цинь Хаодуна сесть, сделал ему чашку чая и поставил перед ним. В это время единственной эмоцией, которую он испытывал к этому молодому человеку, стоящему перед ним, было поклонение. Он тоже был врачом, в то время как Цинь Хаодун мог зарабатывать десятки миллионов юаней, по щелчку пальцев, а у него были только тысячи юаней в месяц.

Он взял стул и сел напротив Цинь Хаодуна. Чжан Чжицзе начал говорить, – Брат Цинь, у кого ты научился делать такое лекарство? Ты можешь научить меня таким навыкам? Мне не нужно продавать таблетку за 10 миллионов юаней, я просто продам её за 1000.

Цинь Хаодун улыбнулся. Он знал, о чем думает Чжан Чжицзе, и сказал, – Ты не можешь научиться моим медицинским навыкам.

– О! – Чжан Чжицзе сделал разочарованное лицо. По его мнению, дело было не в том, что он не мог научиться, а в том, что Цинь Хаодун не хотел учить его. Понятно, что никто, обладающий такими экстраординарными медицинскими навыками, не станет учить других.

– Ты не можешь научиться моим медицинским навыкам, но я могу дать тебе таблетку.

У Цинь Хаодуна было хорошее впечатление о Чжан Чжицзе. Он достал из кольца для хранения таблетку, улучшающую физическую форму, и протянул ему.

– Этот... это для меня?

Чжан Чжицзе не мог в это поверить. Он только что убедился в ценности этой маленькой таблетки. Сейчас её купили за 10 миллионов юаней, что было дороже золота.

– Для тебя, конечно. Ешь быстро, – Цинь Хаодун сказал, – Не думай продавать её. Если ты дашь другим знать, что у тебя есть это лекарство, у тебя могут возникнуть проблемы.

– Ладно, я понял.

Чжан Чжицзе посмотрел на таблетку, улучшающую его физическое состояние, и бросил её в рот. В это время он пережил довольно сложные эмоции. Он чувствовал возбуждение и боль. Таблетка стоила 10 миллионов юаней, а он просто съел её.

Изначально он тоже хотел попробовать эту таблетку за 10 миллионов. Но он и не ожидал, что однажды почувствует, как она стает и течет в желудок вместе со слюной.

Вскоре он почувствовал себя так, словно заново родился, и всё его тело наполнилось силой.

Большинство современных людей находились в состоянии недомогания. При длительном использовании электроники у них мог быть шейный спондилит, сухость глаз и все виды дискомфорта. Особенно это относилось к Чжан Чжицзе, он был толстым человеком с высоким кровяным давлением, гиперлипидемией.

Но теперь эти неудобства полностью исчезли, что сделало его полным энергии.

– Волшебная таблетка. Волшебная таблетка. Это действительно хорошая вещь! – Чжан Чжицзе взволнованно сказал Цинь Хаодуну, – Брат Цинь, спасибо тебе, большое спасибо.

Цинь Хаодун махнул рукой и равнодушно сказал, – Не за что. Мы коллеги, а это всего лишь одна таблетка.

Чжан Чжицзе знал цену таблеткам, улучшающим физическое состояние. После неоднократно выразив свою благодарность, он попросил, – Кстати, брат Цинь, ты не говорил, что это последние, 10 таблеток? А почему они у тебя до сих пор есть?

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Это мои таблетки. Почему я не могу оставить их себе?

– Ладно, я понял.

Чжан Чжицзе был умным человеком; он сразу понял намерения Цинь Хаодуна. Если бы он просто взял все таблетки, чтобы удовлетворить все потребности, он, возможно, не смог бы продать их по такой высокой цене. Вот почему, когда вещь была редкой, она становилась драгоценной.

Поняв это, он всё больше и больше восхищался этим молодым человеком.

В это время зазвонил телефон Цинь Хаодуна, лежавший на столе. Он посмотрел на странный номер. Он был не только незнакомым, но и не из Хуася.

Через некоторое время он нажал кнопку ответа, и голос на другом конце провода произнёс на диалекте не похожем на Хуася, – Здравствуйте, учитель, я Чжан.

– Чжан? – Цинь Хаодун был сбит с толку и не мог понять, кто он такой.

Голос на другом конце провода продолжил, – Дорогой учитель, вы забыли меня? Я Джеймс из Всемирной медицинской ассоциации.

Цинь Хаодун помнил его, специалиста по сердечно-лёгочной системе Всемирной медицинской ассоциации. Когда он отправился лечить Налань Цзе, то принял его в качестве ученика, но почти забыл об этом.

Он сказал, – Это ты. Почему бы тебе не называть мне свое английское имя, почему Чжан?

– Учитель, разве не все люди Хуася любят так говорить? Если меня зовут Джеймс, в Хуася это Чжан, – Учитель, – взволнованно сказал Джеймс, – В последнее время я изучаю язык Хуася вместе с женой дома и изучаю культуру. Как вам мой китайский?

Цинь Хаодун был удивлён в глубине души. Этот иностранец был действительно добросовестным. Он сказал, – Неплохо! Почему ты звонишь?

Джеймс был очень рад похвале Цинь Хаодуна и сказал, – Ну, у меня есть важный пациент. Я хотел бы попросить вас поставить ему диагноз и назначить лечение. У вас есть время, чтобы приехать в страну M? Этот пациент очень богат. Если вы согласны, вы можете запросить любую цену свободно. Это не имеет значения.

Вопрос с Лин-Групп не был решён, Цинь Хаодун, естественно, не мог уехать он сказал, – Нет, в последнее время я занят, и у меня пока нет времени. Если он хочет меня видеть, пусть придет в Хуася.

– Хорошо, я спрошу, согласен ли он, – ответил Джеймс.

– Кто этот пациент? Его имя держится в секрете? – недовольно спросил Цинь Хаодун.

– Мне очень жаль, учитель. Этот джентльмен имеет очень высокий статус. Я действительно не могу раскрыть его личность, пока не получу его согласия, –извиняющимся тоном произнес Джеймс.

– Ладно, если он хочет меня видеть, пусть приедет сюда.

Личность человека, которая могла сделать Джеймса таким осторожным, должна быть высокопоставленной, но Цинь Хаодуна это не интересовало. Независимо от того, был ли этот человек главой партии или принцем, в глазах Цинь Хаодуна он был просто обычным пациентом.

Джеймс повесил трубку, но вскоре перезвонил, – Учитель, я уже посоветовался с этим джентльменом, я могу назвать вам его имя, он старина Мальдини из страны М.

– Старина Мальдини? – по мнению Цинь Хаодуна, это имя было довольно знаменитым. Хотя он и не обращал внимания на финансовые новости, но кое-что слышал о старине Мальдини.

Этот старик был очень влиятельным человеком в его стране и даже в мире. У него были сотни миллиардов долларов. В один миг, он мог бы заставить рухнуть экономику нескольких небольших стран. Он был настолько важен, что даже мог повлиять на президентские выборы в стране М.

Старина Мальдини обладал удивительными богатствами. Зарабатывать деньги ему было очень легко. Несколько месяцев назад один богатый человек в нефтяном королевстве предложил огромную цену в миллион долларов за обед с Мальдини. Это показывало, насколько ценным был старик. Даже один его волосок мог стоить, как золотой слиток.

Теперь Цинь Хаодун понимал, почему Джеймс держал это в секрете. Даже если он чихнёт, фондовый рынок будет колебаться. Если бы новость о том, что он приехал в Хуася за медицинской помощью, распространилась, последствия были бы тяжелыми.

Джеймс ожидал, что Цинь Хаодун закричит сразу же после того, как услышит имя старого Мальдини, или, по крайней мере, выразит своё удивление, но его ответ был неожиданным.

– Учитель, вы меня слушаете?

– О! Я тебя слушаю. Старина Мальдини хочет меня видеть? Пусть приедет.

– Мистер Мальдини послал своего дворецкого в Хуася, чтобы приготовиться. Мы отправимся из страны М рано утром, и мы должны прибыть в Цзяннань, город Хуася во второй половине дня. В то же время помощник господина Мальдини также связался с Министерством здравоохранения и Министерством иностранных дел Хуася. Я полагаю, что сотрудники Министерства здравоохранения города Цзяннань свяжутся с вами в ближайшее время.

– Это только для того, чтобы показаться врачу? Почему столько хлопот? – спросил Цинь Хаодун.

– Учитель, я надеюсь, вы понимаете, что время Мистера Мальдини очень дорого, почти каждая минута и секунда точно рассчитаны. Хотя вы квалифицированы в медицине, когда вы будете лечить его, вам нужно будет использовать оборудование в больнице. Поэтому мы должны сначала связаться с Министерством здравоохранения.

– Кроме того, новость о болезни господина Мальдини не может просочиться никуда, иначе фондовый рынок страны М немедленно изменится. Так что его поездка в Хуася - это визит на экономический форум, который требует хорошей связи с Министерством иностранных дел.

Цинь Хаодун всё понимал. Однажды он прочитал в журнале статью, где обсуждалось сколько нужно времени старому Мальдини чтобы заработать 300 долларов. Ответа не было, потому что время, которое он использовал, чтобы заработать деньги, стоило гораздо больше.

Цинь Хаодун сказал, – Делай что хочешь, я просто приду и угощу его.

– Учитель, можете не сомневаться. Мистер Кукок, дворецкий старого Мальдини, прибудет в Хуася и к тому времени всё устроит.

Цинь Хаодун спросил, – Кстати, от какой болезни страдает старина Мальдини? Разве его нельзя вылечить в вашей Всемирной медицинской ассоциации? Зачем ему понадобилось приезжать в мою страну?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 135. Магнат мирового класса**

Глава 135. Магнат мирового класса

– Учитель, – сказал Джеймс, – В последние годы старик Мальдини часто страдает сильной головной болью, что сказалось на его работе. После осмотра эксперта нашей Всемирной медицинской ассоциации мы подтвердили, что в его мозгу опухоль, и давление опухоли вызывает нервную боль.

– Опухоль небольшая. Она меньше, чем мяч для настольного тенниса, и это доброкачественная опухоль. Нам просто нужно сделать операцию по её удалению.

– Но сейчас Мальдини 81 год. Хирургия в таком преклонном возрасте - это, конечно, теоретический риск. Кроме того, старик Мальдини должен всегда сохранять ясность ума, поэтому он очень ограничен в использовании анестетиков. Но если не использовать анестетики, операция может не завершиться вообще.

– С другой стороны, если ему предстоит хирургическая операция, на восстановление уйдет много времени. Не только организация фонда мистера Мальдини, но и экономика страны М не может этого вынести. Даже мировая экономика будет сильно потрясена, эта операция не может быть проведена без крайней необходимости.

– Джеймс помолчал и продолжил, – В течение этого периода эксперты из Всемирной медицинской ассоциации обсуждали состояние старого Мальдини, но никто не может ему помочь. С тех пор как я некоторое время назад увидел ваши магические медицинские навыки, я порекомендовал ему китайскую медицину.

– Старик Мальдини очень любит культуру Хуася и не исключает традиционной китайской медицины, поэтому он принял моё предложение и готов приехать к вам.

После подробного введения в проблему, Цинь Хаодун понял причину. Он понимал, что знаменитости - есть знаменитости, и даже посещение врача доставляло им много хлопот.

– Учитель, у вас есть какое-нибудь лекарство от болезни старого Мальдини? Предпосылкой является то, что вы не можете использовать анестетики и должны держать его ум ясным.

Он был очень обеспокоен этим моментом. Если Цинь Хаодун ничего не сможет с этим поделать, то эта поездка будет напрасной.

– Не волнуйся, это всего лишь небольшая опухоль. Это легко вылечить.

Слова Цинь Хаодуна сразу же взволновали Джеймса. Если бы это сказал кто-то другой, то у него могли быть сомнения, но сейчас он не сомневался в медицинских навыках Цинь Хаодуна.

Повесив трубку, Цинь Хаодун приступил к работе в соответствии со своим плотным рабочим графиком. Узнав, что он вернулся в лазарет, многие сотрудники группы пришли навестить его.

Прошёл напряжённый день. Следующий день был выходным. Однако, поскольку Лин Момо была слишком занята своей работой, ей пришлось работать сверхурочно в компании, она попросила Цинь Хаодуна позаботиться о малышке.

У него не было никакого сопротивления на этот счёт, и он очень любил проводить время со своей дочерью. После завтрака он отправился в дорогу вместе с Тан-Тан, Дамао и Эрмао.

Он повёл малышку в сельскую местность зелёного пояса, чтобы запускать воздушных змеев и играть в футбол. Отец и дочь хорошо проводили время, весело играя с двумя собаками. Хотя прошло всего полмесяца, Дамао и Эрмао сильно повзрослели. Они были выше полуметра и гораздо сильнее обычных собак. Даже когда малышка сидела у них на спине, они могли быстро бегать.

В офисе санитарного бюро, сегодня дежурил заместитель директора Гао Сун. В отличие от полицейского управления, санитарное бюро не было так занято в выходные дни. Причина, по которой дежурили ведущие кадры, заключалась в предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Гао Сун был на службе уже несколько лет, и ничего не происходило. Сегодня он сидел в офисе, пил чай и смотрел телевизор. Внезапно в кабинете зазвонил телефон.

Поначалу он не обратил на это особого внимания. Посмотрев на экран, он обнаружил, что звонил Пань Гаофэн, генеральный директор, он поспешно схватил трубку.

– Директор, это Гао. У вас есть какие-нибудь инструкции?

Хотя Гао Сун был заместителем директора, он был намного ниже по рангу и меньше по возрасту, чем Пань Гаофэн, поэтому он был очень почтителен.

На другом конце провода Пань Гаофэн нетерпеливо говорил, – Я только что получил уведомление из провинциального Департамента здравоохранения о том, что старик Мальдини из страны М скоро приедет в город Цзяннань за медицинской помощью.

– Что, как старина Мальдини мог приехать в Цзяннань?

Хотя Гао Сун работал в системе общественного здравоохранения, он хорошо знал репутацию Мальдини. Это был магнат мирового класса. Если бы он был болен, некоторые известные врачи в мире бросились бы лечить его, как он мог приехать в город Цзяннань?

Пань Гаофэн сказал, – Я получил четкое уведомление из провинциального Департамента здравоохранения, и даже директор позвонил мне. Эта новость верная. В этом нет никаких сомнений, но обратите внимание, это нужно сохранить это в секрете. Не так много людей, которые знают об этом. Не распространяйте новости о болезни Мальдини.

– Директор, вы можете быть уверены, что я сделаю всё возможное, чтобы сохранить конфиденциальность.

Быстро сказал Гао Сун. Будучи ведущим специалистом в системе общественного здравоохранения, он знал всё о дисциплине конфиденциальности.

Он снова спросил, – Что мне нужно сделать?

Пань Гаофэн сказал, – Сейчас я еду в больницу Цзяннаня, чтобы подготовиться к приёму. А вы немедленно свяжетесь со студентом колледжа по имени Цинь Хаодун и отвезите его в больницу Цзяннаня для лечения Мальдини. Помните, вы должны забрать его лично.

– А теперь я расскажу вам о его личной ситуации и дам номер телефона. Вы должны внимательно всё запомнить. Не делайте ошибки.

Только что провинциальный Департамент здравоохранения сообщил, что Мальдини прибудет в Цзяннань во второй половине дня, оставив очень короткое время на подготовку. Поэтому Пань Гаофэн был очень встревожен и сразу же повесил трубку, дав указания.

Гао Сун положил трубку и с презрительной улыбкой посмотрел на записанную информацию. Цинь Хаодун, старший студент Медицинского колледжа Цзяннаня, когда-то стажировался в больнице.

Кто такой старина Мальдини? Человек, который мог повлиять на финансовый мир, просто топнув ногой. Как мог такой важный человек найти студента, который не закончил учёбу, чтобы вылечить его болезнь? Генеральный директор, должно быть, слишком много выпил или проговорился. Как такое могло случиться?

По мнению Гао Суна, причина, по которой Цинь Хаодун должен быть доставлен в больницу, должна быть связана с некоторыми предварительными приготовлениями или вспомогательной работой. Было невозможно, чтобы он лечил старого Мальдини. У такого человека, как он, не было даже шанса увидеть Мальдини, кроме как случайно.

Думая об этом, он взял телефон и набрал номер Цинь Хаодуна.

Хотя Пань Гаофэн просто сказал ему, чтобы он лично забрал Цинь Хаодуна, Гао Сун не воспринял это всерьёз. Кто он такой? Заместитель директора бюро общественного здравоохранения, в то время как Цинь Хаодун был просто студентом колледжа, который не закончил. Как мог он, заместитель директора, лично подвозить студента.

Цинь Хаодун был студентом-медиком. Выпускники медицинского колледжа нуждаются в медицинских справках, выданных бюро здравоохранения. Независимо от того, откроют ли они в будущем клиники или поступят в больницы, их работа находится в руках санитарного бюро. Будучи влиятельной фигурой санитарного бюро, Гао Сун чувствовал свое превосходство над Цинь Хаодуном.

Цинь Хаодун прекрасно провёл время с малышкой. Около полудня у него в кармане неожиданно зазвонил мобильный телефон. Он сказал малышке поиграть с Дамао и Эрмао на лугу и взял телефонн.

– Это Цинь Хаодун? – Гао Сун был недостаточно вежлив, чтобы разговаривать с Цинь Хаодуном. Он привык гордиться своей должностью в повседневной жизни. В то время он не воспринимал ученика всерьёз.

Цинь Хаодун слегка нахмурился и ответил, – Это Цинь Хаодун.

Гао Сун сказал, – Приходите ко мне в офис прямо сейчас и быстро...

Услышав, что сказал собеседник, Цинь Хаодун сразу же повесил трубку мобильного телефона. Он не был заинтересован в продолжении разговора, с таким самодовольным парнем.

Гао Сун говорил с большой гордостью, но внезапно в трубке раздался звуковой сигнал. Он с трудом верил своим ушам. Молодой студент Медицинского колледжа осмелился повесить трубку телефона, когда ему звонил заместитель директора.

– Должно быть, проблема с сигналом, или он не знает, кто я.

Придумав для себя подходящую причину, Гао Сун снова позвонил Цинь Хаодуну.

Увидев тот же номер телефона, Цинь Хаодун сразу повесил трубку.

На этот раз Гао Сун разозлился ещё больше. Было ясно, что Цинь Хаодун только что повесил трубку. Это было не из-за плохого сигнала.

Он не набирал бы этот телефон снова, и приказал бы Цинь Хаодуну прийти к нему и извиняться. Но сейчас он не мог размышлять об этом, поэтому он снова набрал номер Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодуну стало скучно, когда он увидел, что его телефон звонит снова и снова. Если бы он не боялся, что Лин Момо может позвонить ему, он бы сразу выключил свой мобильный телефон.

В это время к нему подбежал малыш и сказал, – Папа, у тебя звонит телефон. Отвечай быстрее.

Цинь Хаодун неохотно нажал кнопку ответа.

Как только телефон был подключен, он услышал сердитый рёв, – Мальчик, ты знаешь, кто я? Я Гао Сун, заместитель директора бюро здравоохранения. Как ты смеешь вешать трубку? Ты веришь, что я могу...

Гао Сун нашёл возможность высказаться, но прежде чем он успел показать свою власть заместителя директора, в телефоне раздался быстрый гудок. На этот раз Цинь Хаодун не был вежлив. Он не только повесил трубку телефона, когда ему звонил заместитель директора, но и заблокировал его, добавив в чёрный список.

Хотя Цинь Хаодун знал, что этот парень был заместителем директора бюро здравоохранения, ему было всё равно. Император Зелёного Леса не воспринимал его всерьёз.

Цинь Хаодун практиковался в мире культивации в течение стольких лет. Он всегда уважал других, если они проявляли уважение. Если бы кто-то говорил с ним по-хорошему, добрыми словами, даже если бы он был нищим на обочине дороги, Цинь Хаодун уважал бы его. Если бы это был высокомерный человек, не важно, кем он был, Цинь Хаодун дал бы ему пощечину.

– Я... – Гао Сун посмотрел на чёрный экран своего телефона. Он был так зол. Постепенно успокоившись, он снова начал набирать номер Цинь Хаодуна. Однако, он обнаружил, что номер был отключен.

Он схватил со стола офисный телефон и снова набрал номер Цинь Хаодуна. После того, как Цинь Хаодун ответил, он закричал, – Мальчик, ты меня хорошо слышишь? Я Гао Сун, заместитель директора санитарного бюро. Если ты посмеешь снова повесить трубку...

Прежде чем он успел высказать свою угрозу, в трубке раздался звуковой сигнал, теперь он снова не мог дозвониться. Очевидно, Цинь Хаодун снова внёс его в чёрный список.

Теперь Гао Сун был немного смущён. Только что генеральный директор Пань Гаофэн велел ему отвезти Цинь Хаодуна в больницу. А теперь он не знал, где находится Цинь Хаодун. Как он мог найти его?

Однако в данном случае он, естественно, не осмелился сказать об этом Пань Гаофэну. Думая как бы ему найти Цинь Хаодуна, он позвонил своему однокласснику, который работал в Бюро общественной безопасности. Они нашли Цинь Хаодуна с помощью технических средств, а затем он в спешке поехал туда.

Цинь Хаодун некоторое время играл с малышкой на зелёной траве. Глядя на свою вспотевшую дочь, он сказал, – Тан-Тан, ты, наверное, устала. Нам пора возвращаться к ужину.

– Ладно! Тан-Тан голодна, и Дамао с Эрмао тоже голодны.

Цинь Хаодун достал полотенце и вытер пот с головы малышки. Они как раз собирались сесть в машину, как чёрная Ауди А6 быстро подъехала и остановилась перед Цинь Хаодуном, подняв облако пыли.

Когда Гао Сун припарковал машину, он вышел и подошёл к Цинь Хаодуну в грубой манере. Он сердито спросил, – Ты Цинь Хаодун?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 136. Красный берет**

Глава 136. Красный берет

Цинь Хаодун взглянул на толстяка средних лет, стоявшего перед ним. Он знал, что это был тот парень, который говорил с ним по телефону, поэтому держался холодно.

– Тебе известны какие-то манеры? Молодой человек, ты знаешь, кто я? Я заместитель директора Бюро здравоохранения. Как такой студент, как ты, может так со мной разговаривать? Берегись, или я могу заставить тебя бросить учёбу.

Гао Сун был так зол. Ему потребовалось много времени, чтобы увидеть Цинь Хаодуна, и он собирался выместить всё на нём; однако, прежде чем он смог закончить, Цинь Хаодун повернулся и ушёл с малышкой. Они направились прямо к машине.

Сегодня он вёл Хонду, чтобы перевезти Дамао и Эрмао, и Гао Сун немедленно заткнулся бы, если бы это был Ламборджини Сентенарио.

– Эй, не уходи! Это грубо. Я еще не закончил говорить!

Гао Сун разозлился ещё больше, потому что Цинь Хаодун стыдил его, даже когда он показал, кто он на самом деле. Он прошёл несколько шагов к Цинь Хаодуну. Затем он протянул руку и остановил его.

– Цинь Хаодун, ты меня слышишь? Я-заместитель директора Бюро здравоохранения.

– Мне всё равно, кто ты. Поговори со мной, если ты можешь говорить на человеческом языке, или просто убирайся с моего пути.

Цинь Хаодун полностью потерял терпение с этим высокомерным парнем.

– Ты...

Гао Сун был готов разозлиться, но в конце концов отогнал эту мысль, думая о своей сегодняшней миссии. Он глубоко вздохнул и подавил свой гнев. Затем он сказал, – Я ищу тебя кое для чего.

– Тогда говори!

Цинь Хаодун уже понял, что слова Гао Суна имеют какое-то отношение к старому Мальдини. Он ведь обещал Джеймсу, поэтому решил дать ему ещё один шанс.

Гао Сун сказал, – Один супер гость приезжает в город Цзяннань и хочет видеть тебя тоже. А теперь поезжай со мной в больницу Цзяннаня. Но ты не можешь взять ребёнка с собой, потому что тебе нужно разобраться с малышкой и пойти со мной.

Он собирался сказать Цинь Хаодуну, чтобы кто-нибудь другой присмотрел за ребёнком, но тот был так взбешён, от слов "разобраться с малышкой", это было худшим методом оскорбить Цинь Хаодуна.

Он взял свою дочь на руки, теперь парень перед ним говорил слишком оскорбительно, – А с чем тут "разбираться"?

Цинь Хаодун закричал, – Убирайся!

– Эй ты... – заорал Гао Сун, и его лицо покраснело, но он всё не мог понять, где ошибся. Видя, что Цинь Хаодун не хочет сотрудничать, у него не было выбора, кроме как рассказать всю историю, – Я скажу тебе, парень, что на этот раз в город Цзяннань приезжает старина Мальдини.

– Ты хоть представляешь, кто такой старина Мальдини? Обычные люди заплатили бы миллионы, чтобы увидеть его хоть раз. Это честь для таких как ты, что он инициировал встречу с тобой…

Он говорил без остановки, и Цинь Хаодун совершенно потерял терпение. Он поднял руку и отшвырнул парня в сторону. Потом он посадил малышку в машину.

Гао Сун был совершенно ошеломлён этим хамом. Он никогда не думал, что Цинь Хаодун осмелится ударить его. Он в гневе поднялся с земли и бросился спорить, но увидел двух больших белых собак, лающих и преграждающих ему путь.

Дамао и Эрмао ещё не созрели, но уже была видна их власть. Гао Сун чуть не намочил штаны. Он опустился и пополз к своей машине.

– Дамао, Эрмао, садитесь в машину!

Цинь Хаодун отозвал двух собак и уехал, не оборачиваясь.

Гао Сун вернулся к своей машине. Он заскрежетал зубами от злости, увидев свою распухшую половину лица. Он недоумевал, почему студент Медицинского колледжа осмелился игнорировать заместителя директора и даже избил его.

Однако что сделано, то сделано. Он всё испортил, и не было никакой возможности, чтобы пригласить Цинь Хаодуна. Он мог только поспешно вернуться в больницу Цзяннаня и объяснить ситуацию Пань Гаофэну.

Цинь Хаодун ведь был всего лишь студентом, который ещё не закончил учёбу. Даже если старина Мальдини придёт, не будет иметь никакого значения, там он или нет. Город Цзяннань был известен своими богатыми медицинскими ресурсами и известными врачами, и было бы нетрудно найти несколько известных врачей для лечения старого Мальдини.

Как только он не разберётся со стариной Мальдини, он обязательно преподаст молодому человеку урок и заставит его страдать за оскорбления заместителя директора.

Думая об этом, он завёл машину и поехал в больницу Цзяннаня.

Когда он приехал, перед больницей уже парковался роскошный кортеж. Любая из этих машин стоила миллионы.

В то же время директор Бюро здравоохранения Пань Гаофэн и директор Цзяннаньской больницы Вэнь Чанцзян встречались с кавказцем средних лет.

Мужчине средних лет было за сорок, на лице красовалась густая борода. Он был красиво одет, в итальянский смокинг ручной работы, и выглядел очень важным. Это был дворецкий, посланный старым Мальдини в Хуася для предварительных приготовлений, по имени Кукок.

Самые заметные - 20 телохранителей в чёрном, стоящих за Кукоком в ряд. Цвет их кожи варьировался от белого, чёрного до желтого, но их объединяло то, что все они были очень высокими. Выступающие мускулы делали их невероятно сильными.

Ещё одной общей деталью, был красный берет на голове, который выглядел немного странно.

Гао Сун повидал немало телохранителей богатых людей, но теперь они не могли сравниться с командой, стоявшей перед ним. Он не был воином, но чувствовал убийственный взгляд, который бросали на него эти люди. Очевидно, все они испытали на себе оружие и пули.

Согласно распоряжению провинциального Департамента здравоохранения, Пань Гаофэн должен был принять Кукока, который прибудет раньше. Он собирался вести тех, кто приехал из-за границы, в больницу, но когда увидел, что Гао Сун бежит к нему один. Он нахмурился и сказал, – Директор Гао, где мистер Цинь? Я просил вас привести его.

– Директор Пань. Я пошёл за ним, как вы приказали, но он был так неразумен. Он отказался прийти и избил меня.

Гао Сун сказал, подняв палец и указывая на свою опухшую половину лица, – Директор Пань, моё лицо опухло. Я не думаю, что нам нужно приглашать такого невежественного, высокомерного и жестокого студента. Я скажу его колледжу, чтобы там наказали его, лучше выгнать его из Медицинского колледжа Цзяннаня.

– Чушь. Цинь Хаодун - это тот, кого ищет мистер Мальдини. Министерство здравоохранения распорядилось специально пригласить его сюда, – Пань Гаофэн взглянул на него и недовольно спросил, – Ты оскорбил господина Цинь?

– Нет... А я и не знал! – пробормотал Гао Сун.

Видя, что он ведёт себя подобным образом, Пань Гаофэн уже понял, что произошло. Он прекрасно знал, что за человек его заместитель. Он очень часто бывал слишком высокомерен. Он был пресмыкающимся перед лидерами и претенциозным ублюдком, перед простыми людьми.

– Тогда я должен пойти и пригласить его сам, – сказав это, Пань Гаофэн повернулся к Кукоку и сказал, – Мистер Кукок, не могли бы вы сделать перерыв в зале заседаний? Я попрошу Мистера Цинь приехать.

– Всё в порядке, директор Пань, – Кукок не был обычным человеком, иначе он не был бы дворецким старого Мальдини. Он знал шесть языков, включая язык Хуася.

Он ясно понимал, о чём говорили Пань Гаофэн и Гао Сун, и был очень недоволен. Старый Мальдини был такой важной фигурой, что лидеры всех наций спешили принять его, когда он посещал их; однако молодой человек по имени Цинь Хаодун отказал ему сегодня.

– Директор Пань. Мистер Мальдини заранее послал меня сюда для решения различных проблем. Вы можете доверить это мне, и я уверен, что смогу вовремя привезти парня, Цинь Хаодуна, в больницу.

– Боюсь, что это неуместно, Мистер Кукок, – сказал Пань Гаофэн. Вы гость и последний, кого мы должны беспокоить. Я пойду один.

– Нет... – Кукок махнул рукой и сказал, – мистер Мальдини скоро прибудет в Цзяннань. Его время слишком дорого, чтобы тратить его впустую. Я должен пойти один, чтобы убедиться, что мистер Цинь придёт. Всё, что вам нужно сделать, это организовать для меня гида.

– Тогда ладно, – увидев, что Кукок настаивает на своём, Пань Гаофэн не стал его останавливать. Он обернулся и сказал Гао Суну, – Ты будешь проводником Мистера Кукока.

– Да, директор. Я обязательно приведу Мистера Кукока к этому молодому парню.

После этого Гао Сун присоединился к Кукоку в лимузине Роллс-Ройс. 20 телохранителей сзади тоже сели в машину.

Они выехали из больницы Цзяннань.

Гао Сун снова позвонил своему однокласснику в Бюро общественной безопасности и отправил кортеж к недавно открытому месту, «Папе Охранной компании».

В машине, увидев двух сильных телохранителей рядом с Кукоком, Гао Сун, на мгновение, задумался и сказал, – Господин Кукок. Молодой парень, Цинь Хаодун был очень высокомерным и упрямым. Он может отказать нам, даже если там будете вы.

Кукок был также очень гордым человеком, как дворецкий старого Мальдини. Он сказал с большой уверенностью, – Всё в порядке. Я уверен, что смогу пригласить его, и не позволю ему тратить драгоценное время мистера Мальдини.

Гао Сун спросил, – Что, если он откажет вам и не придёт ни за какие деньги?

Кукок гордо улыбнулся, – Всё в порядке. Мои товарищи из самого известного спецназа "красный берет" в стране М. Они достаточно сильны, чтобы пригласить мистера Цинь в больницу Цзяннаня, чтобы драгоценное время мистера Мальдини не было потрачено впустую.

Гао Сун внутри был счастлив. Цинь Хаодун только что дал ему пощёчину, и он определенно прикажет этим ребятам от Кукока преподать высокомерному парню урок.

Цинь Хаодун понятия не имел о том, что происходит. Он отвёл малышку обратно в охранную компанию и позволил Налань Ушуан, чтобы отвести её в ванну. Затем он собрал всех членов компании и проверил их прогресс в развитии.

Опытный элитный отряд собрался и создавал сильную убийственную атмосферу.

Цинь Хаодун обошёл этих людей, заложив руки за спину. Он проверил их, одного за другим и удовлетворенно кивнул.

Эти люди вступили в мир воинов после того, как приняли Очищающую мозг пилюлю. С их богатым боевым опытом и собственными уникальными навыками, они могли бы хорошо сравниться с воином на третьем уровне открытой силы. Некоторые из парней могут быть равны четвертому или пятому уровню.

Услышав шум снаружи, Ма Вэньчжо, который возился в своей комнате, остановился, и выбежал наружу. Увидев Цинь Хаодуна, он удивлённо закричал, – Хаодун, теперь я могу контролировать свою силу. Как насчёт того, чтобы попробовать?

Заклинание Дракона, которое он практиковал, было сценарием культивации, и он достиг сферы основания. Он поборол всех парней из охранной компании, и это придало ему такую уверенность, что он захотел попробовать себя в роли Цинь Хаодуна.

В то же время раздался звук мотора. Ещё 10 роскошных автомобилей подъехали к «Папе охранной компании». Вскоре после того, как машины были припаркованы, Кукок вышел из автомобиля и пошёл к Цинь Хаодуну под руководством Гао Суна, с внушительными телохранителями позади.

Цинь Хаодун посмотрел на Ма Вэньчжо. Он улыбнулся и сказал, – Теперь у тебя достаточно людей, чтобы поиграть.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 137. Бог Ню**

Глава 137. Бог Ню

Гао Сун вышел из машины вместе с Кукоком и с важным видом направился к Цинь Хаодуну, его физиономия опухла, и он выглядел смешно.

Перед тем как предстать перед Цинь Хаодуном, он высокомерно крикнул ему, – Молодой человек, господин Кукок пришёл пригласить тебя к себе. Откажи ему, если посмеешь.

Он говорил это, чтобы создать противоречие между Цинь Хаодуном и Кукоком, чтобы Кукок позволил своим красным беретам преподать урок Цинь Хаодуну и отвезти его в больницу Цзяннаня. Это была его месть за пощечину.

Кукок слегка нахмурился и замолчал. Он мог бы сказать, что-то Гао Суну, но был умным дворецким, и ему было всё равно. По его мнению, он пришёл сюда сам, и молодой человек всё равно уйдет вместе с ним.

– Кто ты, свиная голова? Как ты смеешь так разговаривать с моим старшим братом?

Ма Вэньчжо обычно смеялись и шутили с Цинь Хаодуном, но внутри, он равнялся на него. Он никогда не позволил бы другим проявить неуважение к своему другу.

Сегодня Гао Суна презирали все по очереди. Теперь он был взбешён тем, что его назвали "свиной головой". Он указал на Ма Вэньчжо и сказал, – Парень, кого ты называешь "свиной головой"? Я заместитель директора Бюро здравоохранения. Только попробуй ещё раз так меня назвать!

– Ладно, хватит спорить с этой свиньёй, – Цинь Хаодун поднял руку и остановил Ма Вэньчжо, который, уже собирался напасть.

Гао Сун был очень зол, но Кукок сказал в этот момент, – Здравствуйте, Вы господин Цинь Хаодун?

– Да, это я. Почему вы здесь в моей компании? Могу я вам помочь? – спросил он.

– Здравствуйте, мистер Цинь, я Кукок, дворецкий старого Мистера Мальдини. Кукок представился и гордо сказал, – Я здесь, чтобы пригласить господина Цинь в больницу Цзяннаня от имени моего господина. Пожалуйста, поторопитесь, и пойдёмте со мной. Время моего хозяина драгоценно, вы, простые люди, никогда не сможете представить себе потерю каждой минуты.

Цинь Хаодун нахмурился, потому что не знал, что это будет ещё один высокомерный человек. В отличие от Гао Суна, Кукок мог казаться вежливым, но в нем чувствовалось высокомерие. Он смотрел так на Цинь Хаодуна, и на всю страну.

– Мистер Кукок, а ваш хозяин знает, что вы это делаете?

Он спросил его, потому что хотел убедиться, что это была собственная идея Кукока. Он никогда не стал бы общаться со старым Мальдини, если бы тот был так высокомерен, хотя он был всемирно известным финансовым гигантом.

Кукок высокомерно улыбнулся и сказал, – Я сказал, что время моего учителя слишком драгоценно, чтобы его можно было застать за такой крошечной работой. Он не просил меня приглашать вас, но я должен заранее подготовить всё для него, как его дворецкий.

На самом деле, он не знал, почему старый Мальдини хотел встретиться с Цинь Хаодуном, и он никогда не слышал о магических медицинских навыках Цинь Хаодуна от Джеймса, иначе он не осмелился бы быть таким высокомерным.

Услышав, что сказал Кукок, Цинь Хаодун сразу понял, что парень сегодня действовал по собственной воле, – Возвращайтесь и расскажите всё своему хозяину, – холодно сказал он, Если он пришёл к доктору, то должен был сам приехать и навестить меня, вместо того чтобы я ему прислуживал.

Лицо Кукока стало злым. Он сказал с холодным выражением лица, – Мистер Цинь, следите за своим языком. Мой хозяин - всемирно известный старина Мальдини.

– Старина Мальдини? – Цинь Хаодун холодно улыбнулся и сказал, – Ваш хозяин не благороднее даже нищего в Хуася. Он просто обычный пациент, который ищет помощи у врача.

Увидев, что Цинь Хаодун сравнивает своего господина с нищими, Кукок сказал с мрачным лицом, – Господин Цинь, вы очень неуважительно относитесь к моему господину.

Цинь Хаодун сказал равнодушно, – Хуася всегда был государством этикета. Но если вы хотите, чтобы мы уважали вас, вы должны сначала научиться уважать нас.

– Мистер Цинь, я надеюсь, вы понимаете, что ваше положение не соответствует положению старика Мальдини, поэтому вам придётся принять приглашение и отправиться с нами в больницу Цзяннаня.

Гао Сун воскликнул, – Это верно. Ты всего лишь бедный студент. Для тебя большая честь быть разыскиваемым Мистером Мальдини.

– Поторопись и иди с Мистером Кукоком, и не трать его драгоценное время.

Цинь Хаодун взглянул на Гао Суна. Этот взгляд с хладнокровной энергетикой заставил его вздрогнуть и закрыть рот.

– Я всегда считал, что люди рождаются равными. Если вы настаиваете на том, чтобы как-то классифицировать нас, то я, конечно, благороднее вашего хозяина.

Слова были простыми, но Цинь Хаодун сказал это таким властным и энергичным тоном, показывая свою гордость, как Император Зелёного Леса.

– Это забавно, вы наглый человек из Хуася. Как ты можете быть ровней старому Мистеру Мальдини? Вы сумасшедший, – закричал Кукок на Цинь Хаодуна, – Поскольку вы не хотите сотрудничать, у меня нет выбора, кроме как забрать вас моим телохранителям.

– Телохранители? – Цинь Хаодун рассмеялся, услышав слова Кукока, – Мистер Кукок, неужели вы не видите, что я управляю охранной фирмой? Ваши телохранители не смогут забрать меня отсюда.

– Нет... – Кукок махнул рукой и сказал, – Господин Цинь, вы слишком невежественны. Телохранители старого Мальдини все отставные солдаты из Красного берета. Эти простые телохранители из Хуася никогда их не победят. Между ними нет ничего общего.

Все сотрудники охранной компании стояли за спиной Цинь Хаодуна. Они пришли в ярость, услышав слова Кукока, но никто из них не заговорил, потому что Цинь Хаодун стоял там, и они должны были следовать дисциплине.

Цинь Хаодун посмотрел на Кукока, – Как насчёт того, мистер Кукок, что если любой из ваших телохранителей сможет побить одного из моих, я пойду с вами без колебаний?

– Мистер Цинь, вы сами только что это сказали. Надеюсь, вы сможете сдержать своё слово.

Сказал Кукок, но он не хотел насильно привозить Цинь Хаодуна в больницу Цзяннаня, потому что это сделает старого Мальдини несчастным, что принесет ему серьёзные неприятности.

– В Хуася есть старая поговорка, - Того, что было, нельзя забрать. Я, конечно, сдержу своё слово. Вы можете выбрать кого угодно в моём дворе, и если вы победите его, я немедленно уйду с вами. Я сделаю всё, что вы захотите.

– Отлично, приятель. Ты ещё пожалеешь, что был так высокомерен.

Кукок был так счастлив, потому что, по его мнению, парни Цинь Хаодуна не могли сравниться с его высокими и сильными спецназовцами в красных беретах. Он мог выбрать любого наугад и выбить зубы товарищу Цинь Хаодуна, так, что они рассыпятся прямо на землю.

Он обернулся и обратился к капитану Кассано, – Капитан Кассано, вы его слышали. Пора показать этим людям Хуася, насколько сильны воины из страны М.

Кассано был кавказцем, ростом более двух метров. Его мускулы были словно выкованы из железа, он выглядел высоким, сильным и внушительным.

Он действительно был способным, потому что когда-то был капитаном Красного берета. Его переманил старый Мальдини высоким жалованьем; так, он вышел в отставку из войск и стал капитаном среди телохранителей.

– Не беспокойтесь, мистер Кукок. Я могу позаботиться обо всех этих людях из Хуася. Если я не смогу преподать ему урок сегодня, я буду лаять на глазах у всех.

Сказал он и подошёл к Цинь Хаодуну, – Молодой человек, пришлите мне своего самого могущественного телохранителя. Я боюсь, что убью его одним ударом, если он будет слабым.

После этого Кассано надменно расхохотался, и члены красного берета, стоявшие позади него, тоже рассмеялись.

Когда он закончил смеяться, он сказал Цинь Хаодуну, – Я уже сказал мистеру Кукоку, что вы можете выбрать любого в этом дворе, и я пойду с вами, если вы победите кого-нибудь из них.

Кукок сверкнул глазами и сказал, – Парень, ты слишком самонадеянный.

Он повернулся, чтобы посмотреть на команду «Папы охранной компании», и увидел Чжан Теню, который стоял позади всех. Как человек из Хуася, Чжан Теню отличался тем, что он был 1,90 метра ростом, и это сразу привлекло внимание Кассано.

– Я выберу того большого парня. Если я выберу коротышку, это может выглядеть как хулиганство, и вы подумаете, что это несправедливо.

Затем он снова разразился надменным смехом.

– Чжан Теню, выходи! – Цинь Хаодун громко обратился к команде.

– Я тут!

Чжан Теню подошёл к Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун сказал ему, – Этот парень из страны М выбрал тебя. Если ты не сможешь сбить его с ног за три хода, то все ванные комнаты в компании потом будут в твоём распоряжении. Будешь мыть ванную каждый день.

Когда он это сказал, сотрудники охранного предприятия рассмеялись. Все они затаили обиду и хотели преподать урок этому высокомерному иностранцу. Теперь, когда он выбрал ЧжанТеню, у них не было другого выхода, кроме как наблюдать за происходящим.

– Да, босс. Это не займет у меня и трёх ходов, одного будет достаточно!

Голос Чжан Теню был подобен грому, громкий и уверенный.

Он изучал боевые искусства с детства. Когда он вырос, он присоединился к армии и стал Королём-солдатом армии Хуася. Он сразу стал хорошо известен, но позже ушёл в отставку из-за травм. Теперь раны были излечены Цинь Хаодуном, и он принял Очищающую мозг пилюлю и практиковал навыки Танмэнь. Он достиг пика восьмого уровня Открытой силы и был на шаг ближе к девятому уровню.

Он утопился бы в туалете, если бы не справился с красным беретом с его уровнем развития.

Сказав это, Чжан Теню повернулся и пошёл к Кассано.

Увидев целеустремлённый взгляд Чжан Теню, надменный Кассано сначала был ошеломлён. Затем его лицо наполнилось страхом, он спросил дрожащим голосом, – Ты Бог Ню?

– Я Чжан Теню, а ты кто?

Чжан Теню остановился и посмотрел на высокого белого человека, который показался ему знакомым, но он не мог его вспомнить.

– Ню... Ню, о Боже, разве ты не мёртв? Почему ты здесь, работаешь телохранителем?

Теперь Кассано был уверен, что человек из Хуася - это Бог Ню, который был «призраком» на протяжении всей его жизни.

Как-то раз спецназ Красного берета и Острого меча из Хуася встречались лично. Король-солдат, Чжан Теню, был одним из тех, кого выслал тогда город Хуася.

В итоге Чжан Теню избил пять элитных воинов из Красного берета подряд, одним из которых был Кассано. Чжан Теню ударил его в грудь. Три из костей в его груди были сломаны, и он рвал кровью. Ему потребовалось два месяца, чтобы вернуться на тренировки.

С тех пор это сокрушительное поражение преследовало его. Он был не единственным, кто был шокирован удивительными способностями Чжан Теню. Весь Красный берет был поражён. Они восхищались Чжан Теню и боялись его, поэтому называли его Бог Ню.

К счастью, Чжан Теню позже ушёл в отставку из-за травмы, так что Кассано больше никогда не встречал этого страшного человека. Ходили слухи, что Бог Ню мёртв, и с тех пор преследующая тень постепенно рассеялась.

Даже в самых страшных снах ему никогда не снилась встреча с Чжан Теню в охранной фирме Хуася.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 138. Бросить вызов этой женщине**

Глава 138. Бросить вызов этой женщине

Тогда Чжан Теню сбил с ног не только тело Кассано, но и ещё двоих. Все эти годы Кассано старался развиваться, но не был уверен, сможет ли он выдержать ещё такой сокрушительный удар того дня, из своих воспоминаний.

К счастью, он наконец-то отправился от провала, потому что с тех пор о Чжан Теню никто ничего не слышал. Теперь, когда он снова увидел этого человека, великий страх поглотил его, и у него не хватало смелости сразиться с Чжан Теню.

Чжан Теню так легко сбил Кассано с ног одним ударом, он едва мог вспомнить хоть одного человека из страны М. Поэтому он перестал вспоминать об этом, для него это потеряло значение.

– Давайте начнём, молодой человек, – крикнул он Кассано.

Кукок почувствовал что-то неладное. Чжан Теню выглядел очень сильным, но относительно маленьким по сравнению с Кассано. Он недоумевал, почему капитан его телохранителей потерял мужество и так сильно боялся

– Кассано, шевелись! – крикнул он ему вслед, – Покажи Хуася, что ты умеешь!

Пот стекал по лбу Кассано. Он стиснул зубы и кулаки. Он подумал, что может попытаться ещё раз сразиться с Чжан Теню, но потом, поразмыслив, разжал руки. У него едва хватило смелости сделать это.

Этот человек был совсем не обычным. Он был Богом Ню, тенью всего Красного берета, и тот, перед кем он не мог устоять.

Все были сбиты с толку, Кассано сказал удрученным и подавленным голосом, – Я сдаюсь.

– Что? Что ты сказал? – Кукок едва верил своим ушам. Кассано, настоящий мужчина никогда бы так не сдался!

Кассано обернулся. Он почувствовал такое облегчение, когда ему не нужно было встречаться с Чжан Теню. Он сказал, – Извините, Мистер Кукок, я ему не ровня, но я выполню свои обещания.

После этого, он начал лаять как собака, – Гав... Гав... Гав…

На этот раз Кукок был совершенно ошарашен. Он понятия не имел, кто такой этот сильный друг Цинь Хаодуна, и никогда не мог себе представить, что его капитан будет лаять, как собака.

Другие люди из Красного берета тоже понятия не имели, кто такой Чжан Теню. Они не знали, что он был легендарным Богом Ню, поэтому они были шокированы выступлением Кассано.

Все в «Папе охранной компании» сначала расхохотались, а потом все зааплодировали. Болея за Чжан Теню.

Ма Вэньчжо воскликнул от удивления, – Какого чёрта? Этот парень из страны М был таким забавным. Почему он так испугался? Неужели Ню действительно так ужасен? На утренней тренировке он не смог победить меня и за десять ходов.

Цинь Хаодун пристально посмотрел на парня. Ма Вэньчжо был в области основания. Он бросил вызов Чжан Теню, который был на восьмом уровне Открытой силы и говорил так, как будто это было разумно. Сфера основания была узким местом между Открытой силой и Скрытой силой. Могло казаться, что они близко друг от друга, но промежуток между ними был значительным. Если бы Ма Вэньчжо был знаком с приёмами боевых искусств, то знал, что поэтому Чжан Теню даже не смог бы победить его.

Кукок наконец понял это и бешено заорал на Кассано, – Позор! Какой позор! У тебя даже не хватает смелости сделать первый шаг! С сегодняшнего дня ты больше не капитан и не член команды телохранителей. Такой трус, как ты, не заслуживает быть телохранителем старого Мальдини.

– Мне очень жаль!

Кассано больше ничего не сказал. Он поклонился Кукоку, потом повернул назад, чтобы покинуть «Папу охранной компании». После этого он скитался по Европе и Америке и с тех пор ни разу не возвращался в Хуася.

Цинь Хаодун посмотрел на Кукока. Он улыбнулся и спросил, – Мистер Батлер, продолжим?

Кукок в гневе ответил, – Конечно! Это был просто несчастный случай. Мы ещё не сделали ход!

Он повернулся к другим телохранителям и сказал, – Тот, кто побьёт человека из Хуася, будет капитаном команды с премией в миллион долларов.

Эти телохранители боялись Чжан Теню, потому что Кассано только что ушёл. Но "щедрые награды всегда заставляют двигаться самых храбрых мужчин", большой чёрный парень задумался после того, как Кукок сказал это. Его звали Кройф. Его мастерство было немного хуже, чем у Кассано, но он также был лидером в команде.

Хотя Кройф выглядел большим и высоким, он был довольно худым парнем. Теперь он сражался от имени Красного берета. Он спросил Цинь Хаодуна, – Господин, я могу выбрать любого из вас в качестве своего противника. Верно?

Услышав это, Кукок был разочарован, но вынужден был признать, что Кройф поступил очень умно. Большой парень, который только что отпугнул Кассано, был не легкой мишенью для борьбы. С его стороны было мудро избегать такого бойца.

Цинь Хаодун кивнул с улыбкой и ответил, – Да, выбирай кого хочешь, включая меня.

– Вы босс, я не собираюсь выбирать вас, – Кройф подумал про себя, что, учитывая мощь его персонала, трудно представить, насколько могущественным может быть босс. Он был бы дураком, если бы выбрал Цинь Хаодуна.

Он просмотрел всех в команде «Папы охранной компании». Будучи опытным солдатом, он мог выявить тяжёлый и злой дух, которых исходил от этих людей. Они ни в коем случае не были слабыми противниками.

Его глаза повернулись и остановились на Ма Вэньчжо. Он нашёл молодого человека бледным и нежным, без каких-либо явных мускулов или жёсткой ауры. Это был его лучший вариант.

– Господин Цинь, могу я выбрать его? – Спросил Кройф, указывая на Ма Вэньчжо.

После того, как он это сказал. В охранной компании воцарилось волнение. Это было действительно неразумно со стороны чёрного парня выбрать Ма Вэньчжо, самого безжалостного. Он мог бы даже узнать, как его убьют.

Сегодня утром Ма Вэньчжо избил почти всех членов охранной компании, и он определённо был самым могущественным парнем здесь.

– Ты уверен?

Цинь Хаодун улыбнулся и спросил.

Однако все их слова и выражения были восприняты Кройфом как слабость. Ему казалось, что он раскусил «Папу охранной компании». Поэтому он быстро ответил, – Конечно, я надеюсь, что господин Цинь сдержит свои слова и не пожалеет.

– Ладно, я не пожалею об этом, надеюсь, и ты тоже, – он сказал это, оглядываясь на Ма Вэньчжо, – Брат Ма, на тебя смотрели сверху вниз.

Ма Вэньчжо был очень расстроен. Он владел гениальностью Кулинь, а чёрный парень считал его самым слабым.

Он вышел на середину поля и сказал Чжан Теню, – Возвращайся, Ню. Я преподам парню урок.

Чжан Теню с жалостью посмотрел на Кройфа. Этот парень раздражал брата Ма, да благословит его Господь.

Кройф не знал, насколько был он глуп, и всё ещё довольствовался своим выбором. Он стоял в приготовленной позе борца и кричал на Ма Вэньчжо, – Человек из Хуася. Я могу позволить тебе сделать три шага вперёд.

На губах Ма Вэньчжо появилась интригующая улыбка, – Ты только что сказал это, тогда не вини меня за то, что я буду безжалостен.

– Я...

Кройф хотел что-то сказать, но, прежде чем он открыл рот, он увидел, как фигура Ма Вэньчжо исчезла перед ним. Вскоре он почувствовал, как машина врезалась ему в грудь, и его отшвырнуло, как пушечное ядро.

Прежде чем кто-либо успел среагировать, Кройф уже был отброшен Ма Вэньчжо. Он пнул его настолько сильно, и парень летел так быстро, что красный берет на его голове остался на месте, позже упав на землю.

В то же время Кройф улетел, как мяч, отбитый золотой бутцей, пролетев по дуге и выстрелив в футбольные ворота вдалеке.

Все молчали. Никто и не предполагал, что выдающийся член команды Красного берета Кройф будет так уязвим перед лицом молодого человека. Он едва успел пошевелиться, как его пнули. Его провал был очень впечатляющим.

Кукок едва мог закрыть глаза и рот. Он сдвинул очки в золотой оправе на лицо, ему было трудно поверить, что это только что произошло.

Красный берет производил на него впечатление элиты из элит. Каждый из них был экстраординарным, но сегодня они потерпели неудачу перед маленькой охранной компанией в Хуася. Сначала испугался их капитан, а теперь избили Кройфа. Ему было сложно это переварить.

Оглянувшись на Цинь Хаодуна, который все ещё выглядел расслабленным, он, наконец, понял это. Он думал, что молодой человек хвастается, но теперь он знал, что это потому, что он был достаточно уверен в себе. Каждый в его роте был силён, чтобы убить своих товарищей в одну секунду.

В то же время Кройф выбрался из футбольных ворот и выплёвывал много крови. Затем он вернулся с подавленным видом. Ему повезло, что он был здесь сегодня, а не вчера, когда Ма Вэньчжо не мог контролировать свою силу. Тогда один удар отправит его к Богу.

Он подошел к Кукоку и виновато сказал, – Простите, что подвёл вас.

– Просто возвращайся, – Кукок беспомощно махнул рукой, потом обратился к остальным членам команды, – Кто-нибудь ещё хочет попробовать? Я заплачу ему два миллиона долларов, если он сможет победить одного из них.

На этот раз после того, как он сказал это, команда молчала. Никто не выходил. Хотя щедрые награды всегда привлекали самых храбрых людей, это случалось только тогда, когда ещё оставалась надежда. Удар Ма Вэньчжо был настолько ошеломляющим, что все перепугались.

Они очень хорошо были знакомы друг с другом, и они знали, что Кройф был определённо самым сильным среди них всех. Если он не смог принять этот удар, другие люди были безнадежны.

– И что теперь? Разве вы не вся элита страны М? Разве ты не красные береты? По крайней мере, у вас есть хоть немного мужества, чтобы бороться!

Кукок задал серию вопросов. С одной стороны, он не мог жить с этим позором, с другой стороны, он понятия не имел, как встретит старого Мальдини, который скоро приедет сюда.

Из команды выделялся желтый парень - Сабуро Сато из Японии, – Мистер Кукок, я хочу бросить вызов бойцу из Хуася.

Кукок был рад услышать это, но он был смущён, потому что Сабуро Сато занимал только средний уровень и даже ниже среднего, среди 20 его телохранителей. Он недоумевал, откуда у этого парня столько мужества.

– Отлично, Сато, ты настоящий воин, – сказал Кукок, похлопывая Сабуро Сато по плечу.

– Мистер Кукок, я вас не подведу, – Сабуро Сато сказал честно, а затем подошёл к Цинь Хаодуну и снова спросил, – Господин Цинь, вы уверены, что я могу бросить вызов любому в этом дворе, верно?

Цинь Хаодун кивнул и подтвердил это, – Выиграй любого из нас, и ты станешь победителем.

Сабуро Сато нагло улыбнулся. Он поднял руку, указывая куда-то вдаль, и сказал, – Я хочу бросить вызов этой женщине.

Все посмотрели в ту сторону, куда он указывал, и увидели, как Налан Ушуань и Ци Ваньэр выводят малышку из ванной. Сабуро Сато указывал на Ци Ваньэр.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 139. Страшные длинные ноги**

Глава 139. Страшные длинные ноги

Даже Кукоку было слишком стыдно смотреть в лицо Сабуро Сато, когда он услышал его выбор. Он знал, что Сато славился своей подлостью, и сегодня действительно увидел это.

Он только что похвалил Сабуро Сато как настоящего воина, но оказалось, что у парня уже был свой план, как воспользоваться лазейкой в словах Цинь Хаодуна. Даже его товарищи по команде устыдились и опустили головы, увидев, что он бросает вызов женщине.

Но все сотрудники охранной компании смотрели на Сабуро Сато с иронией и злорадством. В компании было два ультра-охранника, один из которых был начальником, а другой-женщиной, которая лишила здесь всех мужчин достоинства.

Уровень развития Ци Ваньэр был выше Цинь Хаодуна, и её боевые навыки были намного развитее, чем у Ма Вэньчжо. Если кто-то и должен быть самым могущественным в компании, так это эта девушка.

Теперь презренный японец собирался воспользоваться преимуществом, но его выбор пал на самого могущественного человека здесь. Это было очень плохо для него.

Цинь Хаодун спросил с интригующей улыбкой, – Ты действительно собираешься выбрать её? Я предлагаю тебе взять кого-то другого.

– В этом нет необходимости, я собираюсь бросить вызов женщине. Я не хочу переключаться ни на кого другого, какой бы могущественной она ни была.

Сабуро Сато сказал это таким праведным и решительным тоном. Что Цинь Хаодуну не легко было найти лазейку. В конце концов, он не был сильным человеком, и у него не было никакой надежды на победу; если бы он переключился на кого-то другого.

После этого он сказал Цинь Хаодуну, – Не сожалейте об этом. Давайте заключим сделку, и вы должны будете сдержать свое слово.

– С чего бы мне жалеть? Ты можешь пойти к ней, если тебе так этого хочется, – Цинь Хаодун повернулся и пошёл к Ци Ваньэр, – Японский друг хочет бросить тебе вызов.

– Почему он выбрал женщину, чтобы бросить вызов, среди стольких мужчин?

У Ци Ваньэр не было хорошего впечатления о японцах, поэтому она не хотела начинать бой с Сабуро Сато.

– Мистер Сато выбрал тебя, потому что ты женщина. Может быть, он думал, что женщины в этой стране – полные неудачницы.

Сказал Цинь Хаодун с горькой улыбкой. Сато искал смерти, и он не был против того, чтобы Ци Ваньэр ненавидела Сато ещё больше.

Выражение лица Ци Ваньэр стало холодным, и она сказала Сабуро Сато, – Иди-ка сюда.

После этого она взмахнула своим сексуальным телом и пошла к центру тренировочной площадки.

Увидев сексуальную фигуру девушки, Сабуро Сато невольно сглотнул. Он даже вообразил, что если победит её, то, возможно, сможет затащить её в свою постель для новой схватки.

Ци Ваньэр, казалось, заметила безумный взгляд Сабуро Сато. Она сказала холодным голосом, – Ты готов? Тогда я начну.

– Я готов, а ты можешь дать мне свой номер телефона, если проиграешь?

До сих пор Сабуро Сато смотрел на Цинь Ванэр свысока. Он стоял в непринужденной позе и задавал вопрос, остроумно ухмыляясь.

– Иди к чёрту!

Ци Ваньэр подняла свою длинную ногу после того, как произнесла эти слова. Затем её нога ударила топором по голове Сабуро Сато.

В глазах Сабуро Сато, какой бы сильной ни была женщина, она никогда не могла быть сильнее мужчины. Поэтому он посмотрел вниз на длинную и красивую ногу и протянул руку, чтобы схватить её за голень.

Он думал, что сможет схватить Ци Ваньэр за лодыжку и притянуть её прямо в свои объятия. Он мог выиграть бой и обнять красавицу одновременно, получив двух зайцев одним выстрелом.

Но когда его руки коснулись бедра Ци Ваньр. Он уже чувствовал себя так, словно на него обрушилась гора. Сила была ужасно тяжёлой, что он слишком израсходовал все свои силы, чтобы поднять её; однако он не мог сопротивляться ногам Ци Ваньэр, рубящим удары.

Сабуро Сато сбили с ног и поставили на колени. После двух трескучих звуков коленные чашечки его обеих ног были сломаны.

Боль, исходившая из нижней части его тела, почти заставила его потерять сознание, но он не сдавался. Он изо всех сил пытался сопротивляться рубящим ударам двумя руками.

– Треск, треск.

Последовали ещё два удара после того, как две его руки были сломаны Ци Ваньэр. После очередного удара Сабуро Сато лёг лицом вниз на землю и потерял сознание, не издав ни звука.

После того, как бой был закончен, большой тренировочный двор охранной компании затих. Когда эти мужчины впервые увидели длинные ноги Ци Ваньэр, они подумали, что они сексуальны; однако единственное, что они могли чувствовать сейчас, это ужас.

Эта женщина была такой ужасной. Она уложила Сабуро Сато в кому, одним ударом ноги. Казалось, она даже проявила милосердие, иначе бы отправила парня прямиком в ад.

Гао Сун стоял в стороне и наблюдал. Он собирался позволить товарищам Кукока преподать Цинь Хаодуну урок, но не предвидел этого. Он понятия не имел, почему товарищи Цинь Хаодуна были такими странными.

Увидев бессознательных Сабуро Сато и Кройфа, истекающих кровью, он вдруг почувствовал, что пощёчина Цинь Хаодуна была ещё легкой и нежной по сравнению с этими двумя.

Кукок был совершенно ошарашен. Он слышал о том, что Хуася-волшебное место, но это его мало волновало. Он думал, что страна М была самой могущественной страной в мире, и именно поэтому он думал, что сможет похитить Цинь Хаодуна в больницу Цзяннаня с помощью своих телохранителей.

Всё, что произошло сегодня перед ним, это было для него настоящим уроком. Охранная компания, которая выглядела не более чем обычной, разгромила его гордых телохранителей.

– Мистер Кукок. Пожалуйста, заберите своих товарищей, мы их здесь не лечим.

Цинь Хаодун мог легко вылечить Сабуро Сато, но он не был святым, и он никогда не будет лечить этого презренного парня.

Кукок очнулся и махнул рукой. Двое телохранителей, стоявших сзади, внесли в машину потерявшего сознание Сабуро Сато.

– Господин Цинь, я прошу прощения за свое плохое поведение.

Теперь Кукок понял, что молодой человек отнюдь не обычный, и не мог позволить себе обидеть его, поэтому он опустил свою гордую голову.

Цинь Хаодун махнул рукой и сказал, – Убирайтесь отсюда с вашими людьми. Ты просто слуга, который не имеет права разговаривать со мной.

– Ну... – Лицо Кукока покраснело. Он был дворецким старого Мальдини. Как говорится, «даже швейцар премьер-министра-это высокий чиновник». Может, он и слуга, но все губернаторы и высшие чиновники обращались с ним вежливо. Никто не должен был так оскорблять его.

Но у него и в мыслях не было сопротивляться стоящему перед ним молодому человеку. Он поклонился Цинь Хаодуну и вышел из охранной компании вместе со своими товарищами.

Старина Мальдини как раз собирался прибыть в больницу Цзяннаня, но он всё испортил. Он не пригласил Цинь Хаодуна и, что ещё хуже, обидел парня. Это его сильно раздражало.

– Мистер Кукок, пожалуйста, подождите меня.

В этот момент Гао Сун подбежал к нему сзади.

Кукок ещё больше разозлился, увидев его большое маслянистое лицо, потому что он никогда бы не обидел Цинь Хаодуна, если бы этот парень не болтал с самого начала. Может быть, он уже отвёз парня в больницу.

– Господин Гао, вы можете идти один.

Сказал Кукок, закрывая дверь и уходя, не оборачиваясь.

Гао Сун задыхался в пыли и выхлопных газах позади машины, но ему было всё равно. Он вызвал такси и поехал в больницу Цзяннаня.

После того, как Кукок ушёл, Цинь Хаодун махнул рукой Чжан Теню, прося его продолжить обучение вместе с другими.

– Папа! Обнимемся!

Малышка открыла свои объятия Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун был озарён, увидев свою дочь. Он взял на руки малышку из рук Налань Ушуан.

– Тан-Тан, ты его дочиста вымылась? – Цинь Хаодун попытался пошутить с малышкой.

– Конечно. Вторая мама помогла мне с этим, – сказала малышка и захихикала, – Папа, можно задать тебе вопрос?

– Ну и что же ты хочешь спросить?

– А ты знаешь, у кого грудь больше, у мамы или у второй мамы?

– Ну... – Цинь Хаодун чуть не подавился. Он не ожидал такого резкого вопроса от дочери. Нужно было провести расследование, прежде чем он даст заключение. Он не изучал ни одну, ни другую, поэтому не мог ответить на этот вопрос.

Думая об этом, он не мог не взглянуть на грудь Налань Ушуан.

Налань Ушуан четко слышала диалог между отцом и дочерью. Она покраснела, но не знала, как вести себя с малышкой. Увидев, что Цинь Хаодун смотрит на его грудь, она тут же закричала.

Это также услышали Ма Вэньчжо и Ци Ваньэр. Они хохотали, клонясь из стороны в сторону от смеха.

– Ответь на мой вопрос, Папа, – сказала малышка и хихикнула.

Цинь Хаодун не осмелился ответить на этот вопрос, потому что увидел убийственные глаза Налань Ушуан. Он будет уничтожен, независимо от того, ответит он, что больше, а что меньше. Поэтому он ответил, – Я этого не знаю...

– Папа такой глупый. Я тебе расскажу, – малышка указала пальцем и сказала, – Я видела их во время купания. У тёти Ваньэр больше.

– Эй... – Ци Ваньэр наблюдала за этим, и не знала, что будет вовлечена сюда. Теперь Налань Ушуан сама смеялась над ней.

Цинь Хаодун посмотрел на Налань Ушуан, а затем на Ци Ваньэр. Он чувствовал, что эти двое должны быть квиты, но, возможно, малышка была более точной, потому что она видела их близко.

– Пойдём, поедим чего-нибудь, я умираю с голоду.

Ци Ваньэр повернулась и поспешила в столовую, чтобы скрыть смущение. Цинь Хаодун, малышка и другие люди последовали за ней.

В комнате для VIP-гостей больницы Цзяннаня с несколькими людьми сидели директор Бюро здравоохранения Пань Гаофэн и директор больницы Вэнь Чанцзян. Напротив них сидели два белых человека, один из них был учеником Цинь Хаодуна из Всемирной медицинской ассоциации, медицинским экспертом Джеймсом.

Другой - белый старик лет восьмидесяти, лысый и круглолицый, добрый, как дедушка. Он был не кто иной, как всемирно известный финансовый гигант старина Мальдини.

Ещё один человек из Хуасся сидел рядом со стариной Мальдини. Он был главой департамента здравоохранения провинции Цзяннань, Хоу Вэйго. Он был здесь, чтобы сопровождать старого Мальдини к доктору.

Хоу Вэйго сказал Пань Гаофэну, – Вы связались с Цинь Хаодуном, директор Пань. Почему я его не вижу?

Пань Гаофэн ответил с неловкостью, – Простите, глава. Я всё испортил. Заместитель директора Бюро здравоохранения отправился за мистером Цинь, но между ними, должно быть, возникли некоторые недоразумения. Поэтому он не привёз Мистера Цинь в больницу.

Хоу Вэйго нахмурился и сказал, – Как это могло случиться?

Пань Гаофэн сказал, – Я не слышал о точной ситуации, но дворецкий мистера Мальдини уже пошёл пригласить мистера Цинь, теперь самое время им вернуться.

После того, как он сказал это, дверь в комнату для гостей была открыта. Кукок вошёл в комнату, а расстроенный Гао Сун следовал за ним.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 140. Мальдини**

Глава 140. Мальдини

Увидев Гао Суна, Хоу Вэйго сразу же спросил его, – Где Цинь Хаодун? Он не пошёл с вами?

Гао Сун нервно ответил, – Нет…Нет…

Хоу Вэйго недовольно продолжил, – Как заместитель директора, вы на самом деле не пригласили человека?

– Я... Я...

Под напором Хоу Вэйго, Гао Сун с холодным потом на лбу начал хмыкать и хныкать, не в силах произнести ни одной полной фразы. Не имея уважительной причины, он потеряет работу, если скажет правду.

В этот момент старина Мальдини спросил Кукока, – Что происходит? Почему ты не привёл сюда доктора Цинь?

Джеймс был в замешательстве, почему Цинь Хаодун не приезжают лечить старину Мальдини, ведь Цинь Хаодун согласился сделать это. Он спросил, – Почему? Что сказал мой учитель?

Кукок был честнее Гао Суна, поэтому он сказал правду, – Это всё моя вина. Я не уважал доктора Цинь.

Вкратце он рассказал им, как он пошёл в охранную компанию, чтобы пригласить Цинь Хаодуна, и наконец, он добавил, – Извините, господин. Я, будучи высокомерным и грубым, разозлил доктора Цинь.

Услышав эти слова, Джеймс рассердился, – Как ты мог так обращаться с моим учителем? Я же просил тебя не угрожать ему Красным беретом. Ты даже пытался похитить его. Ты что, с ума сошёл? Разве ты не знал, что нужно уважать знаменитого врача?

Кукок выглядел смущённым, опустив голову от стыда и не говоря ни слова.

Старина Мальдини был потрясён. Он очень хорошо понимал, насколько должна быть сильна его команда телохранителей, которая смогла сравниться с Красным беретом, нынешним спецназом, он не ожидал, что охранная компания в Хуася побьёт его команду.

Наконец, он понял, что Цинь Хаодун был не просто искусным врачом, как он думал.

Немного помолчав, он сказал, – Кукок, ты совершил большую ошибку. Ты должен извиниться перед доктором Цинь.

Кукок ответил, – Да, господин. Я знал, что это моя вина, и я извинился перед ним, но он не принял этого и сказал, что я не имею права говорить с ним. Он ещё сказал...

Кукок не решался продолжить свои слова, так как не знал, можно ли сообщить о том, что сказал Цинь Хаодун.

– А что ещё он сказал? Скажи мне и не пропусти ни слова.

С самого начала и до конца старина Мальдини сохранял держался вежливо и не выказывал ни малейшего гнева и неудовольствия.

– Доктор Цинь также сказал, что господин должен сам идти к его дверям, а не просить его пойти к вам, так как вы пришли сюда за медицинской помощью, и что он считает вас не более благородными, чем нищие в этой стране.

Хоу Вэйго нахмурился, услышав эти слова. Он мало что знал о Цинь Хаодуне, но полагал, что высокомерные слова Цинь Хаодуна и его манера обращаться со старым Мальдини безо всякого уважения разозлят этого финансового магната.

Он думал о том, как охладить гнев старины Мальдини, как вдруг глубоко задумавшись, этот старик сказал, – Доктор Цинь был прав. Я не вёл себя как человек, ищущий лечения. Более того, все равны, а я ничуть не благороднее нищих.

Хоу Вэйго облегченно вздохнул, убедившись, что магнат не сердится, и продолжил, – Не волнуйтесь, мистер Мальдини, на юге реки Янцзы всегда есть врачи с лучшими медицинскими навыками и благородные добродетели. Хотя Цинь Хаодун и не пришёл вам на помощь, у нас найдутся для вас другие отличные врачи.

Хоу Вэйго не знал, какой болезнью заболел старый Мальдини, но, по его мнению, Цинь Хаодун был всего лишь студентом колледжа, и были другие врачи, которые помогли бы вылечить старого Мальдини. Однако он не понимал, почему столь многим известным специалистам мировых медицинских сообществ не удалось вылечить старика.

Он обратился к Вэнь Чанцзяну, – Вы передали документы господина Мальдини нашим экспертам? У них есть какой-нибудь терапевтический план?

Вэнь Чанцзян очень хорошо знал, насколько удивительны медицинские навыки Цинь Хаодуна, но он молчал и просто слушал других всё время, потому что знал, что у него нет права голоса перед этими большими шишками.

Услышав этот вопрос, он ответил, – Сэр, было проведено совещание среди всех экспертов в наших больницах, и они пришли к выводу, что старый Мальдини не был серьёзно болен и мог быть легко вылечен после операции. Но они также сказали, что ничего не смогут сделать, кроме как провести операцию.

Имея такой многолетний медицинский опыт работы, Хоу Вэйго действительно разбирался в медицине, и понимал, что операции были единственным способом вылечить опухоли в западной науке. Поэтому он продолжал спрашивать, – А как же традиционная китайская медицина? Можем ли мы удалить опухоли таким образом?

Услышав эти слова, подавленный Гао Сун немедленно активизировался, – Сэр, я разговаривал с тремя лучшими практикующими врачами китайской медицины в нашем городе, и они скоро будут здесь.

Он достаточно долго вращался в официальных кругах, чтобы понимать: если на этот раз ему не удастся вылечить Мальдини, он потеряет должность заместителя директора. Даже при том, что у него были покровители, они не могли помочь ему в этом вопросе.

По этой причине он изо всех сил пытался загладить свою вину по дороге в больницу, позвонив трём лучшим практикующим врачам китайской медицины в городе Цзяннань, чтобы попросить их поспешить в больницу. Теперь это сработало.

Как только он закончил свои слова, дверь Vip-комнаты открылась, и из неё вышли трое стариков в длинных одеждах. Это были не кто иные, как три старших практикующих врача китайской медицины в городе Цзяннань, Гао Фэнвэнь, Шэнь Сянфу и Чжун Сыхай.

Как руководители индустрии здоровья, Хоу Вэйго и Пань Гаофэн были знакомы с этими тремя практикующими врачами. Они приветствовали их, и Хоу Вэйго сказал старому Мальдини, – Мистер Мальдини, они - практикующие китайскую медицину с большими достижениями в нашем городе. Как насчёт того, чтобы сначала они поставили диагноз?

Старый Мальдини ответил, – Отлично. Я уже давно слышал об удивительном эффекте китайской медицины. Сегодня я хотел бы испытать это сам.

Тем не менее, Джеймс выказал неодобрение, поскольку он думал, что никто не может быть соперником его учителя Цинь Хаодуна в китайской медицине.

Полностью подготовившись, Гао Фэнвэнь и двое других практикующих пощупали пульс старого Мальдини один за другим. Через десять минут они закончили диагностику и получили вопрос от Хоу Вэйго, – Сеньоры, как поживает мистер Мальдини?

Гао Фэнвэнь взял инициативу на себя, и ответил, – Если я не ошибаюсь, у этого джентльмена опухоль в голове и он много страдал от головной боли.

Шэнь Сянфу и Чжун Сыхай одобрительно кивнули.

Хоу Вэйго выглядел взволнованным от этих слов и продолжил, – Тогда, старшие, вы должны знать, как вылечить его, так как вы диагностировали его, не так ли?

Однако Гао Фэнвэнь покачал головой и сказал, – Лучший способ удалить опухоль - это операция. Китайская медицина ничего не может с этим поделать.

Хоу Вэйго спросил с разочарованием, – По некоторым причинам этот джентльмен не может сделать операцию. Разве мы не можем использовать какие-то другие методы китайской медицины? Например, помощь трав для устранения опухоли.

Шэнь Сянфу ответил, – Нет, этого слишком трудно достичь. Ещё когда Цао Цао страдал головной болью от опухоли, божественный врач, Хуа Туо, в итоге, вылечил его с помощью операции. Мы трое не можем сделать ничего больше.

– Я же говорил вам, что, кроме моего учителя, никто другой не может вылечить его без операции.

При этих словах все замолчали. Мгновение спустя Хоу Вэйго сказал, – Хорошо, я пойду и попрошу Цинь Хаодуна о помощи лично. Ради меня он может согласится приехать сюда со мной.

Старина Мальдини сказал, – Нет, Мистер Хоу, я поеду сам. Доктор Цинь был прав, пациент должен сам идти к врачу.

Сказав это, он встал и повернулся к Кукоку, – Отвези меня к доктору Цинь, пожалуйста. Я хочу поехать с тобой. Не забудь, потом искренне извиниться перед ним.

Когда старина Мальдини и его люди отправились к Цинь Хаодуну, Хоу Вэйго, Пань Гаофэн и другие последовали за ними в «Папу охранной компании», поскольку они не хотели ждать в больнице. Даже трое практикующих интересовались человеком, который мог вылечить Мальдини, поэтому они также следовали за ними в машине.

Когда эти люди припарковали свои машины и собирались войти в охранное предприятие, два охранника остановили их у ворот.

Цинь Хаодун догадывался, что старина Мальдини пойдёт искать его в своей компании, поэтому Чжан Теню ждал их у входа.

Увидев, что пришло так много людей, Чжан Теню подошёл и спросил, – Кто вы? Что вы здесь делаете?

Хоу Вэйго ответил, –Я Хоу Вэйго, глава департамента здравоохранения. Я привёз уважаемого гостя, чтобы увидеть Цинь Хаодуна.

– Мой босс сейчас обедает. Пожалуйста, следуйте за мной.

Сказав это, Чжан Теню повёл старика Мальдини и остальных к дверям столовой.

– Пожалуйста, подождите минутку. Сначала я должен доложить об этом своему боссу.

Чжан Теню вошёл в зал и вскоре вернулся, – Мой босс обедает со своей дочерью. Он велел вам подождать его несколько минут.

Хоу Вэйго нахмурился и сказал, – Возвращайтесь и скажите Цинь Хаодуну, что мистер Мальдини здесь. Попросите его побыстрее вылечить этого джентльмена и не тратьте его время.

Однако Чжан Теню сказал, – Наш босс знал, что это был мистер Мальдини, но он сказал, что важнее побыть с дочерью, чем лечить мистера Мальдини. Если вы не хотите ждать, вы можете просто уйти сейчас, в противном случае, пожалуйста, подождите здесь.

Цинь Хаодун был прав, что Мальдини приедет лично, но, как он и сказал, пациент должен быть терпеливым. Нет ничего важнее, чем сопровождать дочь за едой.

Для других старик Мальдини мог быть финансовым магнатом с высоким статусом в мире, но для Цинь Хаодуна, Императора Зелёного Леса, старик Мальдини не мог сравниться и с мизинцем его дочери.

Лицо Хоу Вэйго потемнело ещё больше, и когда он собрался что-то сказать, старый Мальдини остановил его, сказав, – Не обращайте внимания, господин Хоу. Мы здесь ищем лечение доктора Цинь, так что нам следует подождать. Разве нет китайской сказки "Три визита в хижину"? По сравнению с персонажем в этой истории, нам повезло, что мистер Цинь заставляет нас ждать совсем немного.

Старик и в самом деле был открытым, он даже весело рассмеялся, произнеся эти слова. Так как старик не жаловался, Хоу Вэйго, Пань Гаофэн и другие могли ждать вместе с ним.

Был полдень, и солнце палило, поэтому было очень жарко за пределами столовой, так как не было кондиционера. Хоу Вэйго и другие сильно вспотели, стоя на солнце.

Капли пота продолжали падать с лысой головы старины Мальдини, но он выглядел спокойным, стойко ожидая Цинь Хаодуна, и вытирая пот.

Хоу Вэйго втайне восхищался терпением старика, – Неудивительно, что он смог достичь многого, чего не смогли другие, он был очень терпеливым.

Примерно через полчаса дверь столовой открылась, и Цинь Хаодун вышел, держа на руках Тан-Тан, за ним вышли Ма Вэньчжо и ещё несколько человек.

– Здравствуйте, Мистер Цинь.

Увидев Цинь Хаодуна, Джеймс сразу же поприветствовал его, как школьник.

Цинь Хаодун кивнул ему, удовлетворённый отношением своего ученика к нему. Он попросил Налань Ушуан уложить Тан-Тан вздремнуть, и сказал ожидающим людям, – Пойдёмте со мной.

Он повёл старину Мальдини и остальных в комнату для совещаний в своей компании. Сев, он спросил, – Зачем вы нашли меня, и пришли сюда?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 141. Три условия**

Глава 141. Три условия

– Мистер Цинь, разве вы не помните, что я привёз сюда Мальдини чтобы вы его вылечили?

– Конечно, понимаю. Но я не могу его лечить!

Лица у всех изменились, когда они услышали эти слова. По их мнению, для Цинь Хаодуна и практикующих китайскую медицину было честью лечить Мальдини, который, до сих пор, не ездил в Хуася для лечения. Никто не ожидал, что Цинь Хаодун откажется от него.

Старина Мальдини и в самом деле был человеком хладнокровным. Он выглядел безразличным, услышав слова Цинь Хаодуна, но Джеймс был обеспокоен. Он подошёл к Цинь Хаодуну и сказал, – Господин Цинь, вы же согласились вылечить Мальдини, не так ли?

Цинь Хаодун сухо ответил, – Да, но это было вчера. Только что заместитель директора Гао Сун пригрозил, что вычеркнет меня из Медицинского колледжа Цзяннаня, и приказал разобраться с моей дочерью. Я был напуган его силой, так что теперь я не могу никого лечить.

Войдя в комнату, Гао Сун спрятался в углу, надеясь, что Цинь Хаодун не обратит на него внимания. Но когда он услышал слова Цинь Хаодуна, его лицо побледнело, и он понял, что его карьера теперь закончена.

Теперь все узнали, что произошло, – Неудивительно, что Цинь Хаодун разозлился. Он был взбешён от бреда Гао Суна.

Пань Гаофэн повернулся, чтобы крикнуть Гао Суну, – Ты это сказал?

– Сэр... сэр, я …думал…

Гао Сун хотел объяснить, что он командовал Цинь Хаодуном, потому что принял его за обычного студента, который выполнял работу в больнице, но ему было слишком стыдно говорить это.

Как глава департамента здравохранения, Хоу Вэйго впервые был отвергнут. Поэтому он был полон гнева. В тот момент, когда он понял причину, он понял всё про Гао Суна.

– Слушай, ты уволен. Возвращайся, напиши мне отчёт и жди завтра дальнейших распоряжений.

Хоу Вэйго всё-таки объявил о завершении карьеры Гао Суна.

Гао Сун был подавлен и очень сожалел. До этого он потянул за некоторые ниточки, чтобы стать заместителем директора, однако, после того, как он попытался властвовать над Цинь Хаодуном, тот ответил ему пощечиной. Позже он хотел отомстить, но, к своему ужасу, потерял работу из-за того, как обращался с Цинь Хаодуном.

В данный момент он знал, что оправдания не сработают, поэтому покинул компанию Цинь Хаодуна удручённым.

После ухода Гао Суна Пань Гаофэн подошёл к Цинь Хаодуну и сказал, – Господин Цинь, я должен извиниться за свою ошибку. Мы накажем Гао Суна, так что, надеюсь, это не заставит вас передумать помогать мистеру Мальдини.

Цинь Хаодун повернулся и молча посмотрел на старого Мальдини.

– Доктор Цинь, пожалуйста, простите меня за мое грубое поведение, когда я просил вас о помощи, – высокочтимый финансовый магнат извинился перед Цинь Хаодуном по собственной воле, – Доктор Цинь, мой слуга, Кукок оскорбил вас. Он сам хочет извиниться.

После этих слов старина Мальдини крикнул, – Садись, Кукок.

Никто из присутствующих не понял, что имел в виду старик Мальдини, но все посмотрели на дверь. Когда дверь открылась, вошёл Кукок. В отличие от предыдущего извиняющегося, он снял свой дорогой смокинг, верхняя часть его тела была обнажена, а на спине он нёс посох.

Увидев это, все сразу поняли, что иностранец хотел протянуть прут берёзы и попросить о порке, так смиренно извиняясь перед Цинь Хаодуном.

Кукок подошёл к Цинь Хаодуну, опустился на колени, и сказал уважительно, – Господин Цинь, я оскорбил вас, пожалуйста, накажите меня.

Он извинился от всего сердца, потому что, будучи слугой, всегда восхищался сильными людьми. Теперь он был полон восхищения Цинь Хаодуном.

Цинь Хаодуна позабавил забавный взгляд Кукока, и все претензии рассеялись, когда он увидел его смирение.

– Хорошо, вопрос решён. Мне всё равно, как вы относитесь к людям в других местах, но в Хуася вы должны уважать людей, которых встречаете. Теперь вы можете уйти.

– Спасибо, доктор Цинь. Я последую вашему совету.

Почтительно ответил Кукок.

На самом деле, даже если Цинь Хаодун не напомнил ему, он сам получил урок и понял, что находится в невероятной стране, поскольку даже бойцы обычной охранной компании в Хуася могли заставить его Красный берет разбегаться в разные стороны. Он понимал, что должен вести себя прилично.

Гао Фэнвэнь и двое других практикующих были ошарашены. Они не могли понять, почему этот молодой человек так высокомерен, а иностранцы так слушаются его.

Цинь Хаодун понятия не имел, о чем они думают. Когда Кукок ушёл, он сказал старику Мальдини, Хоу Вэйго и другим, – Я узнал о вашей болезни от Джеймса, и вылечить вас с помощью китайской медицины будет нетрудно. Но у меня есть три условия.

Услышав его слова, Гао Фэнвэнь и двое других практикующих усмехнулись. Будучи знатоками китайской медицины, они очень хорошо знали о болезни старого Мальдини и не верили, что его опухоль можно удалить без операции. Даже божественный доктор Хуа Туо не мог этого сделать, не говоря уже о молодом парне.

– Доктор Цинь, пока вы будете лечить меня, я могу пообещать вам тридцать вещей, не говоря уже о трёх, – сказал старина Мальдини.

Цинь Хаодун продолжил, – Первое, дайте мне сертификат о квалификации врача.

Позавчера Чжао Чжунчэнь поставил под сомнение квалификацию Цинь Хаодуна как врача, на заседании совета директоров Лин-Групп, поэтому Цинь Хаодун думал о решении этого вопроса, тем более у него появился шанс. Иначе было незаконным продолжать свой бизнес вне зависимости от того, насколько он был искусен.

Гао Фэнвэнь чуть не подавился слюной, услышав слова Цинь Хаодуна, – Он казался вполне уверенным, когда обещал вылечить мистера Мальдини. Кто бы мог подумать, что у него даже нет сертификата и он делает что-то незаконное?

В тот момент он уже не мог подавить свой гнев. Он вышел вперёд и крикнул Цинь Хаодуну, – Хватит, молодой человек. Не делайте из китайской медицины шутку. Из-за таких людей, как вы, многие не воспринимают в серьёз китайскую медицину.

Цинь Хаодун взглянул на седобородого старика и сказал, – Господин, я действительно могу вылечить его. Как вы можете говорить, что я шучу?

– Невозможно. Я изучал китайскую медицину всю свою жизнь. Вы не можете обмануть меня, – сказал Гао Фэнвэнь гневно.

– Хотите верьте, хотите нет, но я могу вылечить его, – сказав это, Цинь Хаодун проигнорировал Гао Фэнвэня и повернулся к старому Мальдини, – Что вы скажете о моём первом условии?

– Мистер Мальдини, поверьте мне, – поспешно вмешался Джеймс, – Хотя у моего учителя нет сертификата, он обладает лучшими медицинскими навыками. Я гарантирую вам это как эксперт Всемирной медицинской ассоциации.

Старина Мальдини улыбнулся и ответил, – Я доверяю тебе.

Гао Фэнвэнь и двое других стариков в гневе затопали ногами, – Эти двое, должно быть, сошли с ума, если поверили тому, что услышали.

Старина Мальдини обернулся и сказал Хоу Вэйго, – Господин Хоу, я мало знаю о том, как получить такой сертификат в вашей стране. Итак, могу я попросить вас о помощи?

Прежде чем приехать сюда, Хоу Вэйго получил специальное распоряжение от Министерства здравоохранения, что он должен стараться изо всех сил, чтобы удовлетворить просьбы старого Мальдини.

Услышав слова старика, он посоветовался Пань Гаофэном, – Мистер Пань, мы можем выдать мистеру Циню сертификат?

– Если речь идёт о сертификате западной медицины, то я могу сказать - нет. Но, пройдя специальную процедуру лицензирования, я смогу вручить ему сертификат китайской медицины прямо сейчас, у него будут рекомендация от трёх практикующих китайских врачей и моя подпись.

– К счастью, у нас есть три практикующих прямо тут, Гао Фэнвэнь, Шэнь Сянфу и Чжун Сыхай. Я выдам Цинь Хаодуну сертификат сразу после того, как все трое его одобрят.

– Нет, ни за что! – взволнованно воскликнул Гао Фэнвэнь, – Чтобы стать врачом китайской медицины, человеку нужны годы упорной учёбы и строгой практики. Выдача ему сертификата превратит нас в шутов.

Эхом отозвался Шэнь Сянфу, – Да, жалко выдавать сертификат такому высокомерному хвастуну. Это опозорит китайскую медицину и повлияет на её развитие в Хуася и даже во всём мире.

Так как он был слишком взволнован, семидесятилетний старик бросил свои очки на землю и разбил их вдребезги.

Цинь Хаодун молча смотрел на старика, сбитый с толку тем, что он сделал, что так сильно его разозлило. Он знал, что должен продемонстрировать свое мастерство, чтобы убедить присутствующих.

Шэнь Сянфу был пресбиопиком и астигматиком, поэтому он ничего не мог ясно видеть без очков.

Когда он наклонился, чтобы достать очки, Цинь Хаодун подошёл к нему и в мгновение ока воткнул дюжину серебряных игл в основные акупунктурные точки на его голове, двигаясь быстро, как молния.

– Что ты делаешь? Как ты мог так неосторожно использовать свои серебряные иглы?

Стоя рядом с Шэнь Сянфу, Чжун Сыхай разозлился, увидев, как Цинь Хаодун заколол их старого друга какими-то иглами. Он оттолкнул Цинь Хаодуна и попытался вынуть иглы из Шэнь Сянфу.

Однако в тот момент, когда он протянул руку, он услышал, как Шэнь Сянфу сказал, – Не трогай меня, не надо.

Ответил он Чжун Сыхаю.

– Старина Шэнь, старость затуманила твой разум. Нехорошо так долго держать иголки в голове.

Однако Шэнь Сянфу проигнорировал его слова и взволнованно воскликнул, – Я вернул своё зрение! Теперь я всё вижу!

Оказалось, что он смог видеть всё более и более ясно, и его зрение становилось всё лучше после того, как Цинь Хаодун проткнул акупунктурные точки на его голове серебряными иглами. Теперь он мог видеть вещи ещё чётче, чем когда носил очки.

Как практикующий врач китайской медицины, он знал, что это сила акупунктуры. Он повернулся и низко поклонился Цинь Хаодуну, прежде чем сказать, – Доктор Цинь, простите, что я вас неправильно понял. Я не ровня вам в китайской медицине, и это не изменится, даже если я буду практиковать ещё сто лет. Ваши навыки удивительны!

Цинь Хаодун протянул руку, чтобы забрать иглы из головы старика, и сказал с улыбкой, –Вы всё ещё считаете меня позором китайской медицины?

Шэнь Сянфу ещё раз поклонился Цинь Хаодуну и извинился, – Ещё раз извините за то, что я сказал, мистер Цинь. Ты гордость китайской медицины.

Зрители были шокированы, увидев, как два ведущих практикующих китайскую медицину города Цзяннань кланяются, извиняются и обращаются к парню так уважительно.

Шэнь Сянфу поднял голову и сказал, – Я был пресбиоптиком и астигматиком в течение многих лет, и даже я не мог вылечить себя сам. Однако доктор Цинь сделал это всего за несколько минут. Я никогда не видел никого с такими мощными навыками, за всю свою жизнь.

Чжан Сыхай удивлённо спросил, – Ты серьёзно, старина Шэнь?

Шэнь Сянфу ответил, – Конечно, зачем мне лгать?

Гао Фэнвэнь подошёл к Цинь Хаодуну и взволнованно спросил, – Доктор Цинь, вы можете сказать мне, какой навык вы только что использовали?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 142. Удаление опухоли без операции**

Глава 142. Удаление опухоли без операции

– Омолаживающее иглоукалывание, – ответил Цинь Хаодун, – Люди получают пресбиопию и астигматизм главным образом потому, что ткани их глаз стареют и имеют патологии. Я только что вылечил ткани мистера Шэнь, так что он снова обрёл нормальное зрение.

Услышав эти слова, Гао Фэнвэнь взволнованно воскликнул, – Омолаживающее иглоукалывание! О боже, это же омолаживающее иглоукалывание! Я никогда не думал, что смогу увидеть это волшебное умение своими глазами!

Гао Фэнвэнь был хорошо известен в китайской медицине благодаря своему акупунктурному мастерству, и он когда-то читал некоторые записи об омолаживающей акупунктуре в древних книгах, в которых это было описано как "Королевская акупунктура". В то время как другая акупунктура может быть использована только для очистки меридианов, омолаживающая акупунктура применяется для восстановления повреждённых тканей и меридианов. Поэтому не будет преувеличением, назвать это божественным умением.

Только сейчас, когда Цинь Хаодун показал этот навык, он почувствовал, что это похоже на умение, написанное в книгах, но он не мог в это поверить, потому что информация об этом была утеряна много лет назад, и он никогда не слышал, чтобы её использовали.

– Доктор Цинь, я никогда не думал, что вы обладаете таким прекрасным навыком, как омолаживающее иглоукалывание. Это сделает вас ведущим врачём в китайской медицине города Цзяннань.

Мастерство Цинь Хаодуна поразило трёх стариков.

Кроме них, все присутствующие были ошеломлены, особенно Хоу Вэйго, который был удивлён, тем, что старина Мальдини приехал так далеко в Хуася, чтобы попросить студента колледжа о медицинской помощи, и теперь, наконец, он понял, что этот парень был превосходным практиком.

И пресбиопия, и астигматизм казались несерьёзными, но они были неизлечимы с точки зрения современной медицины. Однако Цинь Хаодун сделал это в мгновение ока.

После шока Чжун Сыхай сказал, – Доктор Цинь, вы действительно можете вылечить опухоль в голове мистера Мальдини?

– Конечно, он может. Человек, владеющий омолаживающей акупунктурой, не будет лгать.

Гао Фэнвэнь защитил Цинь Хаодуна перед стариком. Хотя он не был уверен в том, каким же образом Цинь Хаодун удалит опухоль в голове, он верил, что тот сможет сотворить чудо снова, так как этот парень был единственным кто владел омолаживающей акупунктурой.

Его сомнения в том, что Цинь Хаодун сможет вылечить старого Мальдини, превратились в ожидания. Он действительно с нетерпением ждал, когда парень продемонстрирует другие удивительные медицинские навыки.

Чжун Сыхай опоздал с ответом и сказал, – Ты прав. Мастер омолаживающей акупунктуры никогда не стал бы говорить глупости.

Он снова повернулся к Цинь Хаодуну, – Когда вы начнёте лечить мистера Мальдини, доктор Цинь? Мы с нетерпением ждём расширения наших взглядов.

Цинь Хаодун не ответил, но повернулся, чтобы посмотреть на Пань Гаофэна. До тех пор трое стариков помнили условие, предложенное Цинь Хаодуном. Гао Фэнвэнь поспешно сказал Пань Гаофэну, – Господин Пань, мы хотели бы дать рекомендации доктору Цинь.

Поскольку они согласились, было законно предоставить Цинь Хаодуну сертификат врача. Пань Гаофэн немедленно приказал служащему бюро здравоохранения, находившемуся поблизости, вернуться, сделать документ для Цинь Хаодуна и принести его сюда.

Старина Мальдини сказал Цинь Хаодуну после выполнения его первого условия, – Доктор Цинь, каково ваше второе условие?

Теперь в его глазах появилось ожидание, потому что он увидел навыки Цинь Хаодуна, о которых он слышал от Джеймса, своими собственными глазами. Несмотря на свой опыт, он не мог не восхищаться удивительным акупунктурным мастерством Цинь Хаодуна, с помощью которого тот излечивал пресбиопию и астигматизм.

– Второе условие касается медицинских сборов. Вы должны заплатить мне сто миллионов юаней, чтобы вылечиться, – сказал Цинь Хаодун.

Ма Вэнчжо нужно было ещё много денег, чтобы начать свой бизнес в Шанхае. Учитывая это, Цинь Хаодун подумал, что ему стоит немного разорить этого финансового магната, который явился к его дверям. Кроме того, ему казалось, что он просил не такую уж и большую сумму, такое лечение стоило гораздо больше, когда он был Императором Зелёного Леса в мире культивации.

Однако другие были шокированы его словами, особенно Хоу Вэйго и Пань Гаофэн. Они никогда не слышали, чтобы кто-то просил сто миллионов юаней в качестве платы за лечение.

– Доктор Цинь, я думаю, вы просили слишком много. Во всём мире не было такой высокой платы за медицинские услуги, – сказал Хоу Вэйго.

– Но и никто не может вылечить его, кроме меня, – равнодушно сказал Цинь Хаодун.

Хоу Вэйго ничего не говорил, слушая уверенный тон Цинь Хаодуна, но он должен был признать, что кроме него, никто другой не мог вылечить старого Мальдини, который приехал так далеко в Хуася для лечения, в место полное знаменитых врачей.

Старый Мальдини сказал радостно, – Нет проблем, доктор Цинь. Сто миллионов юаней - это не так уж много, если вы можете вылечить меня.

Как финансовый магнат, у которого были миллиарды долларов, он легко принял цену в сто миллионов юаней. В таком преклонном возрасте он не ценил ничего больше своей жизни.

Другие молчали, увидев, что старина Мальдини рад заплатить эти деньги.

– Доктор Цинь, каково ваше последнее требование? – нетерпеливо спросил старый Мальдини.

– Скажите мировым СМИ, что вы приехали в Хуася за медицинской помощью. Все в мире должны знать, что вы вылечены китайской медициной.

Слова Цинь Хаодуна отозвались в глазах многих людей. Хоу Вэйго и Пань Гаофэн, офицеры санитарного бюро, а также три практикующих врача китайской медицины, Гао Фэнвэнь, Чжун Сыхай и Шэнь Сянфу, все представляли последствия, которые перевернули бы китайскую медицину.

По мере того как положение китайской медицины становилось все более слабым, многие люди, особенно иностранцы, не признавали её, а некоторые из них даже описывали китайскую медицину как фокусы, колдовство и даже лженауку.

Однако, если бы старина Мальдини, известный в мире финансовый магнат, поделился своим опытом о китайской медицине со средствами массовой информации, это повысило бы её репутацию и улучшило статус. Эффект от принесённой рекламы был бы ценнее чем сто миллионов юаней.

Оказавшись перед дилеммой, старый Мальдини заколебался. Он сказал Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, вы знаете, что мой приезд в Хуася за медицинской помощью является совершенно секретным. Если я всё расскажу, это отразится на мировой экономике. Так что, не могли бы вы попросить что-нибудь другое?

Цинь Хаодун объяснил, – Мистер Мальдини, вы меня неправильно поняли. Я не говорю, о том, чтобы объявить новость прямо сейчас, я прошу сказать об этом, только после того, как вы полностью восстановитесь. К тому времени вы будете уже здоровы, и объявление не вызовет никакого негативного воздействия ни на что.

– Ладно, тогда я согласен, – выпалил старый Мальдини. Он сам хотел рассказать о китайской медицине, используя себя в качестве примера, если бы Цинь Хаодун смог вылечить его.

– Больной. Давайте начнём лечение прямо сейчас, – сказав это, Цинь Хаодун повёл старика Мальдини из зала заседаний в свою клинику.

Джеймс, Гао Фэнвэнь, Чжун Сыхай и Шэнь Сянфу, а также Хоу Вэйго и Пань Гаофэн последовали за ними, в то время как другие ждали в зале заседаний.

Со столом, несколькими стульями, больничной койкой и несколькими простыми медицинскими приборами китайской медицины, клиника Цинь Хаодуна выглядела совсем не так, как у западных врачей.

Старина Мальдини огляделся вокруг и спросил, – Доктор Цинь, вы здесь будете лечить меня?

– Да, прямо здесь, – ответил Цинь Хаодун.

– Ну, разве это не слишком убого для долгого пребывания? – спросил старина Мальдини.

– Вы надолго приехали? Почему вы так решили? Ваше лечение не займёт больше тридцати минут.

Сильно удивившись старый Мальдини спросил, – Неужели мои уши не обманули меня, доктор Цинь? Вы только что сказали, что сможете вылечить меня меньше чем за тридцать минут?

– Ну, на самом деле, двадцати минут вполне достаточно.

– О боже, вы действительно так думаете? Я что встретил с Бога?

Старик Мальдини находил это невероятным, и если бы не гарантия Джеймса и не то, что он своими глазами видел мастерство Цинь Хаодуна, он бы подумал, что нашёл мошенника.

Шэнь Сянфу спросил, – Доктор Цинь, какое лечение вы будете использовать?

Он всё ещё не мог придумать ни одного способа, с помощью которого Цинь Хаодун мог бы вылечить опухоль, не делая операцию. Это было выше его понимания.

– Я буду следовать некоторым старым практикам, по иглоукалыванию и купированию.

С этими словами Цинь Хаодун повернулся, достал три стеклянные чашки и велел старику Мальдини лечь.

– Это... – Гао Фэнвэнь и другие два старика смотрели друг на друга с недоверием. Они много раз практиковали купирование, но никогда не слышали, что с его помощью можно вылечить опухоль за двадцать минут.

Полностью подготовившись, Цинь Хаодун начал лечить старину Мальдини, чья лысая голова спасла его от большой работы по бритью волос.

Начав с введения нескольких серебряных игл в акупунктурные точки Мальдини, Цинь Хаодун принёс стеклянную чашку, наполнил её подлинной Ци зелёного дерева и положил её на акупунктурную точку Байхуэй на голове Мальдини. После этого он поставил чашки на оба виска старика.

Видя это, Гао Фенвэнь и двое других стариков выглядели смущёнными. Они знали, что чашки должны быть нагреты изнутри, чтобы твёрдо стоять на человеческом теле. Поэтому они были действительно сбиты с толку, когда увидели, что чаша плотно прилегает к Мальдини после того, как Цинь Хаодун поставил её.

После этих шагов Цинь Хаодун протянул правую руку и почувствовал Даньтянь старого Мальдини, поставив на него зелёное дерево подлинной Ци. Наблюдая, все нервничали и задавались вопросом, сможет ли Цинь Хаодун вылечить опухоль таким странным способом.

На самом деле, Цинь Хаодун не раз лечил опухоли таким способом в мире культивации. В основном, речь шла о превращении опухоли в жидкость с зелёным деревом подлинной Ци и вытеснении жидкости из тела в чашу серебряными иглами.

Опухоль в голове старого Мальдини была размером с яичный желток, так что удалить её было несложно. Вскоре Гао Фэнвэнь и другие увидели, как капля чёрной жидкости вытекла из точки Байхуэй, старого Мальдини и упала в чашку. То же самое произошло с обоими его висками, и всё больше и больше жидкости вытекало из трех акупунктурных точек.

– Это как... это...

Зрители были поражены этой сценой, но никто из них не понимал, с каким же мастерством Цинь Хаодун выступал.

Примерно через пятнадцать минут Цинь Хаодун удалил опухоль с головы старины Мальдини, на пять минут раньше, чем он ожидал.

Он убрал правую руку и вытащил все иглы из головы Мальдини. В итоге, в трёх стеклянных чашах собралась какая-то чёрная жидкость, в которую превратилась опухоль.

Он снял чашки и бросил их в мусорное ведро рядом. После этого он велел Джеймсу принести полотенца и горячую воду, чтобы вымыть голову Мальдини.

– Вставайте, вы уже вылечились.

Сказал Цинь Хаодун, похлопывая старого Мальдини по плечу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 143. Вы - медицинский мудрец**

Глава 143. Вы - медицинский мудрец

– Неужели? Это правда?

Старина Мальдини с недоверием на лице поднялся с постели. Сейчас он чувствовал себя комфортно чувствуя тепло на голове, но он никогда не думал, что его опухоль может быть вылечена таким образом.

Цинь Хаодун сказал, – Конечно, это правда, теперь вы можете позволить Джеймсу проверить вас прямо сейчас.

Старина Мальдини был богат и стар. Обычно во время путешествия у него было два внедорожника, один для езды, а другой был переполнен различными медицинскими инструментами, как лазарет.

Как все и ожидали, Джеймс повёл старину Мальдини в фургон, чтобы сделать флюороскопию головы. Частный врач в фургоне действовал очень быстро, и результат теста был отправлен Джеймсу в течение десяти минут.

Увидев результаты теста у себя в руках, Джеймс вздрогнул от неожиданности, хотя и готовился к этому мысленно.

– Боже, мистер Мальдини, посмотрите сюда. Ваша опухоль исчезла! Волшебно! Как будто его никогда и не было!

Джеймс сказал Цинь Хаодуну, волнуясь, – Мистер Цинь, ваши медицинские навыки просто волшебны. Для меня большая честь быть вашим учеником.

Хоу Вэйго и Пань Гаофэн были шокированы. Цинь Хаодун вылечил старого Мальдини, что было хорошей новостью для чиновников департамента здравоохранения, потому что они отлично справились с задачами, поставленными начальством.

Гао Фэнвэнь и два других старика были поражены больше всех, потому что они хорошо разбирались в медицинских навыках, и понимали, как много сделал Цинь Хаодун.

Устранение опухолей было определённо слабым местом китайской медицины по сравнению с западной.

Цинь Хаодун просто преподал всем урок изысканными медицинскими навыками. Он смог вылечить опухоль в голове без операции. Процесс выглядел простым, и не было никаких осложнений. Пациент даже не почувствовал боли.

– Доктор Цинь, как вы это сделали? Вы можете нам сказать?

– Доктор Цинь, как насчёт того, чтобы взять меня в ученики?..

– Да, доктор Цинь, мы хотим, чтобы Вы были нашим учителем, вы сможете обучить нас медицинским навыкам?

Эта сцена выглядела довольно странно. Трое стариков в возрасте семидесяти - восьмидесяти лет, известные как мастера традиционной китайской медицины в городе Цзяннань, борются за возможность заполучить 20-летнего молодого человека в качестве учителя. Никто даже не поверит, если об этом станет известно.

Цинь Хаодун был слегка смущён. Он сказал трем старикам, – Дедушка, вы - старшее поколение, и как я могу быть вашим учителем?

Гао Фэнвэнь искренне сказал, – Это же прекрасно. Как говорится в старой поговорке, "тот, кто является экспертом, может быть учителем". Ваши медицинские навыки настолько волшебны, что вы можете быть учителем для нас троих.

Цинь Хаодун покачал головой и сказал, – Вы не можете научиться моим медицинским навыкам.

Увидев грустные и разочарованные лица трёх стариков, он объяснил, – Древние китайские медицинские навыки подчеркивают, что "медицина и боевые искусства должны идти вместе". Мои медицинские навыки полностью зависят от моей внутренней Ци. Вы не культивировали внутреннюю Ци, поэтому вы не сможете применить её, даже если я научу вас этому методу.

Трое стариков были слегка разочарованы, но выбора у них не было. В их возрасте было уже слишком поздно развивать внутреннюю силу.

Гао Фэнвэнь вздохнул и сказал, – Какая жалость. Если бы я только встретил доктора Цинь 60 или 70 лет назад.

Цинь Хаодун чувствовал себя довольно неловко. Ему было интересно, что происходит в голове старика. 60 или 70 лет назад? Даже его родители не родились к тому времени.

После вздоха Гао Фэнвэнь продолжил, – Доктор Цинь определённо является мудрецом медицины в Хуася, с такими медицинскими навыками. Я, как будто, недостаточно уважительно называю вас доктором Цинь. Отныне я буду звать тебя медицинским мудрецом.

– Да, отныне мы будем звать вас медицинским мудрецом.

Шэнь Сянфу и Чжун Сыхай также согласились.

– Медицинский Мудрец! Это хорошее название, теперь я буду учеником медицинского мудреца! – завопил Джеймс.

Старый Мальдини очнулся от неожиданности. Он подошёл к Цинь Хаодуну и сказал, – Господин Цинь, спасибо, что вылечили меня. Я, Мальдини, навсегда останусь вашим другом.

Старина Мальдини уже много лет вращался в деловых кругах, но настоящих друзей у него было немного. Большинство его друзей были партнерами по бизнесу. Он хотел подружиться с Цинь Хаодуном со всей искренностью. С одной стороны, он так сильно был благодарен Цинь Хаодуну за излечение опухоли; с другой стороны, будучи восьмидесятилетним стариком, он был уверен, что ему нужно подружиться с таким волшебным доктором, как этот.

Теперь положение Цинь Хаодуна в его сердце было определенно выше, чем положение главы государства, потому что молодой человек смог спасти его жизнь в критический момент.

После этого он махнул рукой стоящему сзади помощнику. Помощник тут же принёс ему чековую книжку. Старина Мальдини быстро выписал чек на 100 миллионов юаней и отдал его Цинь Хаодуну. Он сказал, – Медицинский мудрец, это ваша зарплата, пожалуйста, возьмите её.

Цинь Хаодун не отказался, потому что заслужил гонорар за работу. Он взял чек и положил его в карман.

Старый Мальдини добавил, – Медицинский мудрец, ещё один вопрос. Возможно ли, чтобы мужчина моего возраста был в хорошей форме?

Именно эта проблема волновала его больше всего. Люди в его возрасте ценили прожитые дни больше, чем заработанные деньги; поэтому он задал этот вопрос, когда встретил такого опытного врача, как Цинь Хаодун.

– Конечно, это возможно, – ответил Цинь Хаодун.

– Но как? Вы можете мне помочь? – спросил Мальдини полный ожиданий.

Цинь Хаодун достал таблетку для улучшения физического состояния и сказал, – Это мой секретный эликсир. Одна таблетка сделает вас сильным в течение целого года и защитит от болезней.

– Отлично, мистер медицинский мудрец. Сколько у вас таких таблеток? Я хочу их все.

Старина Мальдини уже не был так спокоен, как раньше, когда видел эти таблетки в руке Цинь Хаодуна. Ему хотелось броситься и схватить их.

– Мистер Мальдини, материалы таблеток очень ценные и редкие. Всего их три, и каждая стоит 10 миллионов. Это 30 миллионов в общей сложности.

Хоу Вэйго и Пань Гаофэн наблюдали за происходящим и были совершенно шокированы. Не было никаких сомнений, что Цинь Хаодун обладал самыми превосходными медицинскими навыками, которых они никогда не видели, но он просил слишком многого. 10 миллионов, большинство людей не смогут увидеть столько денег на протяжении всей своей жизни.

Однако старый Мальдини вёл себя так, будто это была такая хорошая сделка. Он схватил чековую книжку и выписал чек на 50 миллионов. Затем он отдал его Цинь Хаодуну и сказал, – Господин медицинский мудрец, вот 50 миллионов. Дополнительные 20 миллионов - это деньги, на случай, если вы будете производить ещё какие-то таблетки. Пожалуйста, отправьте их сначала мне, я обещаю, что цена будет хорошей.

Этот старик проявил свой превосходный деловой талант. Он заплатил 20 миллионов за бронирование.

Цинь Хаодун взял чек. С деньгами, которые он заработал на аукционе в Лин-Групп, плата для Ма Вэньчжо, чтобы начать бизнес в Шанхае, будет полностью покрыта. 200 миллионов юаней за два дня, этого было достаточно для всех.

Он протянул старику Мальдини три таблетки, улучшающие его физическое состояние, а затем сказал, – Я вылечил вас, не забудьте о своём обещании.

– Не волнуйтесь, медицинский мудрец. Я человек слова. Сегодня я иду на экономический форум в Хуася. Я расскажу миру, что медицинский мудрец из Хуася вылечил меня. Я расскажу миру, что китайская медицина - это волшебная техника.

Хоу Вэйго и Пань Гаофэн были так счастливы, услышать слова старого Мальдини. Если бы это было правдой, они были бы тоже отмечены, как и медицинские менеджеры.

К этому моменту, сертификат Цинь Хаодуна о медицинской практике прибыл. Хоу Вэйго передал его Цинь Хаодуну. Его отношение сильно изменилось, – Молодой человек, –сказал он с энтузиазмом, – Работайте усердно. Я вижу в вас надежду китайской медицины.

Поскольку все было улажено, старина Мальдини покинул «Папу охранной компании» с Хоу Вэйго и Пань Гаофэном.

В то же время в пятизвёздочном отеле города Цзяннань, Лин Чжигао спрыгнул с кровати и оглянулся на распутную женщину. Он был очень горд.

– Чжигао, ты был таким крутым вчера вечером. Боюсь, теперь я не смогу встать с кровати.

Распутная женщина смотрела на Лин Чжигао льстивыми глазами. Она действительно была удивлена. Лин Чжигао обычно принимал синие таблетки, но всё равно был так быстр, как скорость доставки посылок; однако вчера вечером он был совсем другим человеком. Никто не знал, что он принял.

– Маленькая шлюшка. Жди меня сегодня вечером, и мыещё посмотрим, – сказал Лин Чжигао, выходя из гостиницы с самодовольным видом.

Ему было уже больше 50 лет, и вчера вечером он сделал это трижды, покорив ту женщину. Он не мог быть более удовлетворённым.

Похоже, что улучшающая физическую форму таблетка была действительно эффективной и стоила тех 10 миллионов. Но он всё ещё не мог отделаться от стыда, что Цинь Хаодун несколько раз наступил ему на лицо на публике.

– Ты ублюдок. Я преподам тебе урок, как только представится такая возможность.

Лин Чжигао выругался и поехал обратно на виллу.

Когда он вошёл, то увидел своего сына, Лин Пинчао, сидящего в гостиной, уставившегося на лист бумаги формата А4 в своей руке, со злобной ухмылкой в уголке губ.

Увидев Лин Чжигао, входящего в ворота, Лин Пинчао взял лист бумаги в руку и сказал, –Папа, тебе уже за 60, ты можешь прекратить это, когда находишься в родном городе? Ты слишком много гулял в последнее время, сможешь ли ты выдержать всё это?

– 60 лет-это причина, по которой мне нужно использовать этот день, чтобы наслаждаться своей жизнью, – сказал Лин Чжигао с волнением, – Тебе не нужно беспокоиться о моём здоровье. Я купил вчера таблетку, улучшающую физическую силу у Цинь Хаодуна. Она действительно работает, и сделала меня на десять лет моложе.

Лин Пинчао стал ещё более злобным, когда услышал, что сказал Лин Чжигао. Он сказал, – Цинь Хаодун - превосходный врач, и он вполне способен на это. Вот почему мы должны забрать его у Лин Момо. Он будет огромным препятствием на пути к тому, чтобы мне стать президентом Лин-Групп.

Линь Пинчао сердито произнёс, – Он был превосходным врачом, не так ли? Он только что подружился с Советом, вылечив их. Я уже проверил, что он всё ещё студент Медицинского колледжа Цзяннаня. Но ведь он юридически не имеет права заниматься медициной. Это преступление по закону Хуася. Он должен будет провести, по крайней мере, 3 или 5 лет в тюрьме, если его арестуют.

Лин Чжигао сказал, – Я так и знал. Чжао Чжунчэнь обвинял его в этом в прошлый раз, но у нас не было доказательств.

– Доказательства? – Лин Пинчао бросил лист А4 на стол перед Лин Чжигао и сказал, – Посмотри, что это такое!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 144. Ловушка Лин Пинчао**

Глава 144. Ловушка Лин Пинчао

Лин Чжигао взял листок бумаги. Это был результат запроса справки о врачебной практике из медицинского управления. Запрос был на Цинь Хаодуна, у которого не было сертификата медицинской практики ни западной, ни традиционной китайской медицины.

– Сынок, где ты это взял? – он почувствовал себя таким счастливым, увидев это, что закричал, – Сынок, это что-то серьёзное! Мы можем использовать это, чтобы посадить Цинь Хаодуна в тюрьму! Посмотрим, сможет ли он после этого оставаться таким же высокомерным.

Лин Пинчао сказал, – Это результат, который один из моих друзей получил от медицинского управления, и, конечно же, он реальный и имеет юридическую силу. Мы сможем справиться с Цинь Хаодуном, и если мы избавимся от него, Лин Момо будет ослаблена, потеряв обе руки.

– Отлично, тогда давай сейчас же вызовем полицию. У меня есть друг в Бюро общественной безопасности. Я позвоню ему прямо сейчас.

Лин Чжигао улыбнулся и достал телефон. Он собирался позвонить в полицию, но Лин Пинчао остановил его и сказал, – Зачем?

– Не лучше отправить парня в тюрьму пораньше? Он бесит меня, когда я просто вижу его, – удивлённо спросил Лин Чжигао.

Лин Пинчао сказал, держа документ, – Это наш козырь, и мы воспользуемся им, если нам понадобится его поймать. Лин Момо не будет настолько сильно ослаблена, если Цинь Хаодуна арестуют. Дедушка поддерживает её, так что будет нелегко снять её с поста президента. Это было бы пустой тратой козыря.

Лин Чжигао спросил, – Когда ты его поймаешь?

– Завтра утром у нас будет экстренное заседание совета директоров, и я пришлю полицию, чтобы арестовать его во время заседания. Я пошлю несколько репортеров, чтобы выставить всё более чудовищно для первой полосы, чтобы мы могли вовсю использовать карту.

Лин Чжигао спросил, – Какая разница? Мы всё равно не сможем пошатнуть позицию Лин Момо.

Лин Пинчао взглянул на отца и забеспокоился, что тот так глуп. Иногда он даже задавался вопросом, был ли он настоящим сыном Лин Чжигао.

Он ещё раз попытался объяснить, – Если мы это сделаем, то получим три преимущества. Во-первых, Лин Момо будет шокирована, если Цинь Хаодуна арестуют во время встречи. Она будет морально повержена, и её репутация среди акционеров будет уничтожена. Она будет в панике.

– Верно, ты прав, сынок! А что ещё?

– Во-вторых, после того, как Цинь Хаодун будет арестован, мы сможем ещё раз инициировать голосование по замене президента. Цинь Хаодун к тому времени уже будет в тюрьме, и его обещание о полугодовом запасе необработанного драгоценного камня будет недействительным.

– Более того, он больше не сможет лечить этих акционеров, когда его посадят в тюрьму. Акционеры перестанут голосовать за Лин Момо.

Лин Пинчао ещё больше загордился, сказав это, и продолжил, – В-третьих, благодаря прессе, присутствующей на встрече, весь город Цзяннань будет знать, какие ужасные вещи произошли в Лин-Групп. Президент нанял человека без справки о врачебной практике в качестве врача. Это будет слишком большим позором для дедушки, чтобы защищать её.

– Хорошая мысль! Это «три птицы в одном камне»! – Лин Чжигао хлопнул в ладоши и похвалил сына, – Ты действительно умный сынок; должность президента должна принадлежать тебе.

Лин Пинчао гордо сказал, – Папа, теперь найди Чжао Чжунчэня, потому что будет лучше, если он будет инициатором заседания совета директоров.

– Почему он? Я тоже ведь крупный акционер и я мог бы инициировать собрание.

Лин Пинчао посмотрел на своего глупого отца и ответил, – Лин Момо был поставлен на эту должность дедушкой. Мы должны быть последними, кто появится, когда её снимут с должности, или дедушка будет в бешенстве. Кроме того, Чжао Чжунчэнь – это идеальный козёл отпущения, зачем ты его спасаешь?

– Понял, сынок. Я пойду и найду его сейчас, и пусть он инициирует заседание совета директоров завтра утром, в 10 часов.

После этого, Лин Чжигао покинул дом в спешке.

Лин Пинчао взял со стола бокал вина и сделал глоток, – Лин Момо, стерва, посмотрим, смогу ли я избавиться от тебя на этот раз.

Когда Цинь Хаодун и малышка вернулись на виллу Лин, они столкнулись с Лин Момо. Она только что вернулась с работы и выглядела очень подавленной, и даже не улыбнулась, когда увидела малышку.

– Мама, почему ты несчастна? – спросила малышка.

– Ничего, мама прекрасно себя чувствует.

– Не правда! У тебя такой несчастный вид! Кто-то запугал тебя? Скажи Тан-Тан. Тан-Тан пошлёт папу бить его.

Лин Момо выдавила улыбку и сказала, – Никто не запугивает маму. Ты можешь поиграть с Дамао и Эрмао.

– Хорошо, я пойду, поиграю с ними.

Сказав это, она села прямо на шею Дамао и помчалась по вилле Лин.

Когда малышка ушла, Цинь Хаодун спросил, – Что случилось? Что-то на работе?

Лин Момо угрюмо посмотрела на него и сказала, – Чжао Чжунчэнь требует, чтобы мы провели заседание совета директоров завтра утром, в десять часов.

– Пусть проводит, если он хочет. Ничего страшного. Почему ты так переживаешь? – спокойно спросил Цинь Хаодун.

– Всё не так просто. Во время их последней встречи они хотели инициировать голосование по замене президента, но ты их остановил. Они снова заговорили об этом через несколько дней, я думаю, что за этим стоит какая-то ловушка.

Цинь Хаодун сказал, – Ты должна проводить эту встречу, если её кто-то требует? Почему им не нужно твоё одобрение как президента?

Лин Момо ответила, – Согласно правилам Лин-Групп, акционер, владеющий более чем 10% акций, может начинать заседание совета директоров в любое время. Чжао Чжунчэнь владеет 10 %, поэтому ему не нужно моё одобрение, чтобы провести эту встречу.

Цинь Хаодун сказал, – Это не важно. Я пойду с тобой завтра, и если старик ещё раз посмеет тебя побеспокоить, я его, как следует, пну!

Лин Момо кивнула. Мужчина перед ней, возможно, был моложе её, но она чувствовала себя в безопасности, находясь рядом с Цинь Хаодуном.

После ужина Цинь Хаодун вернулся к себе домой и сразу же получил звонок старого Мальдини.

– Дорогой мудрец, я выполнил своё обязательство перед вами. Я здесь, на экономическом форуме Хуася, и они организовали для меня интервью. На этот раз я не говорил ни о чём, кроме как о своём медицинском опыте, и я представил миру магию китайской медицины.

Старик был очень деловитым. Цинь Хаодун сказал с удовлетворением, – Старина Мальдини, вы человек слова. Я думаю, что в будущем мы будем друзьями.

– Надеюсь, что так, – радостно сказал старик Мальдини, – Я уже договорился с Кукоком, что моё личное интервью будет трижды показано на международном канале Хуася TV и одновременно опубликовано на крупных сайтах и в газетах.

– Хорошо, я посмотрю его завтра.

Сказал Цинь Хаодун и повесил трубку.

На следующее утро, после завтрака, Цинь Хаодун отправился в компанию с Лин Момо и вошёл в зал заседаний в десять часов по расписанию.

Акционеры в зале заседаний привыкли к тому, что Цинь Хаодун присутствовал на собраниях вместе с Лин Момо. Никто не возражал против этого, включая Чжао Чжунчэня, Лин Чжигао и его сына.

Когда все собрались, Лин Момо спросила, – Директор Чжао, на этот раз вы снова инициируете экстренное заседание совета директоров. Случилось что-то плохое?

Чжао Чжунчэнь ответил, – На сегодняшней встрече будет только одна тема. Это то, что Цинь Хаодун нелегально практиковал в нашей компании. Он лечил пациентов и продавал лекарства у нас, без справки о врачебной практике.

Он даже устроил аукцион в лазарете, чтобы продать свои незаконные таблетки вчера. Директор Лин потратил 10 миллионов на одну из них, и он чувствовал себя нехорошо после еды.

– Я думаю, что это незаконная медицинская практика. Это преступление, и серьёзная проблема. Группа должна устранить эту тикающую бомбу прямо сейчас.

Сердце Лин Момо сжалось. Оказалось, что мужчина снова преследовал Цинь Хаодуна, однако выражение её лица не сильно изменилось, – Кто вам сказал, что у Цинь Хаодуна нет свидетельства о врачебной практике? Вы не можете просто выдумать это без каких-либо доказательств.

Чжао Чжунчэнь ухмыльнулся. Он подумал про себя, что уже никогда не будет бояться так, как в прошлый раз. Он бросил листок бумаги на стол и сказал, – Президент Лин, проверьте это. Это отчёт по запросу из бюро здравоохранения, указывающий, что Цинь Хаодун практикует медицину незаконно.

Лин Момо испугалась. Она никогда не думала, что мужчина так ударит её в спину, и даже сделает запрос о работе Цинь Хаодуна.

Она взглянула на лист бумаги, на котором было ясно написано, что Цинь Хаодун не имеет свидетельства о врачебной практике ни западной медицины, ни традиционной китайской медицины. На нём даже была официальная печать бюро здравоохранения, что означало, что документ имеет юридическую силу.

Лин Момо взглянул на Цинь Хаодуна, и увидела, что тот по-прежнему сидит свободно, без единого следа паники.

Теперь, когда этот человек представил доказательства, она должна была объявить что-то как президент компании. У неё не было другого выбора, потому что всё уже случилось. Поэтому она сказала, – Это прекрасно, если у Цинь Хаодуна нет сертификата медицинской практики. Тогда он больше не может быть врачом. С сегодняшнего дня он будет моим личным помощником.

Чжао Чжунчэнь усмехнулся и сказал, – Президент Лин, какой хороший способ решить эту проблему. Он занимался медициной нелегально, но вы назначили его своим помощником, вместо того чтобы наказать. Я не думаю, что кто-то может принять это.

Лин Момо нахмурилась и сказала, – Чего вы хотите?

Чжао Чжунчэнь ответил, – Я ничего не хочу. Заниматься медициной незаконно - это преступление, и он должен быть отправлен в полицию.

– Это невозможно, – Лин Момо стукнула кулаком по столу и сказала в гневе, – Может, у него и нет сейчас свидетельства о врачебной практике, но его медицинские навыки вполне реальны. За последнее время он вылечил так много сотрудников, и я знаю, что многие из членов совета были вылечены им в прошлый раз.

В этот момент Лин Чжигао сказал с угрюмым лицом, – Везде есть правила, как в стране так и в компании. Он должен взять на себя ответственность, если нарушил закон.

– Мы не можем доверять человеку, который не имел справки о врачебной практике и обманул всех. Мы не можем поверить в него или в обещание, которое он дал в прошлый раз, что обеспечит следующие полгода поставки необработанных драгоценных камней для компании.

– Поэтому у меня есть два предложения. Первое, отправить Цинь Хаодуна в судебные органы и позволить Департаменту общественной безопасности привлечь его к ответственности; во-вторых, как президент группы, Лин Момо наняла только своих сторонников, что создает большие риски для всей компании, поэтому я сейчас инициирую голосование снова, чтобы снять её с должности президента.

Лин Момо сказала с холодным лицом, – Это нормально, если вы хотите проголосовать или хотите, чтобы Цинь Хаодун покинул Лин-Групп, но вы не можете отправить его в полицию.

У неё не было выбора, кроме как пойти на огромные уступки. Она даже была готова пожертвовать своим положением президента, чтобы спасти Цинь Хаодуна.

Однако Лин Чжигао не собирался так легко отпускать Цинь Хаодуна. Он гордо сказал, – Это не твоё решение. Я уже вызвал полицию до начала собрания, и они прибудут в кратчайшие сроки.

В этот момент дверь зала заседаний открылась. Ворвались около семи или восьми человек. Двое из них были полицейскими в форме, а пятеро репортёрами с камерами на плечах.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 145. Я докажу это**

Глава 145. Я докажу это

Лин Момо выглядела ещё более суровой, потому что теперь она поняла, что Лин Чжигао и его сын устроили всё это. Если бы Цинь Хаодун был задержан, во время заседания совета директоров, ещё и с такой сильной рекламой в средствах массовой информации, последствия были бы тяжёлыми; однако теперь было слишком поздно что-либо делать, чтобы всё прекратить.

Вошли двое полицейских, один из которых был мужчиной лет сорока с небольшим, а другой - молодым человеком лет двадцати.

– Кто здесь Цинь Хаодун? – спросил полицейский средних лет.

Он был заместителем начальника полицейского участка, который имел юрисдикцию над Лин-Групп. Он хорошо ладил с Лин Пинчао. Лин Пинчао велел ему преподать урок одному студенту, который незаконно занимался медициной. Он быстро согласился, потому что не видел в этом ничего сложного.

– Это я, – сказал Цинь Хаодун, сидя в кресле, оставаясь спокойным.

Чжан Юн сказал, – Вы подозреваетесь в незаконной медицинской практике. А теперь, пожалуйста, пройдите с нами.

Прежде чем Цинь Хаодун смог ответить, женщина - репортёр лет тридцати спросила, –Офицер, мы можем взять интервью, прежде чем вы заберете его?

– Ладно, не торопись.

Чжан Юн разрешил без колебаний, потому что это было частью плана Лин Пинчао. Женщина по имени Ли Юаньюань была репортером газеты "Ежедневный Цзяннань Метрополис". Лин Пинчао подкупил её сегодня, чтобы погубить Лин Момо, и надеялся выставить всё ужасным и на первой полосе.

Ли Юаньюань повернулась к Лин Момо после того, как Чжан Юн всё одобрил. Она спросила Лин Момо, – Президент Лин, могу я задать вам несколько вопросов?

Камеры в руках другого репортера направились на Лин Момо, как только она задала вопрос. Лин Момо была не в том положении, чтобы отказываться; она согласилась и сказала, – Да, пожалуйста.

Ли Юаньюань усмехнулась и сказала, – Президент Лин, я слышала, что Цинь Хаодун был всего лишь старшим студентом в медицинском колледже Цзяннаня, но вы устроили его в компанию в качестве врача. Вы знали, что у него не было свидетельства о врачебной практике? Разве это не было нарушением принципа занятости Лин-Групп?

Женщина из "Ежедневного Цзяннань Метрополиса" была хорошо известна своей резкостью и злобностью, и сегодня она проявила эту особенность самым лучшим образом. Она посмотрела на Лин Момо и усмехнулась, предвкушая, как хорошенькая президентша устыдится.

Лин Момо почувствовала легкую панику, у неё не было достаточной сноровки, чтобы справиться с такими неожиданными ситуациями, как у опытного президента, – Я наняла Цинь Хаодуна в качестве главного врача группы, потому что он был превосходным врачом. Несколько дней назад я попала в аварию, и он вернул меня к жизни.

Она старалась избегать важного и останавливаться на тривиальном, и тонко уклонялась от атаки Ли Юаньюань.

Очевидно, Ли Юаньюань не хотела отпускать этот вопрос. Она продолжала, – Президент Лин. Вы не ответили на мой вопрос. Вы знали, что у Цинь Хаодуна не было свидетельства о врачебной практике? Я слышала, что вы теперь в отношениях с ним. Вы намеренно игнорировали это из-за ваших отношений?

Вопрос был ещё острее, чем предыдущий. Если бы Лин Момо ответила, что она позволила Цинь Хаодуну быть врачом с полным осознанием того, что у него не было сертификата о медицинской практике, тогда всё было бы по-другому; для неё это имело бы юридические последствия.

Конечно, Лин Момо не могла быть оставлена Ли Юаньюань. Она сказала, – Следите за своим языком. Незаконная медицинская практика Цинь Хаодуна ещё не доказана, и, конечно же, это не наше решение. Нам нужны доказательства от полиции.

Затем Ли Юаньюань сказала, – Президент Лин. Нам нужна полиция, чтобы решить юридические нюансы, но вы же знали, что Цинь Хаодун ещё не выпускник медицинского колледжа Цзяннаня, верно?

– Я знала.

– Студент медицинского колледжа не имел свидетельства о медицинской практике. Вы это слышали?

Ли Юаньюань была действительно хороша в работе. Она ничего не получила от последних нескольких вопросов, поэтому пошла дальше, чтобы получить преимущества, и ударила прямо по слабому месту Лин Момо. Всем было известно, что Цинь Хаодун был младше Лин Момо, и она не могла этого отрицать.

Лин Чжигао, Лин Пинчао и Чжао Чжунчэнь ещё больше возгордились, увидев, что Лин Момо нервничает всё сильнее и сильнее.

Лин Момо замешкалась и сказала, – Я не думала об этом. Я знала, что он отличный врач, и он может сделать больше, чем обычные врачи.

– Президент Лин, вы все время говорите, что Цинь Хаодун обладал прекрасными медицинскими навыками, но мне так трудно представить, насколько компетентным может быть выпускник колледжа. Это потому, что вы слишком сильно его любите? Или вы можете хотя бы доказать мне это?

Ли Юаньюань высыпала вопросы один за другим, и вопросы становились всё острее и жёстче. Последний вопрос был настоящей подставой.

Если бы Лин Момо могла рассказать о реальном случае лечения Цинь Хаодуна, это добавило бы ему ещё больше преступлений из-за медицинской практики без сертификата; а если бы она не могла предоставить ни одного случая, она не смогла бы доказать, что Цинь Хаодун был превосходным врачом.

Лин Пинчао слегка кивнул. Репортер действительно стоила взятки. Она действительно принесла Лин Момо много неприятностей.

Лин Момо прекрасно понимала, в чём проблема. Она чувствовала, что это неправильно, независимо от того, отвечала она или нет. Когда она была в затруднительном положении, Цинь Хаодун, который молчал, начал говорить.

– Эй, ты, я могу тебе это доказать.

Ли Юаньюань посмотрела на Цинь Хаодуна с интригующей улыбкой и спросила, – Как?

Цинь Хаодун не ответил прямо на его вопрос. Он взял пульт и включил электронный экран в конференц-зале.

Конференц-зал был оборудован различными электронными средствами. Большой экран был самым продвинутым, но никто не знал, что Цинь Хаодун собирается с ним делать.

Пока все глаза смотрели, экран вспыхнул несколько раз и перескочил на международный канал Хуася TV. Шло специальное интервью об экономическом форуме в Хуася. На экране говорил всемирно известный финансовый гигант Мальдини.

Интервьюер спросил, – Господин Мальдини, добро пожаловать на экономический форум Хуася. Не могли бы вы рассказать нам, почему вы здесь, на этот раз? Вы собираетесь инвестировать в Хуася?

Теперь зеваки были ещё больше сбиты с толку. Они задавались вопросом, был ли Цинь Хаодун сумасшедшим, и почему он заставлял других людей смотреть программу экономического форума.

Ли Юаньюань спросила, – Разве вы не собираетесь доказать свои медицинские навыки? Почему вы заставляете нас смотреть телевизор?

Цинь Хаодун сказал, слегка улыбнувшись, – Не волнуйся. Просто продолжай наблюдать ещё несколько минут, и ты найдёшь свои ответы.

На экране старина Мальдини сказал, – Честно говоря, на этот раз я не был здесь на экономическом форуме. Я здесь, чтобы посетить врача.

Он указал на свою голову и сказал, – К сожалению, недавно я обнаружил опухоль в своей голове. Она была доброкачественной, но каждый день вызывала у меня мучительную головную боль.

– Опухоль была не такой уж сложной. Её можно было бы удалить только хирургическим путём, но я отказался от анестезии и операции, потому что мне нужно держать себя в трезвом уме. Из-за этого мне было трудно иметь дело с другими врачами в мире, за исключением китайских практикующих врачей в Хуася.

Финансовый гигант не поделился ни одним своим мнением о финансах, но его слова были достаточно шокирующими, чтобы привлечь внимание всего мира.

– Мистер Мальдини, вы нашли нужного врача? Как вы себя чувствуете сейчас? Я знаю нескольких отличных практиков китайской медицины, и я могу представить их вам.

– Спасибо, теперь я полностью выздоровел, – старина Мальдини снова указал на свою голову и сказал, – Я нашёл превосходного врача, практикующего китайскую медицину, и он вылечил меня волшебным способом. Опухоль была вылечена за 20 минут. Сейчас я чувствую себя так хорошо, как никогда.

– Вылечил опухоль мозга за 20 минут? Вы уверены, что не хирург сделал вам операцию?

– Конечно, нет. Вы видите какие-нибудь шрамы на моей голове? Если я захочу сделать операцию, то Всемирная Медицинская Ассоциация сделала бы для меня самую лучшую.

Когда старик Мальдини закончил, он попросил интервьюера тщательно осмотреть его голову и сказал, – Доктор использовал иглоукалывание и купирование, чтобы вылечить мою опухоль, это именно китайское медицинское лечение.

Журналист открыл рот в шоке и недоверчиво спросил, – Вы только что сказали, что иглоукалывание и купирование могут лечить опухоли головного мозга? Вы серьёзно?

Старый Мальдини улыбнулся и сказал, – Зачем мне шутить об этом? Я бы не поверил, если бы не испытал это на себе. Я должен сказать, что китайская медицина действительно удивительна, так же как и врач, который лечил меня.

Журналист торопливо спросил, – Кто этот доктор? ОЭто великий мастер в столице Хуася?

– Нет... не он, – старина Мальдини махнул рукой и сказал серьёзно, – Он самый превосходный врач, которого я когда-либо видел в своей жизни. Но в данный момент он ещё не закончил колледж. Он выпускник медицинского колледжа Цзяннаня, и его зовут Цинь Хаодун. Другие называют его медицинским мудрецом.

Ведущий на экране и все присутствующие зрители были потрясены, шоу продолжалось. Никто не мог себе представить, что именно Цинь Хаодун вылечил старого Мальдини.

Ведущий на экране очнулся и продолжил спрашивать, – Мистер Мальдини, простите меня за грубость, но вы уверены, что раньше у вас была опухоль в голове, а теперь она исчезла? Есть много мошенников сейчас, может быть, вас обманули?

– Я жду, когда родится тот, кто сможет обмануть меня, – старина Мальдини был в хорошем настроении. После шутки он сказал журналисту, – Доктор Цинь Хаодун вылечил мою опухоль мозга. Доктор Джеймс ответит на ваши вопросы касаемо медицины.

Когда он закончил, экран сдвинулся, и на большом телевизоре появилось лицо Джеймса.

– Мистер Джеймс, вы не могли бы представиться? – журналист всё больше и больше оживлялся. Интервью теперь выходило за рамки экономики, но эта тема определённо привлекла бы внимание всего мира. Рейтинг аудитории будет высоким, и сможет достичь нового пика.

– Здравствуйте все, меня зовут Джеймс, я член Всемирной медицинской ассоциации и эксперт в области сердечно-лёгочной системы, а также ученик доктора Цинь Хаодуна.

Услышав это, интервьюер удивился ещё больше. Он действительно был профессиональным журналистом, поэтому не паниковал и продолжал спрашивать, –Доктор Джеймс, вы член Всемирной медицинской ассоциации. Зачем вам быть учеником 20-летнего доктора? Вы сказали что-то не так? Вы учитель доктора Цинь?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 146. Великий Магистр китайской медицины**

Глава 146. Великий Магистр китайской медицины

– Нет, нет, вы не можете смеяться над этим. Это очень неуважительно по отношению к моему учителю, – сказал Джеймс и стал ещё серьёзнее, – Доктор Цинь действительно мой учитель, и я хочу учиться у него китайской медицине, но он не согласился на это сейчас, так что я просто штатный ученик.

– О Боже мой! – журналист похлопал себя по лбу. Известный эксперт Всемирной медицинской ассоциации пытался стать учеником 20-летнего юноши, и тот ему отказал. И теперь он был всего лишь штатным учеником. Это было выше воображения журналиста.

Он успокоился и спросил, – Доктор Джеймс. Пожалуйста, расскажите нам о состоянии здоровья мистера Мальдини. Возможно ли, что опухоль головного мозга - это неверный диагноз? И существует ли она на самом деле?

– Ассоциация провела три теста на опухоль мозга мистера Мальдини, и нет никаких шансов, что это был неверный диагноз. Опухоль вызывала у него головные боли, и очень сильные.

– Вы хотите сказать, что опухоль мозга мистера Мальдини была вылечена с помощью иглоукалывания и купирования китайской медицины?

– Конечно. Я наблюдал, как мой учитель лечил мистера Мальдини. Я должен сказать, что медицинские навыки моего учителя были просто волшебными. Я чувствовал, что никакая болезнь в мире не может победить его. Я так горжусь тем, что я его ученик.

Ведущий снова спросил его, – Можете ли вы представить нам процесс, как Доктор Цинь Хаодун использовал иглоукалывание и купирование для лечения опухолей головного мозга?

Джеймс пожал плечами и с грустью сказал, – Простите, я всего лишь его штатный ученик, и мой китайский слишком беден, чтобы научиться у него медицинским навыкам. Так что я не до конца понял процесс лечения в китайской медицине. Но у нас есть ещё один эксперт по китайской медицине с юга реки Янцзы, он здесь сегодня, вы можете спросить его, если у вас есть какие-либо вопросы.

Вскоре после того, как картинка была перенесена, на экране появился Гао Фэнвэнь. Старик был в халате. Его брови и борода были густыми, но щёки покрыты розовым румянцем. Он выглядел бодрым, что было обычным явлением для стариков практикующих китайскую медицину.

Цинь Хаодун усмехнулся. О старине Мальдини так много готовили. Сначала пациент говорил за него, затем Джеймс рассказывал про своё членство во Всемирной медицинской ассоциации; наконец, пришёл Гао Фэнвэнь. Эта диверсификация, безусловно, создаст ошеломительный эффект.

Неудивительно, что у старого Мальдини было так много профессионалов, работающих на него, он также имел дело со средствами массовой информации все эти годы.

После того, как Гао Фэнвэнь представился, журналист спросил, – Доктор Гао, я хочу спросить вас, были ли вы там, когда доктор Цинь Хаодун использовал иглоукалывание и купирование для лечения опухоли головного мозга?

Гао Фэнвэнь кивнул, – Я наблюдал за всем процессом. Он действительно волшебный доктор, вне всякого сомнения. Я никогда не смогу сравниться с ним, даже если буду учиться ещё 100 лет.

Ведущий спросил, – Доктор Гао, я слышал, что чем старше практикующие китайскую медицину, тем более они опытны, поэтому обычно пациенты предпочитают врачей старше. Как, по-вашему, обычный доктор Цинь, человек двадцати с лишним лет, может обладать такими превосходными медицинскими навыками?

Гао Фэнвэнь подхватил его и сказал, – Вы только что сказали "обычный", но доктор Цинь определённо необычный человек. Я не могу придумать никаких других слов, чтобы как-то назвать его медицинские навыки, кроме как "магическими". Я никогда не был так поражён кем-либо в области китайской медицины, он просто покорил меня во всём.

– Это редкость, что вы можете так высоко хвалить доктора Цинь. Доктор Джеймс только что сказал, что доктор Цинь использовал иглоукалывание и купирование, чтобы вылечить опухоль мозга мистера Мальдини, это действительно так? И если это так, есть ли шанс, что метод может быть использован в дальнейшем и принести пользу миру?

Гао Фэнвэнь ответил, – Доктор Джеймс прав. Это правда. Но есть много способов купирования, и это не так просто, как все думают.

– Метод доктора Цинь был слишком трудным для изучения другими. Вот почему мы назвали его медицинским мудрецом?

– Медицинский мудрец? Что это значит? – удивлённо спросил интервьюер.

Гао Фэнвэнь искренне сказал, – Медицинский мудрец - это гений в области медицины. Доктор Цинь заслуживает этого звания благодаря своим превосходным медицинским навыкам.

Цинь Хаодун счёл ненужным продолжать просмотр, когда посмотрел это. Он протянул руку и выключил экран, затем повернулся обратно и спросил Ли Юаньюань серьёзным тоном, – Достаточно ли этого, чтобы доказать мои медицинские навыки?

Все зрители притихли, включая Лин Пинчао, который был потрясён, увидев видео. Никто не думал, что Цинь Хаодун был настолько способным.

Он вылечил финансового гиганта старину Мальдини за 20 минут; он был уважаемым учителем члена Всемирной медицинской ассоциации; он был уважаем как медицинский мудрец сообществом китайской медицины города Цзяннань; любое из трёх достижений было вне досягаемости для обычного человека.

Рот Ли Юаньюань широко раскрылся, но из него не вылетело ни слова. Она обвиняла волшебного доктора в незаконной врачебной практике, и ей казалось, что это не так уж серьёзно.

И она была не единственной. Заместитель начальника полицейского участка Чжан Юн тоже был потрясён. Лин Пинчао попросил его отвести мудреца-медика в полицейский участок под предлогом незаконной врачебной практики. Создавалось ощущение, что его подставили.

Лицо Лин Пинчао стало серым от гнева. Он собирался воспользоваться случаем и задавить Лин Момо вопросами репортёра, но теперь это стало пропагандой личных достижений Цинь Хаодуна. Он должен был позволить Чжан Юну забрать Цинь Хаодуна, как только тот вошёл в комнату.

В то же время Чжао Чжунчэнь встал и закричал, – Это неправильно. Он мог вылечить старика Мальдини, но это всё равно была незаконная медицинская практика, даже если тот, кого он лечил, был президентом страны М.

После этого он обернулся и крикнул Чжан Юну и другим, – Товарищи, пожалуйста, уведите его. Он практиковал медицину без сертификации.

Лин Момо боялась, что всё пойдёт именно так, как сказал Чжао Чжунчэнь. Независимо от того, насколько превосходны были медицинские навыки Цинь Хаодуна, скольких людей он вылечил, какую серьёзную болезнь он победил, это всё равно было бы незаконной медицинской практикой.

Чжао Чжунчэнь гордо крикнул Цинь Хаодуну, – Подожди, и тебя посадят в тюрьму.

Когда он это сказал, что-то красное мелькнуло перед ним. О его лицо тяжело шлёпнулась красная книжечка.

Лицо старика распухло, и он уже готов был выйти из себя. В этот момент Цинь Хаодун сказал, – Кто тебе сказал, что у меня нет сертификата медицинской практики? А это что такое?

Чжао Чжунчэнь был в шоке. Он взял брошюру и прочёл на ней пять слов крупными буквами - Свидетельство о врачебной практике. Он открыл его и увидел на нём имя Цинь Хаодуна.

– Это невозможно, как такое возможно? У тебя, точно, не было свидетельства о врачебной практике, – у Чжао Чжунчэня был результат запроса, данный Лин Пинчао, поэтому он настаивал на том, что у Цинь Хаодуна не было сертификата медицинской практики.

– Это подделка, наверное, это подделка, – Чжао Чжунчэнь обернулся и крикнул Чжан Юну и другим людям, – Друзья, этот парень использовал поддельный сертификат. Он вдвойне виновен!

Чжан Юн взял сертификат и проверил его. Печать была чёткой, и выглядела изысканно. В нём была печать бюро здравоохранения Цзяннаня, и он не видел в нём ничего фальшивого.

Чжао Чжунчэнь держал результат запроса и сказал, – Я проверял его. Цинь Хаодун не имел свидетельства о врачебной практике. Это должна быть подделка!

Цинь Хаодун равнодушно сказал, – Директор Бюро здравоохранения, Пань Гаофэн, сам выдал мне сертификат. Ты хочешь сказать, что он дал мне фальшивку?

Чжао Чжунчэнь начал спорить, – Это неправда! Его что, осёл лягнул по голове? Зачем ему давать сертификат студенту, который ещё не закончил колледж?

– Кто сказал, что мою голову лягнул осёл?

На этот раз голос раздался из дверей. Все обернулись и увидели директора бюро здравоохранения Пань Гаофэна, входящего с двумя молодыми людьми.

Пань Гаофэн подошёл к Чжао Чжунчэню и внимательно посмотрел на него, – Я дал Цинь Хаодуну сертификат медицинской практике самостоятельно. Что? У вас какие-то с этим проблемы?

– Я… Я ...

Чжао Чжунчэнь покраснел от стыда и не мог вымолвить ни слова. Выдача справки о врачебной практике была делом Бюро здравоохранения, которое не имело к нему никакого отношения; более того, он был не более чем акционером компании. Его положение не шло, ни в какое сравнение с положением этого директора.

Пань Гаофэн проигнорировал его и подошёл к Лин Момо, – Президент Лин, не могли бы вы одолжить нам на минутку свой конференц-зал?

Каждый понимал, что Пань Гаофэн был здесь, чтобы помочь Цинь Хаодуну. Лин Момо никогда бы не отказалась от этого, поэтому она согласилась.

Цинь Хаодун понятия не имел, почему Пань Гаофэн вдруг пришёл на заседание совета директоров. Поэтому он спросил, – Директор Пань, почему вы здесь?

– Я просто пришёл в «Папу охранной компании» и не нашёл вас там. Ваш телефон отключен. Ваши сотрудники сказали, что вы работаете в Лин-Групп, так что я здесь.

– А в чём дело? – спросил Цинь Хаодун.

– Это очень хорошо, – сказал Пань Гаофэн, обращаясь к репортерам внизу сцены, – Поскольку пресса здесь, я воспользуюсь случаем, чтобы объявить главные новости системы здравоохранения сегодня в конференц-зале Лин-Групп.

– Некоторые из вас, возможно, читали в новостях, что вчера Цинь Хаодун вылечил опухоль мозга финансового гиганта Мальдини из страны М, которая привлекла внимание слова и послужила честью для нашей страны, для китайской медицины и для города Цзяннань.

Кто-то начал аплодировать внизу сцены. Это началось с одного - двух хлопков, но затем всё собрание наполнилось оглушительными аплодисментами. Чжао Чжунчэнь, Лин Чжигао и Лин Пинчао сидели там в замешательстве.

– Вы, должно быть, видели новости о том, что достижения Цинь Хаодуна вдохновили всю нацию.

Когда аплодисменты стихли, Пань Гаофэн продолжил, – Министерство здравоохранения Хуася одобрило достижения доктора Цинь и уполномочило меня присвоить ему титул «Национального Великого Магистра традиционной китайской медицины» и наградить его 100 000 юаней.

После этого персонал рядом с Пань Гаофэном достал красный сертификат и открыл его; он показал сертификат зрителям. На документе было семь слов,- «Национальный Великий Магистр традиционной китайской медицины».

Все люди в зале заседаний были взволнованы. Они шептались друг с другом.

– Боже, какой молодой Национальный Магистр! Может быть, он самый молодой в истории Хуася.

– Молодец, доктор Цинь. Вы действительно завоевали славу для страны...

– Хорошая работа! Нам так повезло, что доктор Цинь здесь, в Лин-Групп, и наш врач...

В то же время камеры в руках всех репортёров были сосредоточены на свидетельстве в руке Пань Гаофэна. Вспышки продолжали шуметь.

Лин Пинчао, Чжао Чжунчэнь и другие люди чувствовали, что их лица пылают. Они просто планировали арестовать Цинь Хаодуна за незаконную медицинскую практику, а теперь в мгновение ока, Цинь Хаодун получил звание медицинского мудреца и был награждён званием Национального Великого Магистра китайской медицины Министерством здравоохранения Хуася. Все это были грубые пощёчины.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 147. Из-за любви**

Глава 147. Из-за любви

До сих пор ситуация полностью отличалась от первоначального ожидания Лин Пинчао. Хотя журналистка Ли Юаньюань была подкуплена, она была бессильна в этой ситуации.

Она была подкуплена Лин Пинчао, но другие журналисты - нет. Они наверняка всё передали бы честно и точно.

Больше всех неловко было Чжан Юну, который, изначально пришёл арестовать Цинь Хаодуна. Теперь это казалось совершенно невозможным. Он мог только подойти и сказать Лин Момо, – Президент Лин, мне очень жаль. Это недоразумение. Сейчас мы уйдём.

Затем он повернулся и собрался уходить. Но Лин Момо сказала строго, – Подождите минуту.

Чжан Юн спросил, – Президент Лин, что случилось?

Лин Момо ответила, – Это заседание совета директоров Лин-Групп. Мы на совещании. Вы просто приходите и уходите свободно, это серьёзно нарушило порядок нашей встречи. Я, конечно, пожалуюсь на это руководству вашего бюро.

Говоря об этом, Лин Момо сказала журналистам на месте, – Как вы смогли увидеть, Цинь Хаодун - отличный врач, иначе он не был бы удостоен звания Национальный Великий Магистр традиционной китайской медицины, Министерством здравоохранения нашей страны. Но полиция пришла сказать, что они хотят арестовать такого человека, незаконно практикующего медицину, и после этого они просто говорят, что это недоразумение. Как вы думаете, это справедливо?

Лицо Лин Пинчао становилось всё мрачнее и мрачнее. Поскольку ситуация изменилась, Лин Момо начала сопротивляться.

У Чжан Юна на лбу выступил холодный пот. Он понимал, какой властью обладает Лин-Групп. Если бы Лин Момо действительно захотела отчитаться перед бюро, он потерял бы свою должность.

– Президент Лин, мне очень жаль. Это действительно недоразумение. Видите ли, мне тоже позвонили. Как полицейский, как я могу игнорировать это?

Лин Момо хладнокровно посмотрела на него, затем перевела взгляд на Чжао Чжунчэня рядом с ним и сказала, – Мистер Чжан, я понимаю, что вы сказали. Как полицейский, служащий народу, вы должны относиться к делу серьёзно, если вы действительно получили оповещение, но тот, кто ложно подал тревогу, должен ли быть наказан по закону?

– Э... да... он должен!

Хотя Чжан Юн и вступил в тайный сговор с Лин Пинчао, он столкнулся с камерами многих журналистов и президентом Лин-Групп. Под таким давлением он мог вести дела только по закону в соответствии с официальными принципами.

Он махнул рукой полицейскому позади себя, затем указал на Чжао Чжунчэня и сказал, – Этот человек подозревается в ложном доносе, он зря подставил других. Отправьте его в полицейский участок.

Видя, что полиция хочет арестовать его, Чжао Чжунчэнь быстро закричал, – Вы не можете арестовать меня. У меня есть доказательства. У меня есть результат расследования.

Чжан Юн проигнорировал его слова, – Директор бюро здравоохранения, доказал всё, представив справку о врачебной практике. Кто поверит вашим ложным показаниям неизвестного происхождения?

Молодой полицейский надел наручники на Чжао Чжунчэня и вывел его из зала заседаний под вспышки многочисленных журналистских камер. Глядя на ошарашенного Чжао Чжунчэня, Лин Чжигао втайне порадовался. Благодаря уму его сына Чжао Чжунчэнь стал пешкой в шахматной игре, и теперь его арестуют.

Настроение Лин Пинчао становилось все мрачнее. Все в Лин-Групп знали, что Чжао Чжунчэнь был подчинённым его отца, а сейчас он был арестован полицией, и это серьёзно навредило бы ему и престижу отца в группе.

Когда полицейские ушли, Пань Гаофэн закончил свою работу и покинул Лин-Групп. Однако многие журналисты не расходились, а окружили Цинь Хаодуна и Лин Момо.

Молодая журналистка сказала Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, поздравляю вас с получением звания Национальный Великий Магистр традиционной китайской медицины. Это честь для всего города Цзяннань. Я хочу задать вам несколько вопросов, можно?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Конечно, задавайте.

– Доктор Цинь, какова ваша месячная зарплата в Лин-Групп?

Цинь Хаодун сказал со смехом, – Этот вопрос немного личный, но я хотел бы сказать вам, что президент Лин сказала, что будет платить мне 10 000 юаней в месяц. Но я не проработал здесь и месяца, и зарплату ещё не получил.

– Доктор Цинь, с вашими медицинскими навыками теперь вы можете зарабатывать, по крайней мере, 100 000 юаней в месяц, или даже больше, вы когда-нибудь думали о том, чтобы оставить Лин-Групп и перейти в более высокооплачиваемый отдел или открыть клинику самостоятельно?

– Ну, я ещё не думал об этом. По крайней мере, я не буду делать этого сейчас, – сказал Цинь Хаодун, улыбаясь.

– Доктор Цинь, вы можете объяснить нам причину?

Цинь Хаодун сказал без колебаний, – Потому что она моя девушка.

Затем он повернул голову и посмотрел на Лин Момо, которая была рядом с ним. В его глазах читалась любовь. Журналисты тут же подняли свои фотоаппараты и безостановочно начали их фотографировать.

Неожиданно Цинь Хаодун открыто заявил, что она его девушка, и Лин Момо тут же покраснела.

– Президент Лин, не могли бы вы рассказать вашу историю с доктором Цинь? Я хочу написать специальный репортаж.

– Президент Лин, как вы с доктором Цинь влюблены друг в друга?

Несколько журналистов начали задавать вопросы.

Лин Момо на мгновение успокоилась и ответила им, – Извините, все, собрание Лин-Групп всё ещё продолжается. Мы не можем дать вам интервью на данный момент.

Хотя присутствующие журналисты расстроились, информации, которую они получили в Лин-Групп, было достаточно для того, чтобы показать сегодняшнее разоблачение, и они удовлетворённо покинули конференц-зал.

После того как они ушли, Лин Момо приказала охранникам закрыть дверь конференц-зала, а затем быстро остыла.

Она спокойно сказала руководителю Службы безопасности, ответственному за поддержание порядка на месте встречи, – Наша группа проводит заседание совета директоров. Почему журналисты и полиция могут легко сюда войти? Дайте мне объяснение. Почему этим людям нельзя было помешать? Наш конференц-зал - это овощной рынок?

Начальник охраны сказал с расстроенным выражением лица, – Мне очень жаль, президент Лин. Но я также делаю свою работу с правилами группы. У них у всех были пропуска, выданные советом директоров, так что я их впустил.

– Бред! Сейчас наша компания проводит совещание. Как мы можем выдавать пропуска посторонним? Человек, который выдал пропуска, идиот?

Говоря об этом, Лин Момо холодно оглядела конференц-зал, и её аура властной женщины-президента открылась всем присутствующим.

После паузы она сказала, – Похоже, что в нашей системе есть проблемы. Теперь, когда компания проводит заседание совета директоров, выдача пропусков должна иметь мою подпись, и никто другой не имеет на это полномочий.

Затем она повернулась к начальнику Службы безопасности и сказала, – С сегодняшнего дня все пропуска без моей подписи будут недействительны.

– Хорошо, Президент Лин, я понял.

Начальник Службы безопасности изначально обучался Саблей, поэтому он почтительно подчинился приказу Лин Момо.

Цинь Хаодун кивнул. Его женщина действовала очень грамотно. Сегодня она не только избавилась от Чжао Чжунчэня, ослабила их авторитет, но и прочно захватила контроль над советом директоров в свои руки.

Лин Пинчао чувствовал себя крайне подавленным. Изначально он всё хорошо спланировал, но не ожидал, что все так обернётся. Самым неожиданным персонажем был Цинь Хаодун. Он не мог понять, почему каждый тщательно спланированный план полностью проваливался, когда дело касалось этого парня.

Лин Момо сделала всё, что планировала, и объявила, что встреча окончена.

Цинь Хаодун и Лин Момо сели в машину вместе, но, покинув Лин-Групп, он обнаружил, они идут не домой, и спросил, – Куда мы едем?

Лин Момо ответила, – Ещё раз спасибо за твою помощь. Сейчас полдень. Я угощу тебя обедом.

Цинь Хаодун взял её за руку и сказал, – Почему ты так вежлива со мной? Твой бизнес - это и мой бизнес тоже. В любом случае, можно пойти на обед. Может, вернемся и возьмём с собой Тан-Тан?

– Нет. Только мы вдвоём, – говоря об этом, Лин Момо покраснела и выглядела очень застенчивой.

Цинь Хаодун сразу понял, что Лин Момо собирается провести с ним время как пара мужа и жены. Конечно, он не откажется. Он мог бы найти другую возможность приготовить своей дочери вкусную еду.

Отель Дрим Цзяннань Резот был самым высококлассным местом для отдыха и клубом для остановившихся в городе Цзяннань. Хотя он имел пять звёзд, там утверждали, что они соответствуют стандарту шестизвёздочного отеля.

Конечно, обслуживание здесь было очень высоким. Еда стоила почти годовую зарплату обычного человека. Значит, все люди в этом месте были богаты или занимали высокое положение. Это было видно из-за большого количества роскошных автомобилей на парковке.

Припарковав машину, Цинь Хаодун и Лин Момо рука об руку вошли в вестибюль отеля. Официантки здесь были высокого класса по сравнению с другими местами. Они были не только красивыми, но и носил шелк чёнсам. Их белоснежные бедра были слабо прикрыты, возбуждая воображение людей.

– Момо, наконец-то у тебя есть время для меня.

Как только они вошли внутрь, к ним подошла красивая женщина в обтягивающей белой рубашке с низким воротником. Она крепко обняла Лин Момо, а потом взволнованно схватила её за руку.

Цинь Хаодун взглянул на женщину и Лин Момо. У него было ощущение, что он освещён двумя солнцами одновременно.

Девушка одевалась со вкусом. Рукава её рубашки были подвёрнуты до локтей, открывая белоснежные и ухоженные руки. Она выглядела очень утончённой. Две пуговицы на воротнике её рубашки были не застегнуты, открывая декольте.

Ложбинка на её груди, вызывала желание покорить такую девушку. Говорили, что у мужчин кругозор шире, чем у женщин. У таких женщин, как она, было больше соблазнов, чем у других.

Цинь Хаодун не собирался так откровенно пялиться на её грудь, но когда она говорила с Лин Момо, она была слишком привлекательной. А язык тела заставлял её грудь вздрагивать. Такая лачуга действительно давала окружающим ощущение океанских волн, которые неизбежно привлекали внимание Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун обнаружил, что у этой девушки не было нижнего белья под рубашкой, только накладки, чтобы предотвратить обнажение груди.

В этот момент девушка посмотрела на Цинь Хаодуна. Она потянула Лин Момо и спросила, – Момо, кто этот джентльмен? Ты нашла своего настоящего мужчину, не так ли?

Лин Момо застенчиво кивнула и сказала, – Это мой мужчина, Цинь Хаодун.

– А это моя однокурсница по колледжу и лучшая подруга, Чэ Сяосяо.

– Момо, ты действительно нашла себе парня? Если бы у тебя не было Тан-Тан, Я бы усомнился в твоей сексуальной ориентации, – Чэ Сяосяо засмеялась, начала осматривать Цинь Хаодуна с головы до ног, и, наконец, потянулась, чтобы хлопнуть его по груди, –Да, он очень красивый и сильный, но едва ли может сравниться с моей Момо.

Лин Момо сказала, – Хаодун, Сяосяо - моя однокурсница по колледжу, а также моя соседка по комнате в течение четырёх лет. Она моя лучшая подруга.

Цинь Хаодун улыбнулся, протянул руку и сказал, – Привет! Приятно познакомиться.

Чэ Сяосяо также пожала руку Цинь Хаодуну и сказала, – Зачем говорить что-то ещё. Раз уж ты выбрал мою Момо, то должен как можно скорее вручить мне красный конверт.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 148. Причина просьбы о красном конверте**

Глава 148. Причина просьбы о красном конверте

Цинь Хаодун удивлённо посмотрел на Чэ Сяосяо. Он улыбнулся и сказал, – Красавица, зачем ты спрашиваешь про красный конверт, мы ведь первый раз увиделись?

Чэ Сяосяо засмеялась и сказала, – Я спала с моей Момо в одной постели в течение четырёх лет в колледже. Это я сделала её грудь такой большой. А теперь ты просто забираешь её. Ты должен подарить мне большой красный конверт.

Лин Момо была удивлена, что её лучшая подруга так смеялась над ней, хотя она впервые встретила Цинь Хаодуна. Лин Момо покраснела, ударила Чэ Сяосяо по плечу и сказала, – Плохая девчонка, ты опять несёшь этот бред.

– Я несу бред? Это правда. Как у тебя могла появиться такая большая грудь без меня? – Чэ Сяосяо нахально рассмеялась и сказала Цинь Хаодуну весело, – Когда Момо была первокурсницей в колледже, она носила чашку, для плоской груди.

Но после тяжелой работы, когда она была второкурсницей, она стала носить чашку B, а потом чашку C. Когда она стала выпускницей, она начала носить чашку Д. Как ты думаешь, это был мой вклад? Может, ты подаришь мне красный конвертик?

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – В том, что ты сказала, что-то есть, но я думаю, что вы взаимовыгодны. Моя Момо тоже немного помола и тебе.

Он сказал это, бросив взгляд на грудь Чэ Сяосяо, – И я чувствую, что ты выиграла больше. Так как ты упомянула красный конверт, ты должна тоже дать один для Момо.

– Ну... – Чэ Сяосяо засмеялась и ей стало немного неловко. Она не ожидала, что слова Цинь Хаодуна будут такими резкими. Затем она улыбнулась и сказала Лин Момо, – Момо, у твоего парня хорошо подвешен язык, я даже не знаю, сможешь ли ты его выдержать.

Цинь Хаодун втайне думал, что слова этой девушки имеют двойной смысл.

Она стояла рядом с Лин Момо. Хотя оба они были очень красивы, Лин Момо была холодна и благородна, будучи похожей на бледную белую розу, в то время как Чэ Сяосяо была горячей и тёплой, как огненно-красная роза.

Лин Момо сказала, – Ты, хулиганка, опять начинаешь нести чушь. Ты должна найти кого-то, кто сможет контролировать тебя, и тогда ты не посмеешь запугивать меня в будущем.

– Лин Момо, как ты могла забыть свою подругу и нашу четырёхлетнюю любовь, только потому, что у тебя есть парень?

Пока они смеялись и шутили, подошёл официант и с улыбкой сказал Чэ Сяосяо, – Менеджер, гость VIP-комнаты № 1 прибыл.

– Поняла. Я сейчас приду, – поговорив с официантом, Чэ Сяосяо повернулась к Лин Момо и сказала, – VIP-комната № 1 зарезервирована. Я устрою для вас VIP-комнату № 2. Проходите, не буду вам мешать.

– Ну, продолжай то, что делала, – Лин Момо понимала, на сколько будучи генеральным менеджером, была занята Чэ Сяосяо. Было много гостей, которых нужно развлечь. Поэтому она попрощалась с ней.

Чэ Сяосяо помахала рукой и, повернувшись к Цинь Хаодуну, сказала, – Красавчик, ты должен много работать и заставить Момо принять кольцо в следующем году.

После этого её потрясающая фигура развернулась и она ушла.

Цинь Хаодун сказал, – Я никогда не думал, что у тебя может быть такая подруга.

– Почему? Разве у меня не может быть друзей?

Во время разговора Лин Момо взяла Цинь Хаодуна под руку и грациозно направилась в VIP-зал № 2.

– Конечно, у тебя могут быть друзья. Я просто думаю, что между вами такая большая разница. Ты обычно холодна, а она как пламя.

– Кто сказал, что люди с разными характерами не могут быть друзьями? Может быть, именно благодаря взаимодополняющим чертам мы можем стать лучшими друзьями.

После паузы Лин Момо сказала, – Между нами тоже есть много общего.

– Неужели? Почему я этого не нахожу? – спросил Цинь Хаодун.

– Конечно. На самом деле, хотя Сяосяо разговаривала дерзко, но её сердце очень чистое.

– Я очень много знаю о её личной жизни. В старших классах у неё не было парня. Когда она поступила в колледж, у неё появились отношения. Это был её единственный бойфренд. Позже этот человек, отправился в страну М. В мгновение ока, прошло три года. Но Сяосяо молча ждала его возвращения.

– С её внешностью и интеллектом многие ухаживали за ней в эти годы, включая богатых людей, молодежь и элиту, но она никогда не была изменяла себе. Она просто ждёт этого человека.

– О! Я удивлён, что она такой преданный человек.

Рассказ Лин Момо сильно изменило впечатление Цинь Хаодуна о Чэ Сяосяо.

Когда они медленно шли вперёд, Цинь Хаодун постоянно хвалил размер отеля, в котором были частные пляжи и горные пейзажи. Он казался одновременно роскошным и изысканным.

VIP-номер № 2 был одним из немногих номеров с морскими террасами в отеле Дрим Цзяннань. Это было всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Различные пейзажи давали людям ощущение сказки и делали их полностью расслабленными и счастливыми.

Отель был роскошным, с шикарными ресторанами, лаунджами, маленькими бассейнами и другими удобствами, а вниз по лестнице, располагался пляж.

Ресторан стоял на террасе. Официант записал заказанные блюда одно за другим. Во время дегустации, они наслаждались видом на море и чувствовали себя максимально комфортно.

Прекрасные пейзажи и красота простирались перед Цинь Хаодуном. Глядя на совершенное лицо Лин Момо, Цинь Хаодун в душе вздохнул, что ему повезло в прошлой жизни. Ведь он случайно встретил такую красивую женщину.

Почувствовав на себе горящий взгляд Цинь Хаодуна, Лин Момо сказала, – Куда ты смотришь?

– Я наслаждаюсь прекрасным пейзажем, – Цинь Хаодун рассмеялся.

– Почему ты смотришь на меня, если наслаждаешься прекрасным пейзажем?

– Пейзаж снаружи не так красив, как ты. Ты самый красивый пейзаж в моих глазах.

– Ты такой льстец, – хотя Лин Момо сказала это, но она, по-видимому, очень оценила похвалу Цинь Хаодуна, – Спасибо, что помог мне сегодня. Давай выпьем вместе за сегодняшнюю победу.

– Я уже сказал, что тебе не нужно быть такой вежливой. Ты моя женщина, и, конечно, я помогу тебе.

Затем Цинь Хаодун поднял свой бокал и соприкоснулся с бокалом Лин Момо.

Она не была уверена, было ли это из-за алкоголя, или из-за слов Цинь Хаодуна, но щёки Лин Момо покраснели и выглядели особенно привлекательно.

Она сказала, – Мой второй дядя так раздражает меня, они постоянно накидываются на тебя.

Цинь Хаодун сказал, – Потому что они знают, что, только сломив меня, они могут занять пост президента.

– Увы! – Лин Момо вздохнула и сказала, – Неужели эта должность так важна? Если бы не семья Лин, я бы не хотела быть президентом. Иногда мне очень хотелось отказаться от этого на месте. Почему они так этого хотят?

– У каждого разные стремления в жизни.

– Боюсь, что после провала сегодняшнего заговора они придумают другие способы расправиться с тобой, – сказала Лин Момо обеспокоенно.

– Это не имеет значения. Они просто пара скачущих клоунов. Они не могут причинить мне больших неприятностей.

Цинь Хаодун говорил равнодушно, он действительно не переживал из-за Лин Пинчао.

Он сказал Лин Момо, – Ладно, забудь об этом. То, что мы должны сделать сейчас, - это счастливо наслаждаться жизнью.

После ужина Цинь Хаодун посмотрел на бассейн рядом с ним и сказал, – Момо, пойдём купаться?

Во время разговора его глаза постоянно оглядывали сексуальное тело Лин Момо вверх и вниз, представляя себе, как она будет выглядеть в купальнике. Это должно быть очень красиво.

Казалось, поняв мысли Цинь Хаодуна, Лин Момо застенчиво сказала, – Забудь об этом, давай вернёмся.

– В таком хорошем месте, как ты можешь возвращаться, когда у тебя есть еда? – Цинь Хаодун взял Лин Момо за руку и направился прямо к бассейну.

Обслуживание VIP-зала было действительно на высшем уровне. Рядом с бассейном была примерочная. В ней были разные по размеру и стилю купальные костюмы.

Цинь Хаодун сменил пару плавок и вышел. Он сказал Лин Момо, – Теперь твоя очередь. Это же хорошо для здоровья, плавать и греться на солнце.

Глядя на тело Цинь Хаодуна, у которого был прекрасный пресс, Лин Момо почувствовала, что её лицо покраснело. Она согласилась и пошла в примерочную.

Первоначально она хотела найти консервативный купальник. Но заглянув в примерочную она огляделась и обнаружила, что там были все виды бикини. Она не могла не выбрать чёрный купальник.

Сняв одежду и посмотрев на свою идеальную фигуру в зеркале, думая, что её от Цинь Хаодуна отделяет только стекло, Лин Момо смутилась и повернулась, чтобы посмотреть на улицу.

Матовое стекло в ванной было нечётким. Сквозь него виднелись только очертания Лин Момо. В это время Цинь Хаодун удобно лежал в кресле с откидной спинкой рядом с бассейном.

Он не смотрел на Лин Момо, когда она переодевалась, потому что сквозь слой матового стекла ничего не было видно. Это было скучно, поэтому он лёг и просто предался мечтам. Думая о том, что малышка сегодня не доставит никаких хлопот, и о том, что он сможет поцеловать Лин Момо, из-за чего его сердцебиение не могло не ускориться.

Когда Лин Момо вышла в сексуальном бикини, Цинь Хаодун не смог сдержать слюну во рту. С белой кожей, изящной фигурой и идеальными бедрами, красота Лин Момо была такой, что могла свергать города и разрушать государства.

– Что ты смотришь? Ты что, никогда меня не видел?

После того, как Лин Момо сказала это, она вдруг поняла, что совершила ошибку. Цинь Хаодун видел её в ванной комнате. Она бросилась к бассейну и прыгнула в воду.

Цинь Хаодун тоже прыгнул в бассейн, но после нескольких кругов они оба почувствовали, что бассейн слишком мал, для веселья

– Давай выйдем на улицу, на море будет веселее.

Лин Момо кивнула, и к этому времени она уже привыкла к воде. Она взяла за руку Цинь Хаодуна. Они вместе спустились по лестнице на пляж.

Так как это был частный пляж отеля, здесь было не так много туристов. Сначала они некоторое время гуляли по пляжу, а потом вместе окунулись в объятия моря.

Купаться в море было действительно гораздо веселее, чем в бассейне. Оба они были хорошими пловцами. И плавали в море больше часа, прежде чем, наконец, неохотно вернулись на берег.

– Я так давно не плавала.

Снова гуляя по пляжу, Лин Момо взяла Цинь Хаодуна за руку, она выглядела очень взволнованной. Она уже давно полностью посвятила себя работе в Лин-Групп. Ей редко выпадала такая возможность расслабиться.

– Ну что, ты устала? – спросил Цинь Хаодун.

– Немного.

– Давай вернёмся. Я сделаю тебе массаж. Ты будешь чувствовать себя ещё лучше.

Сказал Цинь Хаодун с интригующим выражением лица.

– Ни за что, – по-видимому, зная о намерениях Цинь Хаодуна, Лин Момо бросила на него строгий взгляд, но всё ещё продолжала держать руку Цинь Хаодуна, идя в направлении террасы.

В этот момент в другом VIP-зале рядом с ними на террасе стоял человек с телескопом, наблюдая за каждым движением Цинь Хаодуна и Лин Момо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 149. Дочь важнее всего**

Глава 149. Дочь важнее всего

– Это так прекрасно. Я не ожидал, что в городе Цзяннань будет такая красивая девушка!

Глаза молодого человека яростно смотрели через подзорную трубу на пышную фигуру Лин Момо. Ему хотелось разорвать бикини на куски прямо сейчас, и его глаза были полны жадности и желания.

Зная, что Цинь Хаодун и Лин Момо вместе вернулись в свою комнату, молодой человек неохотно положил подзорную трубу.

Первоначально он просто хотел насладиться видом на море, но не ожидал увидеть такую красивую женщину, которая была похожа на богиню в его воображении. Единственное, что его не радовало - рядом с богиней был мужчина.

Он обратился к мужчине средних лет, похожему на дворецкого, – Какая следующая комната?

– Хозяин, мы находимся в VIP-комнате № 1, а по соседству находится VIP-комната № 2.

– VIP-комната № 2? Пойдём, посмотрим, – сказал молодой человек.

– Хозяин, вы давно не видели своего друга?

– Это ещё не друг, но, возможно, будет в будущем, и очень близкий.

Молодой человек улыбнулся, снял халат и начал переодеваться.

Когда Цинь Хаодун и Лин Момо вернулись в свою комнату, Лин Момо бросилась в удобную кровать и сказала, – Я так устала. Я уже давно так не плавала.

Она забыла, что на ней только бикини. Пока она лениво лежала на кровати, сладострастная фигура притягивала взгляд, от чего у Цинь Хаодуна потекли слюнки.

Лин Момо лениво произнесла, – Хаодун, чем ты занят? Быстро сделай мне массаж быстро. У меня болят мышцы.

– Хорошо, сейчас, – Цинь Хаодун, естественно, не отказался от такой просьбы. Он протянул руки и положил их на гладкую, как нефрит, кожу Лин Момо.

Тело Лин Момо было гладким. Цинь Хаодун приятно надавливал на неё. Через некоторое время Цинь Хаодун почувствовал, как пламя медленно поднимается в его теле, заставляя его хотеть что-то сделать.

Он успокоился и быстро ввёл подлинную Ци в тело Лин Момо, чтобы облегчить её мышечную усталость и онемение.

– О! Так здорово!

Лин Момо, лёжа на кровати, естественно, не знала о состоянии Цинь Хаодуна. Она издала душераздирающий стон, от которого у Цинь Хаодуна задрожали руки. Цинь Хаодун не мог не увеличить силу.

Лин Момо наслаждалась массажем и чувствовала, что она немного ослабла. Она не могла не спросить, – Ой! Хаодун, что ты делаешь? Почему ты так сильно давишь?

Цинь Хаодун не ответил, но сразу же потянула за ленту бикини на спине. Верхняя часть её тела освободилась от давления в груди.

– Ах... – Лин Момо тихо вздохнула, но не сдвинулась с места и не остановила Цинь Хаодуна, продолжая спокойно лежать на кровати. Её намерения были очевидными.

Видя реакцию Лин Момо, дыхание Цинь Хаодуна становилось всё более частым. Он поднял руку и снова потянул за ленту бикини на талии Лин Момо.

В это время маленькое бикини было полностью снято, открывая соблазнительный пейзаж глазам Цинь Хаодуна. Каждый дюйм воздуха был полон любви.

Он стянул с себя плавки и уже собирался прыгнуть на большую кровать, которая излучала бесконечное искушение. Но тут раздался громкий стук в дверь.

Услышав стук в дверь, Лин Момо, которая была уже погружена в любовь, немедленно повела себя как испуганная лань, натянув одеяло рядом с собой и прикрывшись им.

Огонь в сердце Цинь Хаодуна мгновенно превратился в гнев. Поскольку его прекрасный план должен был вот-вот осуществиться, но какой ублюдок появился здесь.

Он надел плавки и сердито направился к двери.

Сюэ Аньбан очень изысканно оделся, он повернулся к дворецкому и спросил, – Ну что, всё в порядке?

Дворецкий быстро польстил, – Вы джентльмен, и выглядите красиво. Хозяин, вы совершенны.

Сюэ Аньбан удовлетворённо кивнул, затем вышел из VIP-комнаты № 1 и сказал официанту у двери, – Я друг леди, живущей в VIP-комнате № 2, но я давно её не видел и забыл её фамилию. Вы можете мне её подсказать?

– Простите, сэр, вежливо сказал официант, – Мы не можем разглашать личную информацию о наших гостях.

– Я действительно её друг. Я просто хочу поздороваться с ней, – затем Сюэ Аньбан достал пачку розовых бумажек и положил их в карман официанта.

– О! Сэр, если вы действительно друг этой дамы, я могу вам подсказать. Но вы не должны говорить менеджеру, что я сказал это. Иначе меня уволят.

– Не волнуйся. Я просто хочу поздороваться. Я сохраню это в секрете для тебя.

Сказал Сюэ Анбан по-джентльменски.

– Два гостя в VIP-зале № 2 - Мисс Лин и Мистер Цинь.

– Благодарю вас! Затем Сюэ Аньбан повернулся к двери VIP-комнаты № 2 и постучал.

Цинь Хаодун сердито подошёл к двери и открыл её. Он увидел, что в дверях стоит молодой человек лет двадцати с букетом роз в руках.

– Кого ты ищешь? – сердито спросил Цинь Хаодун.

Сюэ Аньбан заглянул в комнату и сказал, – Я ищу Мисс Лин.

– Кто меня ищет?

Пока они разговаривали, из комнаты вышла Лин Момо. К этому времени она уже надела халат.

Увидев Лин Момо, глаза Сюэ Аньбана загорелись. Женщина была даже красивее, чем он видел в подзорную трубу.

– Здравствуйте, госпожа Лин, меня зовут Сюэ Аньбан, я хочу подружиться с вами, – сказал он и протянул розы в руки Лин Момо, – Мисс Лин, эти цветы для вас. Пожалуйста, примите их.

Лицо Лин Момо стало ещё холоднее. Посмотрев на Сюэ Аньбана, она сказала, – Простите, я не знаю вас, и я не хочу с вами дружить.

– Мисс Лин, не будьте так категоричны. Я из города...

Прежде чем Сюэ Аньбан успел закончить, дверь захлопнулась. Поскольку этот человек только что побеспокоил их, Лин Момо тоже разозлилась.

Сюэ Аньбан всегда считал себя привлекательным, и не мог себе представить, что встретит здесь неприятности. Его лицо вдруг помрачнело.

Дворецкий рядом с ним подошёл к нему и сказал, – Хозяин, вы хотите, чтобы я разбил дверь?

Сюэ Аньбан посмотрел на него и ответил, – Глупости, я преследую женщину, а не грабю её. Не применяйте насилие, если оно не является необходимым.

Закрыв дверь, Цинь Хаодун обнял Лин Момо за талию и снова бросился к большой кровати в спальне.

– Хаодун, я боюсь, что он ещё постучит в дверь.

– Если кто-то ещё посмеет нам помешать, я ему сломаю ноги.

Как только Цинь Хаодун сказал это, его мобильный телефон на чайном столике начал отчаянно звонить.

– Э... – Цинь Хаодун становился всё злее и злее. Он был так раздражён, что кто-то позвонил ему в этот момент? Он не хотел отвечать на звонок. В то время как другая сторона была очень настойчива и продолжала звонить.

Глядя на огорчённого Цинь Хаодуна, Лин Момо рассмеялась и сказала, – Сначала ответь на звонок.

Цинь Хаодун схватил свой мобильный телефон и нажал кнопку ответа, не глядя на него. Он сердито сказал, – Кто это?

– Папа, ты такой жестокий. Ты напугал Тан-Тан, – раздался в трубке жалобный голос малышки.

Услышав, что звонит его дочь, Цинь Хаодун сразу же сменил гнев на нежность и сказал, –Прости, Тан-Тан. Папа не знал, что это ты. Что случилось? Ты скучаешь по папе?

– Да! Тан-Тан скучает по папе и маме. Вы ушли, оставив Тан-Тан одну дома. Мне очень скучно.

– Ну, тогда жди нас. Мы вернёмся, чтобы поиграть с тобой прямо сейчас.

– Папа, тебе нужно поторопиться. Дамао и Эрмао тоже скучают по тебе, – по-детски сказала малышка.

– Хорошо, мы скоро вернёмся.

Повесив трубку, Лин Момо рассмеялась и спросила, – Разве ты не говорил, что тот, кто нас побеспокоит, будет со сломанными ногами?

Злость Цинь Хаодуна исчезла. Он засмеялся и сказал, – Моя дочь важнее всего. Для неё естественно скучать по нам. Нельзя говорить, что она нас прервала.

Лин Момо сказала, – Я думаю, что ты балуешь её больше, чем я. По сравнению с тобой я как мачеха.

– Дочь нужно баловать, она унаследовала от тебя гены красоты, и я сделаю всё, чтобы позаботиться о ней, – сказал Цинь Хаодун, – Давай вернёмся. Жалко оставлять нашу дочь одну дома. Что касается нашего плана, то мы найдём возможность сделать это снова.

Переодевшись вместе, они открыли дверь и вышли. Выйдя, они с удивлением обнаружили, что Сюэ Аньбан всё ещё держит розы у двери.

Улыбка на лице Лин Момо быстро исчезла, и она сказала холодным тоном, – Когда вы остановитесь?

Сюэ Аньбана это не волновало. Он улыбался, держа розы в руках, и сказал, – Мисс Лин, это мое сердце, пожалуйста, примите его.

Лин Момо взяла розы, бросила их в мусорное ведро рядом с собой и сказала, – Нет, нам нужно идти.

Лицо Сюэ Аньбана изменилось, он сказал, – Госпожа Лин, почему? Я родом из семьи Сюэ в столице. Для вас и вашей семьи лучше следовать за мной, чем за таким парнем, как он.

За эти годы Лин Момо повидала немало самодовольных поклонников вроде Сюэ Аньбана. Она больше не обращала внимания на него и шла прямо вперёд под руку с Цинь Хаодуном.

– Стойте, хозяин ещё не велел вас отпускать.

Перед Цинь Хаодуном и Лин Момо встали двое похожих на телохранителей мужчин.

Цинь Хаодун взглянул на них и обнаружил, что они находятся на восьмом уровне открытой силы. Но Цинь Хаодун не воспринимал их всерьёз.

Он повернул голову к Сюэ Аньбану и сказал, – Пёс, уйди с дороги. Пусть твои люди уйдут с дороги, или я буду груб.

– Мальчик, как ты смеешь так разговаривать с нашим господином? Ты хочешь умереть?

Во время разговора два телохранителя яростно бросились к Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун использовал свою подлинную Ци зелёного дерева и хотел было преподать им урок.

– Парни, не делайте этого.

Словно порывом ароматного ветра, Цинь Хаодун и два телохранителя были разведены прекрасной Чэ Сяосяо.

– Что так рассердило моего маленького красавчика? Может быть, это менструация Момо?

Она наклонила голову к уху Цинь Хаодуна и сказала очень тихо. Только Цинь Хаодун мог слышать её. Поскольку они были слишком близко, её грудь заставила Ци Хаодуна отступить назад.

Цинь Хаодун неловко улыбнулся. Но больше не стал предпринимать никаких действий.

Успокоив, таким образом, гнев Цинь Хаодуна, Чэ Сяосяо с улыбкой сказала Сюэ Аньбану, – Мистер Сюэ, это моя сестра Лин Момо. Между вами какое-то недопонимание?

Надо сказать, что её коммуникативные способности были действительно сильны. Напряженную атмосферу только что разрядили её простые слова.

Сюэ Аньбан махнул рукой и попросил двух телохранителей удалиться. Он сказал, – У нас нет никаких недопониманий. Я просто хочу пригласить Мисс Лин выпить, но Мисс Лин не смотрит на меня.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 150. Предложение руки и сердца**

Глава 150. Предложение руки и сердца

Чэ Сяосяо засмеялась и сказала, – Жаль, что я не могу сопровождать вас, чтобы выпить. Момо не умеет пить. Если бы я пошла с вами, мы бы хорошо провели время.

После этого она повернулась к Лин Момо и Цинь Хаодуну и сказала, – Все вы - VIP-персоны нашего отеля. Это просто недоразумение, продолжайте отдыхать.

Цинь Хаодун больше не обращал внимания на Сюэ Аньбана и покинул отель Цзяннаня вместе с Лин Момо.

Вместо того чтобы пригласить Чэ Сяосяо выпить, Сюэ Аньбан вернулся в свою комнату.

В последние годы у него было много подруг и знакомых, он никогда не был так тронут женщиной, как Лин Момо. Хотя Лин Момо уехала сегодня, он не собирался сдаваться.

– Ты что-то знаешь? Из какой они семьи? – сказал он своему дворецкому.

– Я всё узнал, господин, – ответил дворецкий, – Девушку зовут Лин Момо, она президент Лин-Групп в Цзяннане, а мужчину - Цинь Хаодун, он старший студент Медицинского колледжа.

– Студент? – услышав это о Цинь Хаодуне, Сюэ Аньбан не смог сдержать смеха. Он просто ужаснулся от такой информации о нём. Как молодой член семьи Сюэ, он был в шоке от того что но студент.

Дворецкий продолжал – Лин Момо влюблена в Цинь Хаодуна и у неё есть ребёнок. Я не думаю, что такая женщина подходит вам, хозяин.

– Ребёнок? Ты забыл моё хобби, я обожаю зрелых женщин. Молодая девушка скучна и вообще не знает что такое любовь, – сказал Сюэ Аньбан, – В любом случае, я заполучу эту Лин Момо.

– Хозяин, что вы хотите сделать? – спросил дворецкий.

– Не волнуйся, у меня есть план, – Сюэ Аньбан задумался на мгновение и сказал, – Лин-Групп находится в городе Цзяннань? Ты напомнил мне, что один из моих родственников состоит в Лин-Групп. Раньше они хотели умаслить семью Сюэ, но мы не особо общались с ними. Теперь, когда мы в Цзяннане, давай для начала сходим к ним.

Лин Чжигао держал телефон с мрачным выражением лица, словно в его руках был уголь. На другом конце провода был Лин Сяотянь, глава семьи Лин, он кричал на него.

– Лин Чжигао, кто дал тебе смелость инициировать два раза подряд президентские голосования? Ты с ума сошёл? Разве ты не забыл, что Момо - твоя племянница, и президент семьи Лин, назначаенный мной?

Сегодня то, что произошло на заседании совета директоров, наделало слишком много шума. В конце концов, новости дошли и до старика. Лин Сяотянь был в ярости. Он тут же позвонил Лин Чжигао и отругал его.

Каким бы глупым ни был Лин Чжигао, он не предавал своего сына. Он сказал, – Папа, это не моя вина, это всё сделал Чжао Чжунчэнь.

– Глупости, неужели ты думаешь, что я действительно на столько стар? Не думай, что я не понял твой план. Я говорю тебе, если только я узнаю, что ты снова делаешь что-то против Момо, и ты, и твой сын будете изгнаны из семьи Лин.

После этого Лин Сяотянь повесил трубку.

Лин Чжигао мрачно положил телефон, взял со стола красное вино и выпил его.

– В чём дело, папа? Он тебя ругал?

По сравнению с Лин Чжигао, Лин Пинчао был спокоен.

– Это тебе пришла в голову такая идея. Старик отругал меня, когда узнал об этом – говорил Лин Чжигао.

Лин Пинчао рассмеялся и сказал, – Победа или поражение - это обычное дело на войне. Мы просто дважды потерпели неудачу. В любом случае, мы ничего не потеряли. Мы просто подумаем об этом в будущем.

Лин Чжигао разочарованно сказал, – Играй в это сам. Я больше не буду ничего делать. Если мы поступим так снова, старик выгонит меня из дома.

– Посмотри на себя. Твой сын храбрее тебя.

В этот момент вошла женщина средних лет, она была модно одета. Это была жена Лин Чжигао, и мать Лин Пинчао, Чжан Сюин.

– Ты снова обвиняешь меня, но это твой сын придумал эту идею. Что, я то сделал не так? – возмущался Лин Чжигао.

– На этот раз появились некоторые сюрпризы, неожиданно, медицинские навыки Цинь Хаодуна оказались настолько хороши, что он не только вылечил Мальдини, но и получил сертификат медицинской практики.

Лин Пинчао на мгновение замолчал, а затем его глаза наполнились яростью, – Ну и что? Президентом семьи Лин должен быть я, и я получу эту должность в любом случае.

Лин Чжигао сказал, – Сынок, не будь импульсивным. Только что старик сказал, что если он увидит, что мы делаем это снова, он строго накажет нас.

– Не волнуйся, я не буду импульсивным. Чайник не закипит, пока на него смотришь. Давайте медленно и терпеливо играть с Лин Момо.

– Сынок, что ты хочешь сделать?– спросила Чжан Сюин.

– Я ещё не думал об этом, но должен же быть какой-то выход.

Сразу после того, как Лин Пинчао закончил, их няня забежала внутрь и сказала Чжан Сюин, – За дверью стоит молодой человек, который сказал, что приехал из столицы и является вашим родственником.

– Родственник из столицы? – Чжан Сюин на мгновение замолчала, а затем резко поднялась с дивана, – Это должно быть мой родственник из семьи Сюэ. Давайте пойдём и посмотрим.

Затем она поспешно подбежала к двери. Лин Пинчао и ЛинЧжигао переглянулись и последовали за ней.

Когда Чжан Сюин подошла к двери и увидела Сюэ Аньбана, стоящего в дверях, она взволнованно воскликнула, – О, Аньбан. Почему ты сначала не позвонил мне, чтобы я могла забрать тебя?

– Вторая тётя, дядя, кузен, Здравствуйте. Давно не виделись. На этот раз я принёс вам несколько маленьких подарков, – Сюэ Аньбан вёл себя как джентльмен, он махнул рукой, и дворецкий за его спиной тут же достал большую красную шёлковую шкатулку.

– Аньбан, мы же семья. Зачем ты приносишь подарки? – вежливо сказала Чжан Сюин, одновременно попросив няню взять коробку. Затем она с энтузиазмом попросила Аньбана пройти.

После того, как Сюэ Аньбан вошёл в дом, он свободно сел на диван. Чжан Сюин и её семья сидели с ним и были очень вежливы.

Семья Сюэ имела некоторые связи с семьёй матери Чжан Сюин, но эти отношения не были близкими. Когда Лин Момо заняла пост президента, Чжан Сюин хотела обратиться за помощью к семье Сюэ и хотела использовать влияние их семьи, чтобы её сын занял пост президента.

Хотя семья Сюэ была всего лишь третьесортной деловой семьей в столице, они были могущественнее Лин-Групп. Если бы семья Сюэ помогала бы им, Лин Сяотянь, вероятно, передал президентство Лин Пинчао.

Но когда Чжан Сюин прибыла в дом Сюэ, ей отказали. Семье Сюэ было просто лень, заботиться о таком дальнем родственнике, как она. С тех пор прошло уже несколько лет. Ей никогда не приходило в голову, что Сюэ Аньбан придёт в её дом по собственной инициативе сегодня, что заставило её чувствовать себя радостной и польщённой.

Обменявшись приветствиями, Чжан Сюин спросила, – Аньбан, ты как-то изменился с тех пор, как приходил сюда в прошлый раз?

Сюэ Аньбан сказал, – Давно не виделись, я соскучился по тёте. Поэтому я приехал повидаться. Кстати, у меня есть небольшой подарок.

– Если вам понадобится помощь, мы сделаем всё, что в наших силах, – льстиво сказал Лин Чжигао.

Хотя они были очень недовольны, что семья Сюэ отказалась помочь им в прошлый раз, они не осмелились показать это. В конце концов, в их глазах семья Сюэ была слишком сильна.

– Это не так уж и важно, – сказал Сюэ Аньбан, – На этот раз я приехал в город Цзяннань, чтобы повеселиться. Я встретил очень хорошую девушку в отеле. Я хочу попросить тётю помочь мне сделать ей предложение.

– Сделать предложение руки и сердца? Знаю ли я эту девушку? Кроме того, в вашем положении, какая девушка может заставить вас искать меня, чтобы помочь? – с сомнением спросила Чжан Сюин. Она не ожидала, что причиной визита Сюэ Аньбана в её дом, на этот раз, будет просьба помочь сделать предложение руки и сердца. Она чувствовала себя сбитой с толку.

Сюэ Аньбан сказал, – Личность этой девушки несколько особенная. Это Лин Момо, президент вашей семьи Лин.

– Лин Момо?

Семья Лин Чжигао была так удивлена, что все широко раскрыли рты. Никто не ожидал, что Сюэ Аньбан полюбит Лин Момо.

– Какие-то проблемы? – спросил Сюэ Аньбан.

– Ну... – Лин Чжигао и его жена вместе посмотрели на Лин Пинчао. Хотя они были родителями, этот важный вопрос должен был скорее решаться их сыном.

Лин Пинчао сказал, – Кузен, никаких проблем. Мы позаботимся об этом. Я дам вам ответ завтра.

– Благодарю вас! – теперь, когда всё было сказано, Сюэ Аньбан больше не оставался там и вернулся из дома Лин.

Проводив Сюэ Аньбана, Лин Чжигао вернулся и грустно сказал, – Сынок, зачем ты это обещаешь? Теперь с Лин Момо нелегко справиться. Если бы она и Сюэ Аньбан были вместе, наша семья была бы совершенно безнадёжна.

Лин Пинчао рассмеялся и сказал, – Папа, твой взгляд на проблему слишком однозначен. Ты только задумайся. Если Лин Момо действительно выйдет замуж за Сюэ Аньбана, останется ли она в Цзяннане? Останется ли она в семье Лин?

Лин Чжигао подумал об этом, хлопнул себя по бедрам и воскликнул, – Да, я и не думал, что если Лин Момо поженится с Сюэ Аньбаном, то она поедет в столицу. Она не сможет оставаться в семье Лин как президент. Трон президента будет принадлежать тебе без всякой конкуренции.

Чжан Сюин тоже поняла эту связь и взволнованно сказала, – Отлично, это шанс, который даёт нам Бог. Только что мы беспокоились о том, как поступить с Лин Момо, а теперь Сюэ Аньбан пришёл к нам, чтобы попросить о браке. Бог помогает Пинчао.

Но после быстрого переполоха Лин Чжигао сказал, – Нет, сынок. Теперь Лин Момо влюблена в Цинь Хаодуна. Я боюсь, Сюэ Аньбан не будет иметь и шанса предложить ей брак.

Чжан Сюин спросила, – Как это может быть невозможно? Сюэ Аньбан из семьи Сюэ. Как можно сравнивать врача с ним?

Лин Пинчао сказал, – Нет ничего невозможного. Если я правильно понял, Сюэ Аньбан, должно быть, был отвергнут Лин Момо. Поэтому он пришёл к нам домой, чтобы попросить о помощи. Он хотел использовать влияние старших в нашей семье, чтобы получить согласие Лин Момо.

Чжан Сюин сказала, – Сынок, у тебя так много идей. Мы выслушаем тебя, что бы ты ни придумал.

Лин Пинчао сказал, – Завтра ты попросишь Лин Момо выйти и пообедать с тобой. У моего друга есть западный ресторан. Ты пойдёшь туда. Когда вы придёте с ней, вы поможете встретиться им с Сюэ Аньбаном.

Лин Чжигао спросил, – И какой смысл в этом? За это время Лин Момо не могла передумать.

Чжан Сюин бросила на него строгий взгляд и сказала, – Куда ты спешишь. У него должна быть идея.

Как и ожидалось, Лин Пинчао придумал, – Если Лин Момо согласится напрямую, всё будет в порядке. Если она этого не сделает, давайте добавим немного лекарства в её вино и позволим Сюэ Аньбану переспать с ней. Тогда у Лин Момо не останется иного выбора, кроме как согласиться выйти за него.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 151. День рождения тёти**

Глава 151. День рождения тёти

Чжан Сюин никогда бы не подумала, что её сын может придумать такой сомнительный план, она не могла не воскликнуть, – Это сработает? Если Лин Момо, после этого всё ещё не согласится и расскажет дедушке, у нас будут неприятности.

Лин Пинчао усмехнулся и сказал, – Ну и что? Кто сможет быть уверенным, были ли это мы или Сюэ Аньбан? Мы можем прямо возложить всю вину на семью Сюэ. И что дедушка может сделать с семьёй Сюэ?

Лин Чжигао сказал с некоторым сомнением, – Даже так, Лин Момо всё ещё член семьи Лин. Она - твоя собственная кузина.

Лин Пинчао равнодушно сказал, – Что с того? Мы её не обманываем. Разве не было бы хорошо для нее выйти замуж, и войти в семью Сюэ? Лучше иметь возможность прожить жизнь, не имея ничего, чем жить с этим жиголо.

Чжан Сюин повторила, – Мой сын прав. Она разве всё ещё целомудренная девушка? Четыре года назад она родила ребенка, а теперь даже не знает, кто его отец.

Видя, что жена и сын согласились, Лин Чжигао больше ничего не говорил.

Лин Пинчао сказал, – Теперь, когда всё улажено, давайте начнём готовиться. Во-первых, нам нужно найти правильное лекарство.

– Это очень просто, – Чжан Сюин протянула руку к Лин Чжигао и сказала, – Достань его.

– Что? Почему ты спрашиваешь меня? – спросил Лин Чжигао.

– Не прикидывайся дурачком. Ты думаешь, я не знаю, что ты делаешь вне дома весь день? Как ты можешь не иметь этого лекарства в руках? Достань его для своего сына.

– Э... – Лин Чжигао выглядел неловко, но, в конце концов, ничего не сказал. Он вытащил из кармана маленькую прозрачную стеклянную бутылочку с белым порошком.

Чжан Сюин схватила стеклянную бутылку и спросила, – Что это за лекарство? Это сработает? Не задерживай нашего сына.

Лин Чжигао сказал, – Это новое импортное лекарство, сделанное в стране М, которое называется "стриптизёрша". Какой бы целомудренной она ни была, она разденется сразу после приёма этого лекарства. Она будет думать только об этих вещах, и ни о чём больше, и у неё не будет никаких воспоминаний после этого.

– Ты уверен, что это сработает? – спросила Чжан Сюин.

– Конечно. Я пробовал это несколько раз... – сказал Лин Чжигао, поняв, что сказал что-то не то, он быстро объяснился, – Мне это дал друг. Он сказал, что использовал лекарство несколько раз.

Чжан Сюин яростно посмотрела на него. Она сразу же положила лекарство в свою маленькую сумочку.

Лин Чжигао облегчённо вздохнул и поспешил сказать, – Лекарство очень мощное. Не клади слишком много. Достаточно совсем чуть-чуть.

– Будь уверен, я знаю, – равнодушно сказала Чжан Сюин.

Когда Цинь Хаодун вернулся домой, он отвёз Лин Момо и малышку на прогулку. Семья играла до самого вечера. После того, как малышка заснула, он вернулся к себе домой.

Войдя в гостиную, он только сел на диван, как в кармане у него зазвонил сотовый телефон. Он посмотрел на экран, он был от Ци Ваньэр.

– Что случилось, что девушка звонит ему так поздно?

Подумав об этом, Цинь Хаодун нажал кнопку ответа, и в трубке раздался взволнованный голос Ци Ваньэр – Брат Хаодун, я приглашаю тебя завтра на ужин.

– Что произошло, что ты вдруг решила пригласить меня на ужин? В чём дело? – спросил Цинь Хаодун.

– Завтра у меня день рождения. Отпразднуй его со мной.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Девочка, если ты хочешь пойти со мной на свидание, скажи это прямо. Разве у тебя только что не было дня рождения? Как у тебя может быть ещё один день рождения через несколько дней?

Он мог не знать дней рождения других людей, но знал когда оно у Ци Ваньэр. В тот день она чуть не снесла его дом, и его отделка закончилась только на несколько дней назад.

– Почему ты такой серьёзный, парень? Разве ты не можешь просто пойти со мной на ужин в день рождения? – недовольно сказала Ци Ваньэр.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – На ужин, могу, но ты не должна обманывать меня. Даже если ты хочешь обмануть меня, ты должна была найти более вескую причину. Ты что недооцениваешь мой IQ?

Ци Ваньэр сердито сказала, – Ты... ты не можешь просто притвориться немного глупым? Хорошо, я скажу тебе, это День Рождения моей тётушки. Хорошо?

– День рождения твоей тёти? Какая тётушка? – Цинь Хаодун был действительно немного смущён и не понимал, о какой тётушке Ци Ваньэр идёт речь.

После небольшой паузы на другом конце провода, голос Ци Ваньэр слегка дрогнул и она сказала, – Меня держали как раба-призрака в течение стольких лет. Я совершенно не похожа на других девушек, и у меня никогда не было менструаций. У меня только что начались месячные, и я наконец-то стала нормальной женщиной.

Тогда Цинь Хаодун понял, что имела в виду Ци Ваньэр. Она плакала от радости. Только он мог понять внутреннее страдание девушки. Он не удержался и сказал, – Не плачь, это надо отпраздновать! Скажи, в котором часу вы будете завтра ужинать?

– Чем раньше, тем лучше, – Ци Ваньэр всхлипывала, но была полна возбуждения.

– Слишком рано - это нехорошо. Ресторан ещё не откроется, и мне нужно будет идти на работу.

– Тогда в 11 утра я забронирую место в ресторане и пришлю тебе адрес позже, – Ци Ваньэр закончила и повесила трубку.

Думая о Ци Ваньэр, и праздновании Дня рождения её тётушки, Цинь Хаодун с улыбкой покачал головой. Это был тоже замечательный день рождения. Только он собрался отложить телефон, как он снова зазвонил. На этот раз звонила Яо Цяньцянь.

Он просил Яо Цяньцянь, смотреть в оба за Лин Пинчао. Она должна была докладывать ему обо всём. После соединения Цинь Хаодун спросил, – Ну что, есть новости оттуда?

– Да, босс. Лин Пинчао и его семья планируют что-то сделать с мисс Лин...

Яо Цяньцянь ясно слышала план Лин Чжигао и его семьи, и теперь она точно сообщила о нём Цинь Хаодуну.

– Ну, я понял. Продолжай следить за Лин Пинчао. Докладывай мне, как что-то узнаешь, немедленно.

После этого Цинь Хаодун повесил трубку; оказалось, что его договоренность с Яо Цяньцянь была очень кстати. Сегодня, он получил известие от Яо Цяньцянь заранее; в противном случае, он бы не справился с этим так спокойно.

Лин Чжигао принёс столько неприятностей, но до этого он не нарушал правил группы. Неожиданно, на этот раз он использовал слишком подлый способ, Цинь Хаодун стал ещё хладнокровнее. Поскольку он хотел играть жёстко, он подыграл ему и видел, кто в конце концов окажется на вершине.

Он думал о Лин Момо и в мгновение ока забыл о телефонном звонке Ци Ваньэр. Даже информация, которую она прислала, осталась незамеченной.

В полдень следующего дня Цинь Хаодун пришёл в офис Лин Момо.

– Хаодун, почему ты пришел так рано? – Лин Момо была слегка удивлена.

– Не скажу, пока не угостишь меня ужином, – рассмеялся Цинь Хаодун.

Услышав его слова, Лин Момо тут же покраснела, подумав, что Цинь Хаодун намеревался сделать то, что они не смогли сделать вчера в отеле.

– Сегодня это неуместно, – сказала она с легкой застенчивостью, – Мне нужно работать, мы можем подождать до выходных.

Цинь Хаодун был поражён. Поняв смысл слов Лин Момо, он сказал с озорной улыбкой, –Выходные - это слишком долго, а сегодняшний обед – это только для того, чтобы наполнить желудок.

– О! Тогда пойдём в столовую.

– Нет, кое-кто угостит тебя, – сказал Цинь Хаодун.

– Кое-кто угостит меня? Кто?

Вдруг сотовый телефон Лин Момо зазвонил. Она подняла трубку и увидела, что звонит Чжан Сюин. Она была слегка шокирована.

Их отношения с тётей не были ни плохими, ни хорошими. Они почти не общались друг с другом, за исключением семейных встреч. Было неожиданно, что она звонит сегодня.

Но, учитывая, что тётя тоже была старшей, она нажала кнопку ответа, а затем вежливо сказала, – Тётя, что случилось?

– Момо, я не хотела тебя беспокоить. Мы давно не виделись. Я немного соскучилась по тебе, и я не обедала ещё, у тебя есть время, чтобы поесть вместе со мной?

– Тётя, я ещё на работе. Как насчёт другого дня?

Лин Момо на самом деле не хотела обедать с Чжан Сюин.

– Нет, я действительно скучаю по тебе. Я в миланском ресторане. Места уже зарезервированы. Приходи сюда скорее.

– Тётя, я действительно на работе.

– Уже почти время обеда. Я просто хочу поговорить с тобой. Это не займёт слишком много времени, так что это не повлияет на твою работу во второй половине дня. Кроме того, в тут сидит твой дядя.

Увидев, что Чжан Сюин настаивает на том, чтобы пообедать с ней, Лин Момо на мгновение замешкалась и, наконец, сказала,– Тётя, я сейчас приду.

Хотя она казалась немного холодной, она придавала большое значение своей семье, иначе она не стерпела бы неприятности, принесённые отцом и сыном Лин. Она ничего не сказала отцу и не пожаловалась деду, Лин Сяотяню.

Повесив трубку, Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Видишь, я прав. Кто-то хочет пригласить тебя на обед, да?

– Это моя тётя, она хочет встретиться со мной в полдень, – Лин Момо кое-что поняла, – Ты уже знаешь об этом, не так ли?

– Откуда мне знать заранее, я догадался, что кто-то пригласит тебя на обед в этот полдень, потому, что я хотел пойти с тобой.

– Но… Моя тётя позвала меня на обед. Мы две женщины. Тебе не слоит идти со мной, не так ли?

– Что случилось? Я твой парень и твой личный телохранитель. Я не против, познакомиться с твоей тётей.

Затем он крепко обнял Лин Момо.

Лин Момо задумалась. Цинь Хаодун был прав. Теперь отношения между ними были открыты. Это было нормальным, отвезти его к Чжан Сюин. Она сказала, – Ну, ты можешь пойти со мной, но когда ты что-то говоришь, будь внимательным. Не серди мою вторую тётю.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Не волнуйся. Я буду только есть, и воздержусь от разговоров. Ты можешь говорить о чём угодно.

Они покинули Лин-Групп и вскоре прибыли в VIP-зал на втором этаже миланского ресторана.

– Здравствуйте, мисс Лин.

– Мальчик-жиголо, я не ожидала увидеть тебя.

Сюэ Аньбан встал и поздоровался с Лин Момо по-джентльменски.

– Почему вы здесь? – лицо Лин Момо сразу же похолодело. Она сказала Чжан Сюин, – Тётя, разве ты не говорила, что это будем только мы? Как так вышло, что здесь есть посторонние?

– Он не посторонний. Аньбан - мой племянник. Он только сегодня приехал в Цзяннань. Давайте поужинаем вместе.

После того, как Чжан Сюин закончила, она посмотрела на Цинь Хаодуна и спросила, – Это твой помощник? Его не будет на семейном ужине. Я скажу официанту отвести его в соседнюю комнату, и он сможет есть всё, что захочет.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 152. Лучший способ съесть стейк**

Глава 152. Лучший способ съесть стейк

– Тётя, это мой парень Цинь Хаодун, – сказала Лин Момо.

– А? Парень? – хотя Чжан Сюин слышала о Цинь Хаодуне от Лин Пинчао, она не ожидала, что Лин Момо приведёт его прямо сюда сегодня.

– Момо, тебе не кажется, что нам, двум женщинам, не подобает приглашать мужчину на ужин?

Ей очень хотелось задеть Цинь Хаодуна.

– А разве он тоже не мужчина? – Лин Момом указала на Сюэ Аньбана и сказала, – Если вы не хотите, чтобы он был здесь, мы можем вернуться.

Когда она увидела Сюэ Аньбана, ей захотелось развернуться и немедленно уйти. Тем не менее, она считала, что Чжан Сюин всё-таки была старшей, и ей нужно было уважать её.

– Хорошо, давайте сядем вместе.

Чжан Сюин пришлось пригласить Лин Момо и Цинь Хаодуна в отдельную комнату.

Это был западный ресторан. В отдельной комнате стоял прямоугольный стол. Цинь Хаодун, естественно, не позволил бы своей женщине сидеть с вульгарным мужчиной. Поэтому он сел прямо на сторону Сюэ Аньбана. Лин Момо и Чжан Сюин сидели с другой стороны.

После того, как они сели, Чжан Сюин сказала, – Момо, позволь мне представить тебя. Это Сюэ Аньбан, молодой член семьи Сюэ из столицы.

– Не нужно представлять его. Мы уже встречались, – холодно ответила Лин Момо.

Похоже, предположение её сына было верным. Сюэ Аньбан действительно поетрпел неудачу, ухаживая за Лин Момо, поэтому он пришёл просить их о помощи.

Тогда Чжан Сюин сказала, – Момо, Аньбан - хороший человек. Он превосходен во всех отношениях. Теперь он преемник семьи Сюэ...

Несмотря на то, что Чжан Сюин хвалила Сюэ Аньбана с летящей слюной, Лин Момо даже не взглянула на него, и её лицо стало ещё более безразличным.

Наконец, Чжан Сюин сказала, – Момо, Аньбан влюбился в тебя с первого взгляда, и было бы правильно видеть вас вместе. Если ты будешь с Аньбаном, ты сразу же станешь богатой леди в столице. Не забудь тогда про свою тётю.

– Тётя, о чем вы говорите? У меня есть парень, – грубо сказала Лин Момо, – Я ненавижу этого человека, и не хочу с ним быть. Если вы ещё раз упомянете об этом, я встану и уйду.

Видя, что Лин Момо настроена решительно, Сюэ Аньбан бросил быстрый взгляд на Чжан Сюин. Он был полностью осведомлён о плане Лин Пинчао, поэтому не торопился. Позже, после того как Лин Момо приняла бы лекарство, он смог бы играть с ней сколько угодно.

Чжан Сюин тоже всё поняла и быстро сказала, – Не говорю, тётя, ничего не говорит. Давай поедим.

Затем она подозвала официанта и сказала, – Пожалуйста, подайте еду, быстро.

Цинь Хаодун ясно видел, что женщина и Сюэ Аньбан затеяли какой-то трюк, но пока не раскрыл его. Он просто смотрел, как они выступали.

Вскоре в комнату вошёл официант лет двадцати с подносом, на котором стояли бокалы красного вина. Вино было поставлено четырём людям по очереди.

У Цинь Хаодуна была сильная интуиция, поэтому он ясно почувствовал, что один из бокалов красного вина имел странный запах, и официант намеренно передал этот кубок Лин Момо, в который, очевидно, что-то добавила Чжан Сюин.

Официант был готов уйти, как только поставил красное вино. Цинь Хаодун щёлкнул пальцами и выпустил невидимую энергию. Официант почувствовал, что его колено обмякло безо всякой причины. Он поскользнулся и шлёпнулся на землю.

Он внезапно упал и сразу же привлёк их внимание. Чжан Сюин и Сюэ Аньбан посмотрели на дверь.

В этот момент кубки с красным вином перед Лин Момо и Чжан Сюйин вдруг исчезли, и Цинь Хаодун поместил их в кольцо хранения. Когда он снова достал их, два кубка с вином поменялись местами.

Этот процесс занял меньше секунды, почти в мгновение ока, и он поменял два бокала так, что никто этого не заметил.

Поднявшись с земли, официант быстро поклонился людям в зале и сказал, – Простите! Простите, что помешал вашей трапезе!

– Всё в порядке. Будьте осторожны и принесите нам все блюда в ближайшее время.

Когда Сюэ Аньбан махнул официанту, чтобы тот вышел, он сказал Лин Момо с приятным лицом, – Момо, это лучшее бордоское вино в этом ресторане; я заказал его специально для тебя. Одна бутылка стоит 100 000 юаней.

Он поднял бокал, но Лин Момо закатила глаза и ничего не ответила.

Чжан Сюин быстро последовала за ним и сказала, – Да, Момо. Мы редко ужинаем вместе. Давай сначала выпьем.

Цинь Хаодун тоже поднял свой бокал и сказал, – Да, Момо. Тётя редко приглашает нас на ужин. Давайте выпьем вместе, мы должны выпить всё до дна.

Затем он первым поднял свой бокал и выпил все красное вино, которое в нём было. Выпив, он причмокнул и воскликнул, – Это вино очень вкусное. Это не подделка.

– Момо, я опустошу свой стакан, чтобы выразить тебе своё уважение.

Сюэ Аньбан тоже допил вино из своего бокала. Он втайне радовался, – Думая, этот дурак ещё и помогает мне, его женщина позже ляжет в мою постель.

Чжан Сюин тоже выпила вино, так что Лин Момо могла допить только вино из своего бокала.

Когда Лин Момо закончила пить, Чжан Сюин и Сюэ Аньбан посмотрели друг на друга, в их глазах читались гордость и волнение.

Затем официант принёс четыре бифштекса и поставил их перед ними.

Цинь Хаодуну было очень лень разрезать стейк и работал вилкой.

Чжан Сюин с отвращением посмотрела на Цинь Хаодуна и сказала, – Это высококлассный ресторан. Разве вы не можете есть изящно?

– Есть - значит наслаждаться. Что толку быть грациозным? – Цинь Хаодун откусил ещё один большой кусок бифштекса и сказал, – Мое любимое занятие - гоняться за коровой и есть её ягодицы; её свежая кровь и мясо очень вкусные. Это то, что я называю едой в свое удовольствие.

– А...

У Чжан Сюин по всему телу побежали мурашки. Глядя на лежащий перед ней бифштекс, у неё пропал аппетит, но Лин Момо не удержалась от смеха.

Увидев, что Цинь Хаодун ест свой стейк, Чжан Сюин сказала, – Пойдём со мной, я должна тебе кое-что сказать.

Она только что всё сделала. Лин Чжигао сказал, что порошок обладает большой силой и подействует примерно через пять минут. Поэтому ей пришлось выгнать Цинь Хаодуна прочь.

– Разве вы не можете сказать это здесь? – спросил Цинь Хаодун.

– Это неудобно. Мне нужно поговорить с тобой снаружи.

– Ок. Но вам следует поторопиться, иначе всё остынет.

Цинь Хаодун неохотно взглянул на деликатесы на столе и последовал за Чжан Сюин из ресторана.

Чжан Сюин вывела Цинь Хаодуна из ресторана и подошла к окну, выходящему на Лин Момо, где они ели, так что Сюэ Аньбан мог наблюдать за ситуацией и принимать меры в любое время.

– Поторопитесь, если вам есть что сказать, – нетерпеливо сказал Цинь Хаодун.

– Ты когда-нибудь задкмывался, что недостоин Момо? Если ты достаточно благоразумен, держись от неё подальше.

Выйдя из ресторана, Чжан Сюин больше не была вежлива.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, – Момо сама может решить, достоин я её или нет. Какое это имеет значение для вас?

Чжан Сюин сказала, – Разве ты не понимаешь? Почему ты такой толстокожий?

Цинь Хаодун посмотрел на неё острым, как нож, взглядом, – Это вы толстокожая, – холодно сказал он, – И человек, который недостоин Момо, это именно вы. Женщина с ядом в сердце вообще недостойна быть её тётей. Вы не достойны любви и уважения Момо.

– О чём ты говоришь? Ты что-нибудь знаешь об этикете? Разве ты не умеешь уважать старших?

– Уважать старших? – спросил Цинь Хаодун, – Это говорит женщина, которая пытается обдурить свою собственную племянницу, и ещё требует уважения. Женщина, которая хочет отправить свою племянницу в чужую постель, утверждает, что нужно уважать старших?

– Что? Что ты сказал? – Чжан Сюин была поражена.

Цинь Хаодун холодно ответил, – Ты знаешь, о чём я говорю, лучше, чем кто-либо. Не думай, что я не знаю, что ты добавила что-то в вино Момо.

– Ну и что? Я сделала всё это ради счастья Момо.

– У тебя совершенно нет стыда, – сказал Цинь Хаодун, – Ты сделала эти грязные вещи, чтобы твой сын смог занять должность президента Лин-Групп. Но ты смеешь говорить мне в лицо, что это ради Момо.

– Как... Откуда ты это знаешь? – сердце Чжан Сюин сильно билось. Она не понимала, откуда Цинь Хаодун знает всё это, и говорит с такой уверенностью.

В то же время она смотрела в окно, ожидая, что Сюэ Аньбан заберёт Лин Момо как можно скорее. Она была разочарована. Сюэ Аньбан и Лин Момо сидели тихо и постоянно смотрели на них.

Цинь Хаодун увидел это и сказал, – Тебе не нужно ничего высматривать, старая ведьма. Момо вообще не пила твоё вино.

– Не может быть. Я смотрела, как она допивает вино.

– Момо действительно пила, но в бокале ничего не было из того, что ты добавила.

– Не правда, это абсолютно невозможно. Тогда где же вино с лекарством? – речь Чжан Сюин становилась всё более и более спутанной.

Цинь Хаодун посмотрел на неё, ехидно улыбаясь и сказал, – Этот бокал вина, должно быть, выпили. Но кто? Скоро ты всё узнаешь.

– Что ты имеешь в виду?

Чжан Сюин посмотрела на Цинь Хаодуна и внезапно почувствовала что-то вроде огня в своем теле. Возникло желание немедленно снять с себя одежду. В то же время её мозг затуманился, и она медленно теряла рассудок.

Внутри комнаты Сюэ Аньбан не мог не наблюдать за Лин Момо, ожидая, когда подействует лекарство. Тогда он мог бы забрать её прямо сейчас, но глаза Лин Момо были чисты, как вода, и у неё не было никаких признаков отравления.

– Что случилось? Что-то не так с лекарством Чжан Сюин?

Думая об этом, Сюэ Аньбан не мог не смотреть на Чжан Сюин, но то, что он увидел, поразило его. Внизу Чжан Сюин крутила своим полным телом, снимая вещи с себя одну за другой и разбрасывая всё по сторонам.

Увидев такое поведение Чжан Сюин, Лин Момо немедленно встала, но она не понимала, что делает её вторая тётя. Так или иначе, она была второй невесткой семьи Лин. Стыдно было всё так оставлять.

Ресторан «Миланкси» находился в коммерческом центре города Цзяннань. За это время здесь было огромное количество прохожих. Такое выступление Чжан Сюин сразу же привлекло внимание людей. Многие зеваки достали свои мобильные телефоны и начали снимать её.

В «Мерседесе-Бенце» неподалеку сидели Лин Чжигао и Лин Пинчао, последовавшие за Чжан Сюин сюда. Они сидели в машине и смотрели, ожидая, когда Сюэ Аньбан увезёт Лин Момо.

Чжан Сюин вывела Цинь Хаодуна, чтобы они могли всё ясно видеть, но каким-то образом она внезапно начала танцевать стриптиз.

План Лин Пинчао был чётко спланирован, но теперь он был потрясён, увидев эту сцену. Он закричал, – Что, чёрт возьми, происходит?

Лин Чжигао был хорошо знаком с подобными сценами. Он тут же воскликнул, – О нет, это действие таблетки. Что случилось? Твоя мать сама приняла лекарство?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 153. Позор на людях**

Глава 153. Позор на людях

– Остановите её!

Лин Чжигао и Лин Пинчао вместе выскочили из машины. Они понимали всю серьёзность ситуации. Вторая невестка семейства Лин устроила стриптиз на улице, это грозило огромным скандалом.

Двое мужчин ворвались в толпу с четырьмя телохранителями. Поскольку они пришли вовремя, Чжан Сюин не сняла нижнее белье, но она была обнажена выше талии.

Лин Чжигао быстро снял пальто и накинул его на Чжан Сюин. Затем он подвёл сопротивляющуюся Чжан Сюин к машине.

Зрители, естественно, не пропустили это замечательное зрелище. Они преследовали её со своими мобильными телефонами и фотографировали, пока Лин Пинчао не уехал на Мерседесе.

Увидев смущённых отца и сына семьи Лин, Цинь Хаодун улыбнулся и вернулся в миланский ресторан.

В другом ресторане неподалеку лицо Ци Ваньэр побагровело от гнева. Она договорилась встретиться там с Цинь Хаодуном, но тот её проигнорировал.

Накануне они договорились поужинать там, в 11 часов утра, но после 12 часов, она и тени его здесь не видела. Ци Ваньэр надула губы и достала сотовый телефон, чтобы позвонить Цинь Хаодуну, но, подумав, снова положила трубку. Она хотела увидеть, что заставило Цинь Хаодуна забыть её.

Ци Ваньэр достала из сумки микрокомпьютер. Как у лучшего хакера в мире, компьютер должен был быть с ней всё время. Вскоре она отследила положение сигнала мобильного телефона Цинь Хаодуна и в спешке покинула ресторан.

Когда Цинь Хаодун вернулся в комнату, Лин Момо только оправилась от шока. Она сразу же спросила, – Хаодун, что здесь происходит? Что случилось с моей тётей?

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Я не знаю. Внезапно она начала раздеваться и танцевать. Может быть, она съела что-то, что не смогла переварить утром.

Как президент Лин-Групп, Лин Момо не была глупой. Она понимала, что всё не так просто. Она только что увидела Лин Чжигао и Лин Пинчао, спешащих к толпе. Конечно, это было не просто совпадение. Здесь должно было быть что-то скрыто, но поскольку Сюэ Аньбан был там, она не стала ничего расспрашивать дальше.

Сюэ Аньбан всё понял. С Лин Момо ничего не случилось, но Чжан Сюин танцевала. Было ясно, что вино с лекарством выпила она. Он думал, что в плане семьи Лин должна была быть какая-то ошибка, наверное, официант дал не тот бокал.

Так как он не смог положиться на Чжан Сюин, он мог доверять только себе в тот день. К счастью, он заранее приготовился к худшему.

Сюэ Аньбан сказал Лин Момо, – По правде говоря, я видел много красивых женщин в своей жизни, но никогда не было такой, как ты, которая бы меня так увлекла. Пока ты киваешь головой, ты можешь быть благородной госпожой нашей семьи Сюэ.

– Найди себе другую благородную леди, мне на это наплевать! – Лин Момо обратилась к Цинь Хаодуну, – Пойдём.

Изначально эта трапеза была организована Чжан Сюин, но теперь она ушла, нужно было расходиться.

Видя, что Лин Момо проигнорировала его, молодой господин семьи Сюэ, Аньбан сказал угрюмо, – Зачем так дерзить? Мы все цивилизованные люди. Как здорово было бы пойти со мной добровольно. Однако, вы решили пойти против меня. Ты заставила меня играть по-плохому.

Не глядя на него, Лин Момо развернулась и направилась к двери комнаты, но путь ей преградили два телохранителя.

Сюэ Аньбан гордо рассмеялся и сказал, – Лин Момо, ты заставила меня сделать это. С тех пор, как ты начала играть со мной. Я могу только украсть тебя. Я не отменю, то, что запланировал, ты будешь послушной, как котёнок в моих руках.

– Как ты смеешь!? – сердито сказала Лин Момо.

– В таком маленьком городе, как Цзяннань, нет ничего, чего бы я ни осмелился сделать, – Сюэ Анбанг окончательно потерял терпение и крикнул своему телохранителю, – Сломай ему ноги и вышвырни вон. Уведите женщину немедленно.

Как только он закончил говорить, два телохранителя побежали атаковать. Но Цинь Хаодун как-то увернулся от них.

Охранники навалились друг на друга и на Сюэ Аньбана, и трое рухнули, как тыквы на землю.

Сюэ Аньбан был напуган и зол. Два его телохранителя были способными. Они уже достигли восьмого уровня совершенствования. Он не ожидал, что их так бросят.

– Кто посмел оскорбить нашу семью Сюэ!?

Он вскрикнул и посмотрел на дверь. В дверях стояла красивая девушка лет двадцати пяти.

– Ты, железное яйцо. Где ты набрался смелости поднимать руку на моего босса!?

Сказала Ци Ваньэр уставившись на Сюэ Аньбана .

– Железное яйцо?

Услышав слова Ци Ваньэр, Цинь Хаодун посмотрел на Сюэ Аньбана и не смог удержаться от смеха.

– Кто ты такая? Откуда ты знаешь моё прозвище?

Сюэ Аньбан удивлённо посмотрел на Ци Ваньэр. Он родился слабым и больным, когда был ребёнком, поэтому старшие дали ему такое прозвище. Старики верили, что это простое имя поможет ребёнку расти безопасно. Но мало кто знал его прозвище. Он не понимал, откуда девушка перед ним это узнала.

– Железное яйцо, ты уже вырос, не узнаёшь меня?

Ци Ваньэр сделала ещё два шага и приблизилась к Сюэ Аньбану.

Сюэ Аньбан внимательно посмотрел на нее, а затем, с испуганным выражением на лице, воскликнул, – Ты... Ты леди Ци?

Ци Ваньэр фыркнула и сказала, – Кажется, ты пока не ослеп!

Семья Сюэ поднялась в столице 20 лет назад. Одной из самых фундаментальных причин было то, что мать Ци Ваньэр Ши Чжисюань вышла замуж за члена семьи Ци. Сюэ Чаньган, хозяин семьи Сюэ, был двоюродным братом Ши Чжисюани.

Из-за этого семья Сюэ льстила семье Ци во всём; Сюэ Аньбан не был исключением. Более того, девушка перед ним была дочерью мастера семьи Сюэ. Слова Ци Ваньэр могли заставить Сюэ Чаньганя немедленно переломать ему ноги.

Узнав Ци Ваньэр, он поспешил наверх и сказал, – Не сердись. Это из-за того, что ты сняла вуаль, я не узнал тебя.

В то же время ему было очень любопытно. Все говорили, что у Ци Ваньэр была неизлечимая болезнь, но теперь она полностью оправилась от неё.

Ци Ваньэр холодно посмотрела на него и сказала, – Железное яйцо, ты теперь такой крутой, что осмелился приехать в Цзяннань, чтобы соревноваться с моим боссом за женщин. Хочешь, я сейчас же позвоню дяде?

Дрожа от страха, Сюэ Аньбан закричал, – Нет, только не это!

У Сюэ Чаньганя было пять сыновей. Он был не единственным наследником. Если бы Ци Ваньэр позвонила Сюэ Чаньганю напрямую, последствия были бы ужасными. Он не только не сможет унаследовать трон своей семьи в будущем, но и будет изгнан из дома Сюэ.

– Мисс Ци, я ошибся. Я действительно не знал об отношениях между этим джентльменом и тобой. Иначе, я не посмел бы делать такие вещи.

Он всё еще не знал, каковы были отношения между Цинь Хаодуном и Ци Ваньэр. Как у леди из семьи Ци может быть босс? Но он также мог видеть, что Цинь Хаодун занимал очень важное положение для Ци Ваньэр, в отличие от его собственного.

Ци Ваньэр сказала, – Что толку говорить это мне? Если ты понял, что ошибся, извинись перед моим боссом.

– Ах! Я немедленно извинюсь, – Сюэ Аньбан повернулся и поклонился Цинь Хаодуну, чтобы сказать, – Мне очень жаль, господин Цинь, пожалуйста, простите меня на этот раз.

– Совсем не искренне. Ты хочешь умереть?

Сердито крикнула Ци Ваньэр, и Сюэ Аньбан опустился на колени перед лицом Цинь Хаодуна. Он поднял руку и ударил себя по лицу, – Простите, мистер Цинь, я недостоин, быть человеком. Я зверь. Пожалуйста, отпустите меня.

Увидев Ци Ваньэр, Цинь Хаодун внезапно вспомнил, что обещал поесть с ней. Он чувствовал себя очень неловко. Поскольку Сюэ Аньбан был знаком с Ци Ваньэр, он больше не поднимал шума по этому поводу. Он махнул рукой и сказал, – Убирайся отсюда, и не приходи на юг реки Янцзы больше никогда.

– Да! Да! Да! Спасибо, мистер Цинь. Я уверен, что никогда сюда не вернусь.

После того, как Сюэ Аньбан закончил, он встал с земли и поклонился Ци Ваньэр, сказав, – Госпожа Ци, господин Цинь простил меня. Тебе не кажется, что лучше не говорить об этом моему отцу?

– Я не хочу вмешиваться в вашу семью. Убирайся отсюда.

Ци Ваньэр махнула рукой, и Сюэ Аньбан покинул ресторан с двумя телохранителями, как будто ему была дарована амнистия.

Выйдя, он перевел дух, повернулся к двум телохранителям и сказал, – Когда вы вернётесь, это должно быть сохранено в секрете. Вам понятно?

Семья Сюэ живёт с семьей Ци. Все зависит от семьи Ци. Если семья Сюэ узнает, что он оскорбил Ци Ваньэр, он просто не сможет выжить.

– Да, Господин, мы будем помнить об этом.

Два телохранителя только что были избиты Ци Ваньэр, и, естественно, они не хотели это вспоминать.

В комнате Цинь Хаодун сказал Ци Ваньэр, – Девочка, я не ожидал, что ты будешь такой сильной. Почему Сюэ Аньбан так боится тебя? Почему он назвал тебя леди Ци?

– Не беспокойся об этом. Ты помнишь, что должен со мной пообедать. В следующий раз, когда ты меня так подставишь, я преподам тебе урок.

Ци Ваньэр махнула кулаком в сторону Цинь Хаодуна и вышла из ресторана.

Лин Момо и Цинь Хаодун вернулись в кабинет президента, – А теперь ты можешь рассказать мне, что сегодня произошло?

Цинь Хаодун рассказал историю от начала до конца. Лин Момо вздохнула и сказала потерянно, – Я не ожидала, что из-за должности президента, семья моего дяди станет такой. Мне действительно нужно пойти и сказать дедушке, что я отказываюсь от этой должности.

– Бесполезно так говорить. Может ли твой дедушка передать всю компанию такой семье?

Лин Момо молчала. Это было правдой. Её дедушка Лин Сяотянь уже видел характер Лин Пинчао насквозь. В противном случае он передал бы ему должность президента.

– Если ты уже знал всё, почему не сказал мне об этом раньше и не посоветовал не ехать?

Цинь Хаодун сказал, – Даже если бы ты не пошла сегодня. Такие люди, как они, в будущем придумали бы другие способы. Мы могли бы решить эту проблему раз и навсегда. Разве не прекрасно преподать этой женщине урок и прогнать Сюэ Аньбана?

Лин Момо спросила, – Кстати, что случилось с моей второй тётей? Это ты заставил её вести себя как дуру?

Цинь Хаодун протянул руку и сказал, – Я не делал из неё дуру. Это всё она сама. Я только поменял местами ваши бокалы.

– Забудь об этом, отпусти. Я надеюсь, что мой дядя и его семья смогут извлечь из этого урок и перестанут создавать проблемы.

Как только Лин Момо закончила, дверь открылась, вошла Ань Бижу и сказала, – Президент, кто-то из отдела закупок только что сказал, что наш запас нефритовых камней на складе закончился и его нужно срочно пополнить.

Цинь Хаодун спросил, – Разве вы не говорили, что инвентаризация будет длиться три месяца? Как получилось, что камни так быстро закончились?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 154. Ценный жёлтый свет**

Глава 154. Ценный жёлтый свет

Лин Момо также добавила, – Да, вы проверили, есть ли там какие-то проблемы?

В эти дни Лин Чжигао подшучивал над ними за их спинами. Она боялась, что это очередная уловка Лин Пинчао.

Ань Бижу сказала, – Я пошла в отдел закупок и провела детальное расследование. В настоящее время на складе есть несколько необработанных драгоценных камней, но все они средние и низкокачественным нефритом, а высококачественного камня там нет.

– По первоначальному плану компании, после выставки нефрита, мы собирались купить большое количество необработанных драгоценных камней из Мьянмы и вложить все средства в поставку. Но теперь Нефритовая банда Мьянмы вдруг, неожиданно перестала нам их продавать, поэтому план нашей компании полностью провалился.

– Сейчас ситуация очень тяжёлая. Если мы не поставим товар в Лин-Групп, компания сойдёт с лидирующих позиций, и это повлияет на репутацию нашей группы.

– Как меня это раздражает, – сказала Лин Момо, повернув голову к Цинь Хаодуну, чтобы продолжить, – Теперь мы можем использовать только то, что у нас есть.

Цинь Хаодун сказал, – Нет проблем. Найди мне десять камнерезов и отправь их в «Папу охранной компании». Завтра я обеспечу вас запасами.

Лин Момо попросила Цинь Хаодуна пойти в «Папу охранной компании», чтобы он начал работу.

Будучи огромной компанией занимающейся продажей и обработкой нефритов, Лин-Групп обладала всеми видами машин для резки камня. Их было просто огромное количество. Лин Момо выбрала десять лучших мастеров и привела их в охранную компанию.

Цинь Хаодун был готов. Он сказал Чжан Теню взять людей, чтобы охранять всю компанию, запретив посторонним входить. Затем он отвёл Лин Момо и десять каменотёсов в просторный подземный склад.

Когда они вошли туда, то были слегка удивлены, увидев настоящие камни. Они не понимали, зачем Лин-Групп поместила их в подвал.

Лин Момо сказала им, – С этого момента вы все слушаете команды Цинь Хаодуна. Делайте всё, что он скажет.

Цинь Хаодун указал на необработанные драгоценные камни и сказал, – Господа, теперь ваша задача состоит в том, чтобы извлечь весь нефрит из этих камней. По правде говоря, каждый из этих камней, внутри, имеет ценный нефрит. При резке камня, вы должны быть осторожны, чтобы не повредить его.

Выслушав его, 50-летний мастер с густой бородой, Цзеши, сказал, – Господин Цинь, вы можете быть уверены в нашем мастерстве. Мы все профессионалы в этой области, и мы, конечно, не будем делать ничего, что испортит нашу репутацию.

– Но это нереально - нефрит в каждом камне. Я давно работаю с нефритом, большую часть своей жизни. Но я никогда не слышал ни о ком, кто мог бы видеть камни насквозь, и выбирать только те, где есть нефрит.

Цинь Хаодун сказал, – Вы не должны сомневаться в этом, просто делайте, как я сказал. Когда вы разрежете эти камни, каждый получит награду в 10 000 юаней.

Вознаграждение всегда даёт людям мотивацию. Изначально мастер Чжан хотел сказать что-то ещё, но когда он услышал про награду от Цинь Хаодуна, он махнул рукой и сказал другим рабочим, – Братья, начинайте работать. Теперь, когда господин Цинь предложил такую высокую цену, мы должны стараться изо всех сил, чтобы соответствовать вознаграждению.

Услышав, что за выполнение этой работы назначена награда в десять тысяч юаней, другие заволновались. Один за другим они брали в руки режущую машину и приступали к работе. Трение между машиной и камнем на складе было оглушительным, дым и пыль разлетались во все стороны.

Лин Момо отвела Цинь Хаодуна в сторону и спросила, – Хаодун, ты рассказал им все секреты про камни, разве это не вызовет проблемы?

Цинь Хаодун сказал, – Даже если я этого не скажу, они откроют этот секрет после того, как найдут везде настоящие камни. Я решил сказать им об этом раньше, чтобы они были более осторожны при работе. Эти нефриты очень ценные, мы много потеряем, если они будут повреждены.

Лин Момо снова спросила, – Ты, конечно, прав, но что, если они кому-то это расскажут? Хотя эти люди сотрудники компании, я не уверена, что 100% из них могут хранить секреты.

Цинь Хаодун уверенно улыбнулся и сказал, – Не волнуйся, у меня есть план.

В этот момент в стороне раздался крик, – О Боже, посмотрите на мой первый камень, в нём рисовый нефрит...

– В моем первом камне тоже что-то есть, выглядит как ледяной нефрит...

– Осторожно, у этого камня есть нефрит, он такого хорошего качества, не делайте ошибок при резке...

Хотя Цинь Хаодун давно говорил, что эти камни были выбраны из выставки необработанных камней семьи Фэн, и каждый из них имел свой собственный прекрасный нефрит.

Но когда они увидели это своими глазами, это было совсем другое дело. Видя, как нефрит выходит из одного камня за другим, Лин Момо посмотрела на Цинь Хаодуна и сказала, –Я правда, не понимаю, как ты их выбираешь. Если бы Фэн Тианда увидел это, он бы плевался кровью.

– У меня есть особый дар, благодаря которому я вижу, есть ли в камне что-нибудь хорошее, – сказал Цинь Хаодун и взял её за руку, направляясь к груде камней, – Давай выберем камень, для игры.

Хотя все камни были отобраны им, один из них, всё-таки, был лучшим из лучших. Он был полон духовной энергии. Так что он хотел лично разрезать его и посмотреть, что там за сокровище.

Он попросил Лин Момо отойти в сторону, а затем начал работать машиной для резки камня. Чётко чувствуя духовную Ци, Цинь Хаодун был намного быстрее, чем те зрелые каменотёсы. Вскоре, ярко - жёлтый свет вспыхнул на поверхности.

Цинь Хаодун взял таз рядом с собой и вылил чистую воду на камни, чтобы смыть щепки. На его щеках появился яркий блеск. Он был ярко-жёлтым, как жир, привлекая людей вокруг своей красотой.

– Жёлтый нефрит, Боже, это же жёлтый нефрит!

Удивлённо воскликнула Лин Момо.

– Что? Жёлтый нефрит такой ценный? Разве зелёный нефрит не лучше?

Цинь Хаодун отличал камень исключительно по духовной Ци. У него было мало базовых знаний о нефритах. По его первому впечатлению, чем зеленее нефрит, тем лучше.

– Это не тот случай, – Лин Момо покачала головой, – Причина, по которой люди любят зелёный нефрит, зависела от императрицы Цыси, вдовы из династии Цин.

– Позже появилась первая леди Китайской Республики, которая также отдавала предпочтение зелёному нефриту, что привело к формированию у людей идеи, что зелёный цвет лучше, отсюда и поклонение зелёному нефриту. Многие люди верили, что чем он зеленее, тем дороже.

– В итоге все забыли, что зелёный нефрит делится, на чистый и нечистый, его ценность может быть высокой и низкой. Некоторые люди даже не зналют, что существуют красные и жёлтые нефриты. Зелёный цвет почти стал синонимом нефрита. На самом деле красные и желтые камни встречаюся гораздо реже, чем зелёные.

– Образование жёлтого нефрита должно сопровождаться наличием вторичного минерала лимонита в процессе его образования, который разрушался и сплавлялся в течение долгих лет, чтобы сформировать этот уникальный цвет. В отличие от красного, синего, фиолетового и зелёного, количество чистого жёлтого нефрита совсем редкость.

Лин Момо продолжила, – Но в последнее время, вкус у людей изменился, и они стали лучше разбираться в камнях, а индивидуальные особенности красного и жёлтого нефрита стали очень популярными. Их оттенок хорошо сочетается с китайским цветом кожи.

– Хотя на ювелирном рынке цена жёлтого нефрита была ниже, чем у зелёного, хотя они равны. Желтый нефрит ценнее зелёного, даже если он уступает по качеству.

– На самом деле, ещё в Древнем Китае ярко - жёлтый был цветом императора, а простой жёлтый был самым драгоценным цветом. В Китае давно существует мода на винтаж. Как только где-то появится жёлтый нефрит, его можно будет очень дорого продать.

Цинь Хаодун спросил, – А что дороже, жёлтый нефрит или Зелёный Император малышки?

– Чистый цвет нефрита ценнее. Золотой и ярко-жёлтый нефрит очень ценный и ценность жёлтого нефрита выше, чем у белого. Жёлтый камень высшего качества очень редко встречается на рынке и даже реже, чем Зелёный Император.

Цинь Хаодун удивленно сказал, – Значит, этот нефрит дороже Зелёного Императора?

Лин Момо ответила, – Он только немного прорезался, ты не можешь быть уверен, что это он. Точно можно будет увидеть, только когда ты полностью его обработаешь.

– Всё просто. Сейчас я его разрежу.

Затем Цинь Хаодун взял в руки режущую машину и начал обрабатывать камень. Через десять минут на свет появился жёлтый нефрит размером с баскетбольный мяч и весом около десяти килограммов.

Он отмыл жёлтый нефрит чистой водой, затем взял его в руки и спросил, – Ну как тебе?

Лин Момо с испуганным лицом протянула руку и дотронулась до жёлтого камня, словно до редкого сокровища, – Чистый и ярко-жёлтый, это самый лучший жёлтый нефрит.

Цинь Хаодун видел много редких сокровищ. Хотя этот кусок жёлтого нефрита был драгоценен, но в его глазах он был всего лишь камнем. Он спросил, – Сколько стоит эта штука?

– Насколько я знаю, на рынке не было такого большого жёлтого нефрита, поэтому цену нелегко определить, но я думаю, что это должно быть больше, чем 2,3 миллиарда юаней, по крайней мере, – сказала Лин Момо.

Цинь Хаодун причмокнул губами и сказал, – Твои слова заставляют меня неохотно продавать его Лин-Групп. Как насчёт того, чтобы я оставил этот нефрит своей дочери в качестве приданого?

– Ты уже начинаешь готовить приданое для нашей маленькой дочери? – сказала Лин Момо, – Как насчёт того, чтобы продать его мне?

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Зачем он тебе? Ты хочешь сделать его своим приданым, когда мы поженимся?

– Кто сказал, что я выйду за тебя замуж? – Лин Момо уставилась на него и сказала, – Через три дня дедушке исполнится 80 лет. Я волновалась, что не смогу найти подходящий подарок. Этот нефрит сделает этот год счастливым. Поэтому я хочу сделать его подарком ко Дню рождения Дедушки.

Цинь Хаодун сказал, – Ну, тогда возьми его. Я дам тебе этот камень.

– Хаодун, большое спасибо, – с благодарностью сказала Лин Момо.

Цинь Хаодун ответил, – Тебе не нужно благодарить меня. Твой дедушка - это мой дедушка. Самое главное, что старик добр к тебе.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 155. Паразиты**

Глава 155. Паразиты

По сравнению с этим куском необработанного драгоценного камня, остальные камни обладали меньшей духовной Ци, таким образом, Цинь Хаодун потерял интерес и ушёл с Лин Момо.

Он оставил Чжан Теню охранять склад и велел всем не выходить и не связываться с другими людьми, пока он не отдаст приказ.

После этого они сели в машину и уехали из охранного предприятия. В машине Лин Момо продолжала играть с жёлтым нефритом. Она так его полюбила.

Цинь Хаодун спросил её, – Что ты хочешь вырезать из него для дедушки?

– Сейчас трудно сказать. Мы должны найти мастера, чтобы спроектировать и сделать из него что-то прекрасное, в соответствии с его цветом, материалом и формой.

– Наверное, в вашей компании есть великие резчики? – спросил Цинь Хаодун.

– Да, их около дюжины. Я отнесу нефрит им завтра, – говоря об этом, Лин Момо тихо вздохнула, – Честно говоря, мастер Су - лучший из всех резчиков в нашем городе, но он редко отвечает на чужие просьбы. Если он протянет нам руку помощи, мы сможем превратить нефрит в шедевр.

Цинь Хаодун был удивлён, услышав это, – Разве ваша группа не может позволить себе заплатить за этого мастера?

Лин Момо ответила, – Дело не в деньгах, а в том, что у мастера Су скверный характер. Он никогда не работает ни на какую компанию, а только дома. Он тратит месяц на вырезание только одного предмета и берёт за работу от десятков тысяч до миллионов юаней. Он говорит, что только нефрит высокого качества стоит его работы.

– Неужели он такой шикарный? Как он это делает? – спросил Цинь Хаодун.

– Мастерски. Только он может считаться мастером среди всех резчиков в нашем городе. И он мог бы войти в первую тройку среди всех резчиков в Хуася.

– Пойдём и попросим этого мастера о помощи. Мы не можем позволить этому нефриту пропасть в чужих руках, – сказал Цинь Хаодун.

– Но он принимает заказы только в первые три дня каждого месяца. Сейчас уже середина месяца, а день рождения дедушки через три дня. Мы не можем ждать его до следующего месяца, – с сожалением сказала Лин Момо.

Подумав немного, Цинь Хаодун сказал, – Но ведь всегда должны быть исключения. Скажи мне адрес мастера, и я завтра же навещу его. Он сможет взяться за эту работу, увидев моё красивое лицо.

– Ну конечно! – Лин Момо закатила глаза, посмотрев на Цинь Хаодуна, но всё же отправила адрес мастера Су на его телефон.

– Завтра ты должен поторопиться. У нас осталось всего три дня, и если мастер Су не возьмёт эту работу, я попрошу других мастеров в нашей компании сделать это.

Цинь Хаодун ответил, – Не волнуйся. Считай, дело сделано. К тому времени мы сможем удивить дедушку.

Рано утром следующего дня Цинь Хаодун не пошёл в компанию с Лин Момо, а поехал к дому мастера Су по адресу, который у него был.

Это был уединённый двор, изысканный, хотя и не роскошный, что соответствовало темпераменту мастера Су.

Женщина лет пятидесяти открыла дверь после того, как Цинь Хаодун постучался, она выглядела разочарованной, увидев Цинь Хаодуна, – Кого ты ищешь? – спросила она.

– Это дом мастера Су? Я тут хотел спросить, не хочет ли он помочь мне обработать нефрит, – объяснил Цинь Хаодун.

Женщина не ответила на вопрос, но указала на дверь, и Цинь Хаодун увидел записку, прикрепленную к калитке. Она была настолько незаметна, что он не увидел её сразу.

На записке было написано, – «Занят семейными делами и никаких заказов не будет принято.»

– Госпожа, пожалуйста, передайте мастеру Су, что у меня есть сокровище, достойное его работы.

Сказав это, Цинь Хаодун открыл свою сумку и показал женщине жёлтый нефрит.

Эта женщина была женой мастера Су, Ли Юэ. Она была с мастером Су так много лет, что с первого взгляда поняла, что нефрит необычный.

Тем не менее, она вздохнула и беспомощно сказала, – Молодой человек, по правде говоря, мой муж хотел бы помочь вам, если бы это было раньше, так как это такой прекрасный нефрит, однако, кое-что плохое случилось с нашей семьёй, поэтому вам, возможно, придется обратиться за помощью к кому-то другому.

Увидев мрачное выражение лица женщины, Цинь Хаодун понял, что она не лжёт. Поскольку это было так, он решил сдаться.

Подумав об этом, он попрощался с Ли Юэ и собрался уходить. И тут он увидел, как черная "Ауди-А6" подъехала к воротам и остановилась. Дверь машины открылась, и из неё вышел старик в длинном халате с аптечкой в руке. Это был не кто иной, как Гао Фэнвэнь, с которым Цинь Хаодун познакомился несколько дней назад.

– Мистер Гао, вот вы где. Мы с мужем ждём вас.

Увидев Гао Фэнвэня, Ли Юэ шагнула вперёд.

Гао Фэнвэнь кивнул Ли Юэ, и когда он увидел Цинь Хаодуна рядом, он поспешно подошёл к нему и спросил, – Мудрец-медик, как вы оказались здесь? Мастер Су попросил вас также посетить его сына?

– Нет, я пришёл сюда, потому что нашёл хороший нефрит и хотел попросить мастера Су о помощи. Но сейчас он занят, так что я собираюсь уходить.

Говоря об этом, Цинь Хаодун внезапно понял, что плохие вещи, о которых говорила Ли Юэ, были болезнью её сына, – Похоже, всё меняется к лучшему. Я могу вылечить большинство болезней в мире.

Конечно же, услышав его слова, Гао Фэнвэнь сразу же сказал, – Медицинский мудрец, раз уж вы здесь, почему бы вам не пойти со мной к мастеру Су? Я могу рассчитывать на вас, если не смогу вылечить его сына.

Гао Фэнвэнь уважал и восхищался медицинским мастерством Цинь Хаодуна от всего сердца. Он говорил с ним в уважительной манере, хотя Цинь Хаодун отказался принять его в качестве своего ученика.

Ли Юэ была ошеломлена, стоя рядом. Она очень хорошо знала Гао Фэнвэня, так как он был другом её семьи. По её мнению, Гао Фэнвэнь был главной фигурой среди практикующих китайскую медицину на юге Янцзы, как и её муж среди всех гравёров.

Однако столь могущественный эксперт так почтительно обращался к молодому человеку и даже называл его медицинским мудрецом. Кем же был этот молодой парень?

Как будто прочитав мысли Ли Юэ, Гао Фэнвэнь объяснил ей, – Это доктор Цинь, Цинь Хаодун, гениальный медицинский мудрец в нашем городе. Он гораздо лучше меня разбирается в медицине. С ним твой сын скоро поправится.

Если бы кто-то другой сказал ей, что этот молодой человек был мудрецом-медиком, она бы точно не поверила в его слова. Однако она глубоко доверяла Гао Фэнвэню. Поэтому она шагнула вперёд и сказала Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, не могли бы вы навестить моего сына? Пожалуйста, спасите его.

– Конечно, – у Цинь Хаодуна была страсть помогать слабым, поэтому он пообещал ей немедленно помочь, – Что случилось с вашим сыном?

Ли Юэ вздохнула и ответила, – Мой сын был здоров и силён с самого детства. Однако не так давно он заболел после отпуска в Африке со своими друзьями. У него высокая температура.

– Мы возили его в больницы к врачам, но никто не знал причины болезни. Мы были в отчаянии. Мой муж думал, что китайская медицина может сработать, поэтому мы забрали нашего сына домой и попросили господина Гао о помощи.

– Покажите мне куда идти, Миссис Су. Мы проверим его состояние.

Следуя за Ли Юэ, Цинь Хаодун миновал двор и вошёл в спальню.

Комната была просторной, и молодой человек лет двадцати лежал без сознания на кровати, бледный и слабый.

Мужчина, лет пятидесяти, сидел в изголовье кровати, сутулясь, лицо его было озабочено. Это был не кто иной, как великий гравёр на юге Янцзы, Су Хайcхуань, а молодой человек, лежавший на кровати, был его сыном, Су Сяолуном.

Увидев входящего Гао Фэнвэня, Су Хайcхуань немедленно встал, чтобы поприветствовать его, но когда он увидел Цинь Хаодуна, идущего впереди Гао Фэнвэня, он нахмурился.

Он предполагал, Цинь Хаодун должен был быть учеником Гао Фэнвэня, который пришёл с ним. Было слишком невежливо идти впереди своего учителя.

Однако в этот момент он не мог думать об этом, а просто схватил Гао Фэнвэня за руку и сказал, – Брат Гао, пожалуйста, взгляни на Сяолуна. У нас есть только наш сын, пожалуйста, спаси его.

Гао Фэнвэнь неловко оглянулся на Цинь Хаодуна, но Цинь Хаодун жестом велел ему продолжать.

Увидев это, Гао Фэнвэнь подошёл к кровати Су Сяолуна и стал щупать его пульс. Он хотел выяснить, что за болезнь была у него. Если он не сумеет вылечить заболевание, он мог бы научиться лечить её у Цинь Хаодуна.

Со временем Гао Фэнвэнь нахмурился ещё сильнее, на этот раз он не убирал руки и пять минут спустя.

– Брат Гао, как сейчас Сяолун? Ты можешь спасти его? – нервно спросил Су Хайcхуань.

– Некоторые его органы повреждены, и пульс странно бьётся. Я не могу сказать, какая у него болезнь.

Он помолчал секунду и продолжил, – Я читал в одной древней книге, что паразиты могут вызывать такое биение пульса, но там не сказано, как с этим обращаться. Боюсь, я больше ничего не могу сделать.

Услышав эти слова, Су Хайcхуань рухнул на стул с глазами, полными отчаяния и печали. Он не мог позволить себе потерять своего сына.

– Не волнуйся, брат Су. Хотя я не знаю, как вылечить болезнь Сяолуна, медицинский мудрец может. Он прямо здесь.

– Медицинский Мудрец? – глаза Су Хайсхуаня слегка загорелись, но он не понял слов Гао Фэнвэня и посмотрел на него в замешательстве.

Гао Фэнвэнь оглянулся и сказал Цинь Хаодуну, – Мудрец-медик, я ничего не могу с этим поделать. Не могли бы вы помочь его сыну?

Эти слова шокировали Су Хайсхуаня, который не ожидал, что Цинь Хаодун был не учеником, а медицинским мудрецом, о котором упоминал Гао Фэнвэнь.

Цинь Хаодун подошёл к кровати Су Сяолуна, потянулся, чтобы измерить его пульс, и влил в него струю зелёного дерева подлинной Ци.

С Ци, работающей как его глаза, он проверил все тело Су Сяолуна в течение десяти секунд.

Гао Фэнвэнь был прав. Су Сяолун страдал от болезни паразитов. В этот момент все внутренние органы Су Сяолуна были захвачены крошечными белыми жуками. Они откладывали в него яйца и размножались, вызывая повреждение его органов и вводя его в кому.

Паразиты были очень странными. Они паразитировали в его теле, но не проникали в кровь. Кроме того, они были настолько малы, что их можно было проверить на трансиллюминацию, а анализы крови не смогли бы обнаружить их следов.

Хотя Су Хайсхуань не был знаком с Цинь Хаодуном, он все же спросил с большой надеждой, – Доктор, как сейчас мой сын? Можно ли его вылечить?

Цинь Хаодун ответил, – Ваш сын ел что-нибудь нечистое? Его внутренние органы полностью в паразитах. Они поглощают его тело и энергию. Он потеряет свою жизнь в течение трех дней без своевременного лечения.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 156. Лекарство от болезни**

Глава 156. Лекарство от болезни

Услышав, что его сыну осталось жить всего три дня, Су Хасхуань упал на колени перед Цинь Хаодуном и взмолился, – Доктор Цинь, пожалуйста, спасите моего сына. Я могу заплатить столько, сколько вы хотите, если вы можете вылечить его. Я заплачу вам любую цену.

Ли Юэ последовала за ним и опустилась на колени в стороне. Она умоляла, – Да, доктор Цинь. Мой муж обработает жёлтый нефрит для вас, или даже проведёт остаток своей жизни, работая на вас, если вы можете спасти нашего сына.

Цинь Хаодун поспешно поднял их и сказал, – Не путайте вещи. Сначала я вылечу пациента, а потом мы поговорим об остальном.

– Доктор Цинь, жизнь моего сына будет принадлежать только вам.

Сказали Су Хайсхуань и его жена, стоя на земле, они всё ещё умоляли.

Цинь Хаодун сказал, – Не волнуйтесь. Я спасу его. С вашим сыном всё будет в порядке.

Гао Фэнвэнь сказал, – Медицинский мудрец. Мы не нашли точного способа лечения его китайской медициной. С чего вы собираетесь начать?

Он выглядел почтительно, как скромный и любознательный ученик.

Цинь Хаодун ответило, – Ключевым моментом в китайской медицине является соответствие лекарства болезни, и это работает, и когда речь заходит о лечении паразитов.

Гао Фэнвэнь снова спросил, – Медицинский мудрец, какое вы применяете лекарство к этим паразитам?

– Паразиты в его теле гермафродиты, и они предпочитают более высокие температуры при нересте. Люди - теплокровные животные, но температура различных частей тела отличается друг от друга. Паразиты чувствительны к теплу, поэтому они проникают во внутренние органы, чтобы размножаться при высокой температуре.

– Лихорадка, которую сейчас испытывает пациент, тоже вызвана паразитом. Это подняло температуру и увеличило нерест паразитов, формируя порочный круг.

– Поскольку паразиты любят высокие температуры, нам нужно охладить пациента и контролировать размножение паразитов, а затем изгнать их из него.

Он достал свой телефон и позвонил Лин Момо объяснив всё, он попросил её отправить весь лёд из столовой Лин-Групп в дом Су Хайсхуаня.

В это время в Цзяннане была летняя пора, поэтому было нелегко найти так много кубиков льда в одном месте; однако Лин-Групп хранила много льда в своих морозильных камерах в столовой, чтобы облегчить летнюю жару для своего персонала.

Лин Момо была очень организованной женщиной. Сабля и Меч отправили в большие мешки со льдом в дом Су Хайсхуаня, в течение десяти минут.

Цинь Хаодун попросил Саблю снять с Су Сяолуна одежду и положить его в ванну в ванной комнате. Затем он достал серебряную иглу и проколол критическую точку на груди, чтобы защитить своё сердце.

После того, как вся работа была сделана, Цинь Хаодун сказал Сабле выбросить все кубики льда в бассейн. Ледяная вода действительно работала; в течение пяти минут лихорадка Су Сяолуна была охлаждена до нормального уровня.

Цинь Хаодун снова почувствовал что-то и обнаружил, что частота активности паразитов внутри него значительно снизилась, и они прекратили нерест.

Прошло ещё десять минут, и Су Сяолун открыл глаза. Ему было так холодно, что губы посинели. Он не мог говорить из-за дрожи. Он мог только смотреть молящими глазами, что говорило о том, что он больше не может продолжать мучения.

Ли Юэ разделяла боль своего сына, и сказала Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, это сработает? Может ли что-то пойти не по плану?

– Не волнуйтесь, с ним всё будет в порядке, – сказал Цинь Хаодун, щёлкнув несколько раз на конце иглы, перенося зелёное дерево подлинной Ци в Су Сяолуна и поддерживая его жизнь, чтобы он не умер от такой низкой температуры.

Вскоре произошло чудо. Температура Су Сяолуна продолжала снижаться, с 39 градусов до примерно 20.

Нормальная температура человеческого тела была постоянной, потому что тело знало, как её регулировать. Даже в очень холодных условиях, температура тела остается постоянной. Было невероятно, что температура Су Сяолуна так быстро снизилась ещё на 20 градусов.

По мере того как температура его тела снижалась и опускалась ниже того диапазона, в котором выживают паразиты, они начинали быстро умирать. Некоторые из самых крепких, возможно, и выжили, но они изо всех сил старались выбраться из холодного тела хозяина.

Эти паразиты в конце концов собрались и выстроились в белую цепочку, вылезая из ноздрей Су Сяолуна, но температура снаружи была даже ниже, чем в теле. Они падали в ледяную воду, как только выходили, и тут же умирали.

Эта ситуация продолжалась в течение получаса. Цинь Хаодун продолжал передавать зелёную древесину подлинной Ци в Су Сяолуна, чтобы сохранить его жизнь. Наконец он снова почувствовал, что необходимо взять паузу, чтобы убедиться, что все паразиты мертвы. Затем он приказал Сабле и Мечу вытащить его из ванны и уложить на кровать.

В этот момент губы Су Сяолуна были уже чёрными, а дыхание слабым. Его тело было холодным, как лёд, и он чувствовал себя мертвецом.

Пара нервно спросила, – Доктор Цинь, Сяолун в порядке?

Цинь Хаодун ответил, – Все паразиты были уничтожены, и он находится на пути к выздоровлению. Он скоро поправится.

Теперь Гао Фэнвэнь ещё больше уважал медицинские навыки Цинь Хаодуна. Он спросил, – Медицинский мудрец, эти паразиты были изгнаны, но как насчёт повреждений на его органах, которые уже были сделаны? Как это восстановить?

– Лучший способ восстановить повреждённый орган - это омолаживающее иглоукалывание.

Сказал Цинь Хаодун, доставая мешок с иглами и помогая Су Сяолуну восстановиться с помощью акупунктуры.

Ещё через десять минут он забрал свои иглы и положил правую руку на Даньтянь Су Сяолуна, затем он изгнал всю оставшуюся холодную Ци внутри него с помощью зелёной древесной подлинной Ци.

– Ладно, вставай!

Сказал Цинь Хаодун, похлопывая Су Сяолуна по груди.

На глазах окружающих Су Сяолун быстро сел на кровать, и его бледное лицо порозовело.

– Доктор Цинь, спасибо, что спасли меня.

Су Сяолун ясно понимал то, что происходит снаружи, и он знал, что молодой человек перед ним спас ему жизнь. Он соскочил с кровати и опустился на колени перед ним.

Увидев, что в их сыне снова просыпается энергия, пара была тронута до слёз. Они были так взволнованы и напуганы в эти дни, а теперь стояли на коленях вместе со своим сыном. Они были невероятно благодарны Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун поднял всех троих и сказал, – Вставайте, я врач, и мой долг - спасать людей.

Видя, как Цинь Хаодун спас пациента, которого он не мог вылечить так быстро, Гао Фэнвэнь восхищённо сказал, – Медицинский мудрец, я так впечатлён вашими медицинскими навыками. Даже лучший доктор Хуа Туо в китайской истории не сравнится с вами.

После этого семья тепло пригласила Цинь Хаодуна в гостиную. Они налили чай, поставили тарелку с фруктами и старались угостить Цинь Хаодуна.

После того, как всё было сделано, Су Хайсхуань сказал, – Доктор Цинь, спасибо за спасение моего сына. Просто скажите мне, сколько вы за это берёте. Я не откажусь от платы, пока могу себе это позволить.

Он уверенно говорил эти слова. С одной стороны, он должен был поблагодарить Цинь Хаодуна за спасение жизни его сына, а с другой стороны, он действительно был очень богат, как мастер скульптуры.

Цинь Хаодун назвал свою собственную цену, – Вы можете заплатить мне, обработав это.

Глаза Су Хайсхуаня просветлели, когда он увидел жёлтый нефрит внутри сумки. Он взял его и взволнованно произнёс, – Я ваял нефрит столько лет, но никогда не видел такого непревзойдённого качества. Он лучший из всех камней, определённо лучший!

Причина, по которой он стал мастером, заключалась в том, что он продолжал относиться к скульптуре как к искусству, а не как к способу заработать на жизнь. Он был очарован нефритом с первого взгляда.

– Мастер Су, я должен преподнести этот нефрит как подарок на день рождения через три дня. Пожалуйста, поработайте с ним для меня.

– Три дня? Это довольно поспешно, – Су Хайсхуань задумался на мгновение и сказал, – Но вы можете рассчитывать на меня, я закончу его, даже если не смогу заснуть, потому что я должен вам.

Цинь Хаодун обсудил более подробные детали нефрита с Су Хайсхуанем. Он ушёл с Саблей и Мечом после того, как был составлен окончательный план.

Вернувшись в кабинет президента, Лин Момо спросила, – Ты видел мастера Су? Как дела?

– Конечно, я видел его, я сделаю для тебя хороший подарок на день рождения через три дня.

– Неужели, ты шутишь? – недоверчиво произнесла Лин Момо.

– Конечно, это правда. Я пошёл туда один, зачем мастеру Су отказывать мне?

– А сколько это будет стоить? Времени слишком мало, и это должно дорого стоить.

– Ни пенни! – Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Мастер Су сказал, что я слишком красив, чтобы платить.

Лин Момо взглянула на него и сказала, – Прекрати, я серьёзно.

– Я тоже серьезно. Мастер Су не брал с меня денег, это совершенно бесплатно!

Цинь Хаодун рассказал всю историю о том, как он помог Су Сяолуну Линь Момо, и она ему поверила.

Так как подарок на день рождения был готов, Цинь Хаодун покинул группу и вернулся в «Папу охранной компании». После напряжённой ночи десять камнерезов наконец разобрались со всеми необработанными драгоценными камнями в хранилище.

Разрезанные нефриты были сложены в хранилище, и все они были хорошего качества. Каждый из них стоил бы больше миллиона.

Цинь Хаодун удовлетворённо кивнул. Согласно договору, он дал каждому камнерезу 10 000 юаней в качестве бонуса. Но пока он отдавал деньги, он стёр их воспоминания об этом, манипулируя разумом.

Десять камнерезов вышли, помня, что были здесь, но они не смогут вспомнить другие вещи.

Цинь Хаодун осмотрел необработанные нефритовые камни сразу после того, как они были разрезаны. Он продал только 20%. Он послал Налань Ушуан на переговоры с отделом закупок Лин-Групп, и сделка была заключена на 200 миллионов.

Когда сделка была заключена, Цинь Хаодун обо всём размышлял, глядя на длинный номер на своем банковском счёте. Два дня назад он беспокоился о 200 миллионах стартовых средств, но теперь его деньги удвоились.

Но деньги мало что значили для него, поэтому он перевёл 400 миллионов Ма Вэньчжо. Если они хотят начать бизнес в Шанхае, то лучше он будет масштабным.

В доме Лин Лин Чжигао сидел на диване в гостиной, очень расстроенный. Он был похож на лапшу, без сил, именно так он выглядел после того, как принял улучшающую физическую форму таблетку Цинь Хаодуна, или он мог быть полностью истощён Чжан Сюин после прошлой бурной ночи.

Но Чжан Сюин была единственной виновной в этом. Она накачала вином Лин Момо в три раза выше нормы, чем было нужно, и не смогла найти никого, кто мог бы помочь после того, как она выпила его, так что Лин Чжигао пострадал от последствий.

Рядом с Лин Чжигао плакала Чжан Сюин, у которой текло из носа. Теперь её видео стало вирусным. Стриптиз на публике разлетелся по всему интернету, и люди могли увидеть его на любом сайте.

– Хватит, хватит плакать! Ничего страшного!

Раздражённо сказал Лин Пинчао.

– Ничего страшного? Это унизительно! Как я смогу выйти из дома и встретиться с кем-то теперь? – Чжан Сюин вытерла слёзы и закричала с перекошенным лицом, – Это Цинь Хаодун, точно что-то сделал. Ты должен заставить его заплатить за это, сынок!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 157. Здравствуйте, леди**

Глава 157. Здравствуйте, леди

Лин Пинчао выглядел пугающе. Он придумал средство против Лин Момо, но Цинь Хаодун просто выскочил из ниоткуда и разрушил его план.

Хотя он был полон негодования, он не терял надежды. Лин Пинчао спросил, – Вы связались с Сюэ Аньбаном?

Принимая во внимание личность Сюэ Аньбана, семья Сюэ в столице имела достаточно власти, чтобы бороться за сердце Лин Момо, даже без помощи его семьи; однако, после того, как это произошло, Сюэ Аньбан исчез, как будто испарившись в воздухе, без какой либо связи.

– Я дозвонилась до него, но он просто сказал, чтобы я его больше не беспокоила, и повесил трубку, – Чжан Сюин ругалась, – Он такой неблагодарный ублюдок. Он отрицал нашу старую дружбу. Он вёл себя не так как тогда, когда умолял нас здесь о помощи.

Лин Пинчао прошёл несколько кругов и был совершенно сбит с толку. Реакция Сюэ Аньбана была абсолютно ненормальной, но понять, что же произошло, было просто пределом его возможностей.

Однако у него было предчувствие, что всё это как-то связано с Цинь Хаодуном.

Цинь Хаодун был препятствием, которое нужно было устранить, если он хотел сдвинуть Лин Момо.

Чжан Сюин сказала, – Ты такой умный, сынок. Ты должен вернуться к нему ради меня, своей мамы, и преподать этому парню урок.

– Не волнуйся, мама, я разберусь, – сказал Лин Пинчао.

Линь Чжигао промолчал, но потом сказал, – Через три дня твоему дедушке исполняется 80 лет. Ты должен избавиться от Цинь Хаодуна до этого, на случай, если он поднимет шум.

Лин Пинчао сердито ответил, – Я знаю. Я заставлю его мучиться.

На следующее утро Лин-Групп открылась, как обычно. Лин Пинчао ворвался в отдел кадров и вошёл в кабинет заместителя директора, Го Сяомэй.

– Эй, брат Пинчао, что привело тебя сюда?

Кокетливая женщина пристала к нему, как только он вошёл. Она держала руки Лин Пинчао и полностью обнажила перед ним свое глубокое декольте.

Этой женщиной была Го Сяомэй. Ей было за 30, но она любила вести себя молодо. Она называла Лин Пинчао братом каждый раз, когда они встречались.

Она была довольно хороша собой и умела нравиться мужчинам. Это была одна из любовниц Чжао Чжунчэня.

Старик был очарован этой женщиной. Он старался изо всех сил и попросил Лин Чжигао и его сына о помощи, и, наконец, Го Сяомэй смогла занять должность заместителя директора отдела кадров группы.

– Всё в порядке, я просто зашёл.

Лин Пинчао незаметно избавился от рук Го Сяомэй. Он был похотлив, но эта женщина была слишком распутной, даже для него.

Он сел на диван и спросил, – Сяомэй, как дела на работе в последнее время? Всё идет хорошо?

Го Сяомэй снова села рядом с Лин Пинчао и кокетливо сказала, – Спасибо за заботу, брат Пинчао. Я в порядке.

Лин Пинчао сказал, – С твоими способностями, я думаю, ты можешь быть больше, чем директор департамента.

Глаза Го Сяомэй засияли. Она коснулась грудью рук Линь Пинчао и сказала, – Брат Пинчао, ты действительно так думаешь? Когда ты собираешься сделать меня директором?

Заместитель директора было всего лишь номинальным званием, и у неё не было реальной власти. Она давно мечтала о должности директора.

Лин Пинчао отодвинул её и сказал, – Я могу помочь тебе занять эту должность через несколько дней, только если ты сделаешь мне одолжение. Ты знаешь, что я единственный внук своего дедушки, и президентство, безусловно, скоро станем моим.

– Конечно. Все знают, что брат Пинчао гораздо способнее Лин Момо, и ты рано или поздно станешь президентом группы.

Сказала Го Сяомэй с лестным выражением лица, – Брат Пинчао, что ты хочешь, чтобы я сделала? Я сделаю всё, что ты скажешь, любой ценой, только скажи, что делать.

Лин Пинчао сказал, – Ты одна из моих подруг, поэтому я не хочу ничего от тебя скрывать. Недавно группа наняла врача по имени Цинь Хаодун. Этот парень был занозой, и у нас завязался конфликт. Должность директора Департамента будет твоей, если ты сможешь посадить его в тюрьму.

– Это просто. Он всего лишь молодой врач, а я так в этом разбираюсь. Мой кузен недавно получил повышение до заместителя капитана криминального отдела. Одно мое слово - и парень сядет в тюрьму на полгода или около того.

Го Сяомэй была взволнована, но затем она поняла кое-что, на полпути закончив предложение. Она спросила, – Брат Пинчао, ты говоришь о парне президента?

После последнего заседания совета директоров отношения между Лин Момо и Цинь Хаодуном были обнародованы средствами массовой информации. Теперь это уже не было тайной, и все в группе знали об этом.

– Совершенно верно.

– Это, не закончится ничем хорошим, – сказала Го Сяомэй, она выглядела немного испуганной.

– Что? Ты всё ещё ждешь, когда Лин Момо повысит тебя до директора? – сказал Лин Пинчао, – Не забывай, что ты со мной и директором Чжао. Как бы ты ни льстила Лин Момо, она всегда будет считать тебя занозой в заднице. Но скоро я займу пост президента, почему ты переживаешь за неё?

Го Сяомэй занервничала и поняла, что он говорил правду. Теперь у неё не было выбора, кроме как быть привязанной к кораблю Лин Пинчао, она не могла рассчитывать на Лин Момо.

Подумав об этом, она ответила, – Хорошо, я сделаю это, но только не забудь сдержать своё обещание.

– Не беспокойся, я человек слова. Выполни эту просьбу, и я назначу тебя директором.

Лин Пинчао не задержался надолго, закончив говорить. Он с усмешкой покинул кабинет Го Сяомэй. Он хорошо знал эту женщину. Она прыгала по кроватям многочисленных мужчин и заработала себе тесные связи, как с полицией, так и с бандитами.

Поэтому она была идеальной кандидатурой, чтобы расправиться с Цинь Хаодуном, и это не сильно отразилось бы на Лин Пинчао, даже если бы она потерпела неудачу. Он был злобным парнем и держал много обид на Цинь Хаодуна, но он никогда не столкнулся бы с ним лицом к лицу, пока была такая возможность.

Проводив Лин Пинчао, Го Сяомэй подумала, что лучший способ отправить Цинь Хаодуна в тюрьму - это соблазнить его и разрушить его репутацию в компании. Тогда она обвинит его перед своим кузеном, и этого будет достаточно, чтобы посадить его в тюрьму на два или три года.

Думая об этом, Го Сяомэй вышла из кабинета и направилась в лазарет.

Цинь Хаодун сидел в офисе, пил чай и болтал с Чжан Чжицзе на работе.

Ни одна женщина из персонала не осмеливалась преследовать его после того, как их отношения с Лин Момо были обнародованы, потому что никто не осмеливался украсть любовника у президента. Люди время от времени заглядывали к врачу, но вскоре после этого уходили. Теперь лазарет внезапно опустел.

Чжан Чжицзе не мог не чувствовать себя лучше после того, как он принял улучшающую физическую форму таблетку, которую дал ему Цинь Хаодун. Он был так благодарен и почтителен с Цинь Хаодуном, что каждое утро приходя на работу, ставил чай и фрукты для него.

После того как они немного поболтали, зазвонил телефон Цинь Хаодуна. Он обнаружил, что это был номер Налань Уся.

Когда они связались, он спросил, – Это ещё одно большое дело, офицер?

– Кто это сказал? Почему я не могу связаться с тобой просто так? – в голосе Налань Уся звучало недовольство, – Сегодня у меня выходной, – продолжала она, – Я угощу тебя обедом, ты свободен в полдень?

– Обычно капитан Налань не кормит меня, но сейчас ещё слишком рано. Я не могу уйти с работы, потому что я только начал, а рестораны ещё даже не открыты.

– Тогда я приеду к тебе, – сказала Налань Уся, – И в полдень мы уедем вместе.

– Хорошо, я в лазарете Лин-Групп, ты можешь прийти прямо сюда.

Го Сяомэй ещё раз представила свой план у дверей лазарета. Затем она толкнула дверь и вошла, когда Цинь Хаодун только повесил трубку.

Она стала более высокомерной в группе с Чжао Чжунчэнем, Лин Чжигао и Лин Пинчао, поддерживали её. Она подошла к Цинь Хаодуну и Чжан Чжицзе, высоко подняв подбородок, и спросила, – Кто здесь Цинь Хаодун?

– Это я, – Цинь Хаодун почувствовал враждебность от этой женщины. Он посмотрел на неё и спросил, – Старшая сестра, что я могу для тебя сделать?

– Что? Кого ты называешь «старшей сестрой»?

Возраст это щекотливый вопрос для женщин, особенно тех, кто живет за счёт внешности, как Го Сяомэй; поэтому она была глубоко оскорблена «старшей сестрой».

– Извини, мне не следовало так тебя называть, – Цинь Хаодун посмотрел на Го Сяомэй и искренне поздоровался, – Доброе утро, Мисс!

Чжан Чжицзе только что отхлебнул жасминового чая и после того, как он услышал, что Цинь Хаодн сказал это, он больше не мог сдержать его. Он выплюнул всё на Го Сяомэй.

Он был прямо под животом Го Сяомэй, теперь она выглядел так, будто она намочила штаны. Самое смешное, что жасминовый чай был жёлтого цвета.

Го Сяомэй тут же закричала, – Ты придурок. Это платье было сшито французским дизайнером специально для меня. Это стоит больше, чем 10 000 юаней! Ты должен заплатить за него!

Чжан Чжицзе был очень осторожен, когда работал в компании, и он не смел никого злить. Кроме того, Го Сяомэй была заместителем директора по кадрам, и у нее были связи со многими руководителями, поэтому он ей льстил.

Он испугался, когда услышал, что платье стоит больше 10 000 юаней, потому что его зарплата была не больше нескольких тысяч юаней в месяц. Он мог позволить себе это платье только в том случае, если на два-три месяца перестанет есть и пить.

Цинь Хаодун безразлично сказал, – 10 000 за платье? Ты нас шантажируешь? Ты можешь это говорить кому хочешь, но мы не будем платить за него.

– Вы…

Как бы ни была зла Го Сяомэй, она вдруг вспомнила о цели своего прибытия. Она собиралась подставить Цинь Хаодуна и обвинить его в сексуальных домогательствах, но он прервал её через пару слов. Теперь всё шло наперекосяк.

Она глубоко вздохнула и успокоилась, потом сказала Чжан Чжицзе, – Убирайся!

– Разве ты только что не просила меня заплатить за твое платье? Почему я уже должен выйти? – подозрительно спросил Чжан Чжицзе.

– Убирайся, и я не заставлю тебя платить за него.

Го Сяомэй понимала, что сейчас важнее, более того, платье было поддельным, которое она купила «Тобао», что обошлось ей в несколько сотен юаней. Она солгала, чтобы выставить себя в лучшем свете.

– Хорошо, я выйду и дам вам поговорить.

Сказал Чжан Чжицзе и повернулся.

– Подожди! – Цинь Хаодун остановил его и сказал, – Доктор Чжан, пожалуйста, останьтесь. Моя репутация будет разрушена сплетнями, если нас будет только двое.

Услышав это, Го Сяомэй повела себя, словно котёнок которому наступили на хвост. Она закричала, – О чем ты говоришь? Я женщина! Я буду тем, кто понесёт потери, если что-то случится!

Цинь Хаодун покачал головой и презрительно сказал, – Есть разные женщины, и похожие на тебя, безусловно, разрушат мою репутацию.

Он не просто так это сказал. Он чувствовал ауру по меньшей мере дюжины мужчин от тела Го Сяомэй. Ему не нужно было спрашивать, в каком беспорядке была её личная жизнь.

– Ты…

Глаза Го Сяомэй сверкали, но она не могла справиться с Цинь Хаодуном. Она повернулась к Чжан Чжицзе и сказала, – Убирайся, или я заставлю тебя заплатить за моё платье.

– Я останусь ради честной репутации доктора Цинь.

Как бы Чжан Чжицзе не боялся этой компенсации, он предпочёл встать на сторону правосудия и остался с Цинь Хаодуном.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 158. Буйство Налань Уся**

Глава 158. Буйство Налань Уся

Го Сяомэй не думала, что Чжан Чжицзе примет сторону Цинь Хаодуна. Она сказала в гневе, – Ты толстяк! Как ты смеешь ослушаться меня! Я могу уволить тебя завтра же!

Так как он сделал свой выбор, Чжан Чжицзе теперь был достаточно твёрд. Он сказал, – Я не пойду, пока доктор Цинь не попросит меня.

– Ну, толстяк Чжан. Просто подожди, и мы посмотрим.

Го Сяомэй стиснула зубы, но ничего не могла с ним поделать, поэтому она повернулась к Цинь Хаодуну и сказала, – Я плохо себя чувствую, сделай мне массаж.

Она уже приняла решение. Как только Цинь Хаодун положит руки на её тело, она закричит. Толстяк Чжан, возможно, и был свидетелем, но её двоюродный брат, заместитель капитана отдела по борьбе с преступностью, несомненно, будет за неё.

Цинь Хаодун, казалось, видел её насквозь. Он прямо спросил, – Кто ты? Почему я должен делать то, что ты сказала?

Го Сяомэй была в шоке и злилась. Она закричала, – Ты, ты же врач нашей компании. Ты же работник, разве ты не должен делать мне массаж?

– Я действительно врач, но у меня есть право выбирать, кому делать массаж, – Цинь Хаодун оглядел Го Сяомэй с головы до ног и презрительно сказал, – Ты порезала веки, открыла уголки глаз, убрала горбинку с носа, сделала татуаж губ. Твоя грудь большая, но наполнена силиконом, и бёдра поддельные.

– А как я буду массировать все эти фальшивые части твоего тела? Что, если я сломаю что-то из этого, и ты заставишь меня платить? Я не тупой.

– Ублюдок, я убью тебя!

Видя, что Цинь Хаодун обнажил всю её личную жизнь, Го Сяомэй больше не могла сдерживать эмоции, она бросилась на него как сумасшедшая.

Цинь Хаодун никогда не позволил бы сумасшедшей женщине прикоснуться к нему. Он бросил семечко подсолнуха на колено Го Сяомэя.

Го Сяомэй почувствовала, как онемело её колено, и потеряла равновесие. После шлепка она упала лицом на землю. Она упала тяжело, потому что пыталась бежать. Когда она встала, её лицо было залито кровью, горбатый нос сломался, а два зуба были выбиты. Она была похожа на страшного призрака.

– Ублюдок, подожди! Ты заплатишь за это.

Она решила идти по плану, хотя даже не прикоснулась к одежде Цинь Хаодуна. Она выхватила из сумочки мобильник и быстро набрала номер.

– Кузен? Ты должен сейчас же прийти в Лин-Групп, или меня кто-нибудь забьёт до смерти...

Го Сяомэй сказал это плача. Она говорила так, словно с ней обошлись несправедливо. Слёзы текли вниз, и её макияж превратился в пятна. Она выглядела ещё страшнее, когда её слёзы смешались с кровью из носа.

После звонка она крикнула Цинь Хаодуну с перекошенным лицом, – Придурок, мы посмотрим, как ты заплатишь за это, когда приедет мой кузен.

В этот момент дверь открылась, и вошла Налань Уся. Сегодня она была в обтягивающей белой длинной юбке вместо униформы, которая действительно подчеркивала её рост. С легким макияжем она выглядела очень элегантно. Для Цинь Хаодуна была неожиданным, увидеть её такой.

Налань Уся всегда носила униформу с тех пор, как они познакомились. В сегодняшней одежде она выглядела совсем по-другому.

Налань Уся посмотрела на Го Сяомэй, которая плакала и кричала на земле. Она удивлённо спросила, – Хаодун, что происходит?

Цинь Хаодун сказал, – Женщина хотела, чтобы я сделал ей массаж и шантажировала меня. К счастью, я не клюнул на приманку. Поэтому она причинила себе такую боль.

Налань Уся посмотрела на несчастную Го Сяомэй и сказала, – Ты так тяжело ранена. Иди в больницу. Не трать свое время, оставаясь здесь.

– Это не твое дело. Ты же с ним. Ты шлюха, стерва, старуха...

Го Сяомэй ещё больше сошла с ума из-за своей ревности к красоте Налань Уся. Она безостановочно выплёвывала грязные слова, словно личинки насекомых.

Налань Уся не думала, что эта женщина окажется такой неблагодарной. Но она была леди Налань, известная своим вспыльчивым характером. Даже богатые парни из города Цзяннань не посмели бы связываться с ней. Она никогда бы не потерпела такую строптивую женщину, как Го Сяомэй, поэтому немедленно взбесилась.

Когда Го Сяомэй выплёвывала каждое слово, она почувствовала пощёчину. Налань Уся сильно ударила её по лицу. Прежде чем она успела среагировать, на неё посыпались удары руками и ногами. Она кричала и вопила, катаясь по земле.

Цинь Хаодун смеялся про себя. Эта женщина действительно связалась не с тем человеком. Никто не осмеливался задевать Налань Уся, если только не хотел, чтобы его убили.

Чжан Чжицзе от удивления уронил челюсть. Он смотрел на Налань Уся как на богиню, но вскоре богиня стала очень жестокой, избивая до полусмерти Го Сяомэй.

В этот момент дверь снова открылась. Ворвались несколько полицейских в форме, – У кого хватило наглости запугать мою сестру? – завопил вошедший.

Молодого полицейского звали Ли Хунцзюнь. Раньше он работал в других отраслях. После того, как Налань Уся получила повышение, её должность стала вакантной. Ли Хунцзюнь старался изо всех сил и использовал все свои связи, чтобы получить должность заместителя капитана отдела по борьбе с преступностью.

Ли Хунцзюнь ответил на звонок Го Сяомэй, услышав, что над ней издеваются, и сразу же побежал на помощь. Он никогда не думал, что попадёт в подобную ситуацию, пока не прибыл сюда.

Налань Уся тоже уже устала. Она встала и вымыла руки в тазу.

Го Сяомэй была совершенно ошарашена. Её лицо было избито до синевы и распухло, как у свиньи. Она подняла голову, и ей потребовалась вечность, чтобы понять, что ли Хунцзюнь стоит у двери. Она подпрыгнула и сказала, – Кузен! Эта сумасшедшая избила меня! Ты должен служить справедливости ради меня! Арестуй их всех и убей!

Ли Хунцзюнь был потрясён. Он отступил на шаг и спросил, – Ты кто?

– Кузен, ты меня не узнаешь? Я Го Сяомэй. Эта женщина так сильно избила меня, ты должен отомстить ей за меня!

Ли Хунцзюнь с трудом разглядел, что голова свиньи перед ним - это Го Сяомэй. Увидев, что его кузину избили так сильно, он махнул рукой и сказал двум полицейским позади него, –Арестуйте эту женщину.

Больше всего его раздражала женщина в белом. Она проигнорировала полицейского после того, как избила Сяомэй, и медленно пошла мыть руки. Это было слишком высокомерно.

Двое молодых полицейских среагировали и подошли к Налань Уся с наручниками. Налань Уся насухо вытерла руки, поправила ладонью волосы, потом повернулась и сказала, – Кто хочет меня арестовать?

Когда молодой полицейский увидел Налань Уся, его руки задрожали, и он громко уронил наручники на землю. Он был потрясён, потому что тот, кого они собирались арестовать, был их капитаном.

– Что происходит? Что вы делаете? Вы ничего не ели на завтрак? – Ли Хунцзюнь закричал на этих двоих. Потом он обернулся и увидел Налань Уся, у него чуть не отвисла челюсть. Он пробормотал, – Ка-капитан, что вы здесь делаете?

Неудивительно, что он был так поражён. Налань Уся была его непосредственным начальником и дочерью семьи Налань. Он никогда не смог бы быть ей ровней, ни по положению, ни по происхождению.

Но Го Сяомэй понятия не имела ничего о мыслях Ли Хунцзюня. Она истерически вопила, – Это та женщина, которая избила меня, Кузен! И этот мальчишка - жиголо! Задержи их всех!

– Заткнись.

Ли Хунцзюнь ударил по лицу Го Сяомэй. Теперь он понял, что глупая женщина Го Сяомэй раздражала Налань Уся. Он боялся, что и сам пострадает от последствий. Если Налань Уся будет недовольна им, он может вскоре лишиться своего нового поста заместителя.

– Кузен, за что ты меня ударил?

Го Сяомэй была совершенно ошарашена. Её только что избила до полусмерти Налань Уся. Теперь, когда её помощь наконец-то подоспела, она не ожидала, что её снова ударят.

Ли Хунцзюнь раздражённо крикнул, – Ты не видишь капитана Налань из отдела по борьбе с преступностью? Извинись перед ней сейчас же!

– А? – Го Сяомэй был в шоке. Зачем ей извиняться, если её так сильно избили?

Ли Хунцзюнь снова ударил её по лицу и сказал, – Ты слышишь меня? Извинись, сейчас же!

Пока Го Сяомэй не понимала, что разозлила того, кого не могла себе позволить обидеть, она обиженно сказала, – Мне очень жаль, мисс Налань!

Налань Уся молча наблюдала за происходящим. Ли Хунцзюнь понял, что она недовольна, и поспешно добавил, – И этот джентльмен тоже!

Го Сяомэй посмотрела на Цинь Хаодуна с ненавистью в глазах. Она собиралась посадить этого человека в тюрьму за клевету, но всё пошло не по плану. Теперь она во всём была виновата и сожалела, что послушала Лин Пинчао.

Но что сделано, то сделано, и теперь уже поздно сожалеть. Ей ничего не оставалось, как опустить голову и ещё раз извиниться, – Простите Доктор Цинь.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Всё в порядке, будь осторожна в будущем, постарайся искать того, кого можно шантажировать.

Увидев, что Го Сяомэй извинилась, Налань Уся сказала Ли Хунцзюню, – Это твоя двоюродная сестра?

– Да, она моя кузина. Я плохо её учил. Мне жаль, что вы это видели, – сказал Ли Хунцзюнь выдавив улыбку.

– У твоей кузины мерзкий язык. Скажи ей, чтобы она была осторожней.

Ли Хунцзюнь сказал, – Конечно, капитан, я уверен, что она больше не будет этого делать.

– Ладно, забирай её, – махнула рукой Налань Уся.

– Благодарю Вас, капитан!

Ли Хунцзюнь взял Го Сяомэй и вышел из лазарета. Они поспешили в ближайшую больницу.

Когда они ушли, Налань Уся спросила Цинь Хаодуна, – Что происходит? Кто эта женщина?

– Глупая женщина. Она должна быть, просто пушечное мясо здесь.

– Пушечное мясо? За тобой кто-то охотится? – спросила Налань Уся.

– Это не твоя забота. Я сам справлюсь, – сказал Цинь Хаодун, – Пойдём ужинать.

– У меня такая грязная одежда. Как я могу обедать в этом?

Белое платье Налань Уся было испачкано кровью и грязью, когда она била Го Сяомэй, и теперь оно выглядело неопрятным.

– Тогда что же делать? – спросил Цинь Хаодун.

– Я вернусь переодеться и позвоню тебе позже.

Налань Уся покинула лазарет после того, как сказала это.

Лин Пинчао ходил в своём кабинете, играя с мобильным телефоном в руке. Он ожидал, что Го Сяомэй приведёт его к успеху.

Он ждал очень долго, но его телефон не звонил. Дверь за ним, наконец, открылась, и вошёл Цинь Хаодун.

Лин Пинчао оглянулся на Цинь Хаодуна. Он был поражён на секунду, а затем спросил, – Почему ты здесь?

Цинь Хаодун закрыл дверь и сказал, – Почему я не могу быть здесь? Ты действительно думаешь, что можешь использовать эту глупую женщину, чтобы насолить мне?

Лин Пинчао сказал, – Что? Я не знаю, о чём ты говоришь.

Цинь Хаодун ответил, – Хватит притворяться. Мы все это знаем. Я не верю, что ты не отправлял её ко мне, что бы ты сейчас не говорил.

Видя, что его план разоблачён, Лин Пинчао холодно улыбнулся и перестал отрицать. Он сказал, – Ну и что? У тебя нет никаких доказательств.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 159. Ты хочешь быть свояченицей?**

Глава 159. Ты хочешь быть свояченицей?

Сказав это, его лицо почувствовало острую боль; Цинь Хаодун бросил его на землю.

Цинь Хаодун присел на корточки. Он улыбнулся и сказал, – Ты такой глупый. Зачем мне нужны доказательства? Я же не из полиции. Я бью тебя, потому, что так чувствую себя счастливым.

– Что ты делаешь? Знаешь что, это Лин-Групп, ты, что хочешь запугать меня?

Лин Пинчао говорил и улыбался Цинь Хаодуну, но внутри он был совершенно напуган. Договорив, он сделал шаг назад.

– Что я делаю? Ты кажется испугался.

Сказал Цинь Хаодун, подняв руку и сильно ударив Лин Пинчао по лицу. Громкий и звук пощёчины эхом разнёсся по комнате.

– Как ты смеешь бить меня, парень! – у Лин Пинчао не было охраны, потому что он был на работе. Он изо всех сил заорал в сторону двери, – Охрана, охрана...

После того, как он закричал, дверь открылась. Двое охранников из Лин-Групп немедленно ворвались внутрь.

У Лин Пинчао снова появилась смелость, когда он увидел охранников. Он указал на Цинь Хаодуна и закричал, – Он избил меня! Заберите его, сейчас же!

Но два охранника не двинулись с места, они повернулись к Цинь Хаодуну и спросили, –Господин Цинь, чем мы можем вам помочь?

Теперь все охранники Лин-Групп были обучены Саблей, и они подчинялись только Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун сказал, – Он уворачивался, так что мне не понравилось бить его, теперь прижмите его к земле.

– Хорошо, – ответили два охранника и бросились к Лин Пинчао, чтобы схватить его. Они прижали его так, что он больше не мог двигаться.

– Что? Ты с ума сошёл? Я директор компании, отпусти меня!

Лин Пинчао дико закричал, но двое охранников проигнорировали его и прижали ещё сильнее.

– Молодой господин Лин. Это бесполезно, как бы вы ни кричали. Просто наслаждайтесь.

Сказал Цинь Хаодун, потягиваясь. Потом он нанёс несколько хуков, справа налево размахивая кулаками, Цинь Хаодун сильно бил руками и ногами Лин Пинчао.

Его метод избиения был особенным. Каждый раз, когда он наносил удар, Лин Пинчао чувствовал острую боль, но на нём не оставалось следов.

Пять минут спустя Лин Пинчао был избит почти до смерти, он кричал и плакал.

Наконец, когда Цинь Хаодун остановился, он похлопал по онемевшим щекам Лин Пинчао и сказал, – Ты беспокоил Момо много раз в последнее время, и это было бы нормально, если бы ты был честен. Но ты продвигаешься грязными путями. Сегодня я преподал тебе урок, и я искалечу тебя так же легко, если ты снова это сделаешь.

Глаза Лин Пинчао вспыхнули, – Цинь Хаодун, ты совершаешь преступление! Просто подожди, и я вызову полицию, чтобы арестовать тебя!

Цинь Хаодун слегка улыбнулся и сказал, – Директор Лин, ты только что сказал, что везде нужны доказательства, так, где же доказательства того, что я ударил тебя?

После этого он сказал двум охранникам, – Вы видели, как я кого-нибудь ударил?

Оба охранника были очень послушны; они покачали головами и сказали, – Нет, мистер Цинь мило болтал с мистером Лин.

– Ты это слышал? Никто не видел, как я тебя ударил, – сказал Цинь Хаодун, махнув рукой двум охранникам.

Увидев, что Цинь Хаодун вышел, Лин Пинчао схватил очки со стола и разбил их о землю, чтобы выпустить свой гнев внутри. Он был старшим сыном Лин, и теперь его били, как собаку, не давая даже малейшего шанса сопротивляться.

– Ублюдок, ты думаешь, что всё кончено? Я должен отправить тебя в тюрьму!

Он думал, что сильные удары Цинь Хаодуна оставят довольно много синяков на его теле, поэтому он достал свой телефон, чтобы снять улики, чтобы позже полиция арестовала Цинь Хаодуна.

Но когда он достал телефон, то был в шоке; на его теле не было никаких следов от ударов. Он приподнял одежду, но кожа была без единого синяка.

– Как это случилось? Что происходит? – но он никак не мог ничего выяснить. Его только что так сильно избили, но почему его лицо не распухло и не покрылось синяками?

Мрачная улыбка вскоре вернулась на его лицо, – Ты думаешь, всё кончено? У меня в комнате есть монитор.

Лин Пинчао был осторожным человеком в повседневной жизни. Он установил в своём кабинете несколько секретных камер наблюдения на всякий случай. Сегодня все они пошли в ход.

Он включил компьютер и уже собирался посмотреть компромат, но вскоре обнаружил, что у него есть все видео, за исключением того, на котором Цинь Хаодун избил его. Запись наблюдения была пуста.

– Ублюдок!

Он взял свой компьютер и разбил его о землю. Он не мог ничего больше делать, кроме как кричать.

В этот момент в охранной компании Ци Ваньэр с интересом смотрела отредактированное видео, бормоча, – Хороший мальчик, мои руки не могут дождаться, чтобы присоединиться.

Цинь Хаодун покинул группу. Когда он снова встретился с Налань Уся, она сменила белое платье на обтягивающую чёрную футболку и синие джинсы. Обычный наряд красиво подчеркивал её S-образную фигуру, что делало её очень сексуальной.

Цинь Хаодун был впечатлён отелем Цзяннаня в прошлый раз, когда они ели здесь, поэтому он повёл Налань Уся прямо сюда.

Они столкнулись с Чэ Сяосяо, когда вошли в вестибюль отеля.

Она прошептала Цинь Хаодуну, – Красавчик, ты с кем-то ещё, ты изменяешь Момо?

– Зачем мне здесь быть, если я скрываюсь? – после того, как Цинь Хаодун сказал это, он представил Налань Уся Чэ Сяосяо.

После приветствия, Чэ Сяосяо устроила Цинь Хаодуна снова в VIP-зал № 2.

Закрыв за собой дверь, Чэ Сяосяо достала телефон и набрала номер Лин Момо, – Угадай, кто только что пришёл сюда.

– У вас так много гостей, как я могу догадаться? – равнодушно сказала Лин Момо.

– Твой любовник заскочил поужинать.

– О! – Лин Момо просто ответила и больше ничего не сказала.

– Тебе что всё равно, с кем он здесь? – сказала Чэ Сяосяо.

– Это всего лишь ужин, какая разница, с кем он?

– Ты такая щедрая. Потом не вини меня за то, что я не сказала тебе. Твой любовник был здесь с красивой женщиной. Она была хорошенькая, и её грудь такая же большая, как у тебя. Ты не боишься, что между ними что-то случится?

Лин Момо сказала, – Ты не должна беспокоиться обо мне. Не переживай и найди себе мужчину.

Очевидно, Чэ Сяосяо не хотела отпускать Лин Момо. Она спросила, – А ты не ревнуешь?

Лин Момо ответила, – Почему я должна ревновать? Я знала, что он относится ко мне хорошо и искренне. Этого достаточно.

– Ты такая простая, – Чэ Сяосяо улыбнулась и сказала, – Молодой господин Сюэ снова беспокоил тебя?

Она знала Сюэ Аньбана. У Лин Момо могут начаться проблемы, если он будет продолжать преследовать её.

– Хаодун уже позаботился об этом.

– Каким образом? – удивлённо спросил Чэ Сяосяо. Она всегда считала Цинь Хаодуна обычным студентом колледжа и не могла понять, как он справился со старшим сыном Сюэ.

Лин Момо сказала, – Он надрал ему задницу и выгнал в столицу. Он ещё очень долго не вернётся в Цзяннань.

– Вот это здорово. Не думала, что твой молодой любовник может быть таким властным.

Говорила Чэ Сяосяо, начав интересоваться Цинь Хаодуном. Этот человек был старшим сыном Сюэ, и как с ним можно было так легко справиться?

В VIP-зале № 2 Налань Уся любовалась видом за окном. Она сказала, – Это хорошее место.

Цинь Хаодун сказал, – Теперь ты капитан, ты заслуживаешь лучшего места.

Налань Уся ответила, – Это не имеет значения. Капитан или заместитель капитана - для меня это было почти одно и то же. Быть полицейским - вот, что важно для меня.

Она говорила правду, если бы Налань Уся действительно хотела стать чиновницей, то могла бы добиться большего успеха с помощью своей семьи. Ей не нужно было подниматься туда шаг за шагом, как сейчас.

– В любом случае, повышение не может быть ошибкой.

Цинь Хаодун поднял тост за Налань Уся, а затем они выпили всё до дна.

Налань Уся покраснела после бокала, возможно, потому, что не очень любила пить. Она посмотрела на Цинь Хаодуна и сказала, – Сегодня я преподала тебе урок той женщине. Ты не хочешь поблагодарить меня за это?

Цинь Хаодун сказал, – Мы друзья. Я знаю, что тебе всё равно.

– Я не забочусь о других, но я забочусь о тебе. Ты должен поблагодарить меня.

– Я сказал, что отплачу тебе, но ты не согласилась, – Цинь Хаодун рассмеялся, достал маленькую укрепляющую пилюлю и дал её Налань Уся, – Я дам тебе это, если ты настаиваешь.

Налань Уся взяла маленькую укрепляющую таблетку и спросила, – Что это? Это тот самый эликсир за 10 миллионов юаней, который ты продал Мальдини?

– Это называется пилюля для улучшения формы. Она действует на обычных людей, но не на воинов. Эта называется маленькой укрепляющей таблеткой, она поможет твоему развитию как минимум на один уровень, если ты её примешь.

Глаза Налань Уся посветлели. Она знала, какими драгоценными могут быть эликсиры, особенно те, что повышают уровень культивации. Укрепляющая таблетка стоила больше, чем 100 улучшающих телосложение таблеток.

Она приняла маленькую укрепляющую пилюлю и сказала, раскрасневшись, – Ты хочешь чего-то другого, отдавая мне такой драгоценный эликсир?

Цинь Хаодун спросил, немного удивившись, – Чего-то ещё? Я думал, ты хочешь, чтобы я поблагодарил тебя.

– Что-нибудь ещё, кроме моей благодарности? – голос Налань Уся становился все ниже и ниже. Добродушная девушка, жестоко избивавшая Го Сяомэй, исчезла.

– Что ты имеешь в виду под чем-то ещё?

Лицо Налань Уся покраснело ещё больше, она пробормотала, – Ты когда-нибудь думал о том, чтобы я была кем-то для тебя?

Услышав её слова, Цинь Хаодун сразу же сказал, – Ты хочешь быть моей названной свояченицей? Пойми правильно, мы с твоей сестрой просто друзья. Мы партнеры. Она помогает мне управлять охранной фирмой, и между нами больше ничего нет.

– Свояченица... – Налань Уся чуть не захлебнулась собственной слюной.

Она подумала про себя, что Цинь Хаодун похож на безмозглую деревяшку.

Увидев, что Налань Уся покраснела, Цинь Хаодун с беспокойством спросил, – Что случилось, ты в порядке?

– Ничего, давай выпьем!

Налань Уся схватила стоявший перед ней стакан и выпила его залпом. Казалось, она хотела избавиться от депрессии с помощью красного вина.

Следующие несколько дней всё шло хорошо. Ма Вэньчжо и другие новые члены «Папы охранной компании» быстро продвинулись в культивировании. Они собирались отправиться в Шанхай через несколько дней после того, как закрепят свой прогресс.

Вскоре наступил день рождения старого господина Лин, 80-летие Лин Сяотяня. Цинь Хаодун и Лин Момо уже подготовились к этому. Они взяли малышку и отправились в поместье, где жил старик.

Сев в машину, Лин Момо спросила, – Где подарок, который ты приготовил для дедушки?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 160. Статуя Нефритового Будды**

Глава 160. Статуя Нефритового Будды

Цинь Хаодун сказал, – Не волнуйся. Когда я привезу его, я уверен, что он понравится твоему дедушке.

Лин Момо сказала, – Ты не можешь показать мне, что там у тебя? Не будь таким загадочным.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Я не расскажу тебе. Это секрет между мной и Тан-Тан. Я пока не могу тебе сказать.

Тогда малышка сказала, – Да, да, это мой секрет с папой. Я не могу никому рассказывать. Я хочу сделать дедушке сюрприз.

Линь Момо бросила беспомощный взгляд на Цинь Хаодуна и сказала, – Ну, делай, что хочешь, а я посмотрю.

Поскольку Лин Сяотянь был стар и любил тишину, он построил поместье на окраине города Цзяннань и жил там всё время.

Хотя Цинь Хаодун и Лин Момо пришли очень рано, многие гости уже прибыли в поместье к тому времени. Лин Чжиюань и Лин Чжигао приехали пораньше, чтобы поприветствовать гостей у дверей.

Сегодня Лин Пинчао нарядился в фирменный очень дорогой костюм, и следовал за Лин Чжигао, он был похож на главу третьего поколения семьи Лин.

Когда он увидел Цинь Хаодуна и Лин Момо, идущих с малышкой, его глаза сначала вспыхнули от обиды, но вскоре он приветствовал их широкой улыбкой, – Кузина, ты здесь.

Лин Момо сказала, – Я опоздала?

– Нет. Просто иди и отдохни в холле, дорогая кузина.

Лин Пинчао хотел бы спрятать Лин Момо, чтобы показать себя и оставить хорошее впечатление у гостей. Потому что все сегодняшние гости были почётными. Многие люди были важны для Лин Сяотяня. Если бы кто-то похвалил его, это определённо улучшило бы впечатление о нём у деда.

Лин Момо тоже знала, что у него на уме, но ей было всё равно, – Мне нужно смотреть за Тан-Тан.

Затем она взяла Цинь Хаодуна в усадьбу, и они пошли вместе.

Всё происходило в зале усадьбы, хотя Лин Сяотяню было 80 лет, он был очень энергичным. Сегодня он надел ярко-красный костюм и сидел посреди комнаты, принимая гостей.

Старик жил в Цзяннане очень давно и приобрёл много друзей. Сегодня его посетили многие высокопоставленные чиновники и политики, а также представители элиты из всех слоев общества. Важные персоны остались в зале, а остальные направились в соседний зал.

– Прадедушка, я пришла к тебе!

Войдя в дверь, малышка радостно прыгнула на Лин Сяотяня.

Старик спокойно сидел на стуле, но, увидев малышку, тут же улыбнулся, встал и обнял её, – Тан-Тан, почему ты так долго не навещаешь прадеда? Я так по тебе скучал.

– Я тоже скучала по прадедушке, – малышка обняла старика за шею и, поцеловав его в щёку, сказала, – Прадедушка, папа и мама тоже здесь.

– Твой отец здесь? – Лин Сяотянь выглядел удивлённым.

– Да, он идёт. Он вон там, – сказала малышка и указала на Цинь Хаодуна.

Лин Сяотянь взглянул на Цинь Хаодуна, а затем вопросительно посмотрел на Лин Момо.

– Дедушка, это мой друг Цинь Хаодун и крёстный отец Тан-Тан.

Лин Момо почти не рассказывала ничего старику до этого, она представила Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун подошёл и сказал, – Здравствуйте, меня зовут Цинь Хаодун и я молодой человек Момо.

– О! – Лин Сяотянь кивнул головой и стал осматривать Цинь Хаодуна горящими глазами. Мгновение спустя он кивнул и мягко сказал, – А ты не плох.

Когда он говорил, на его лице не было никаких эмоций, и было неясно, действительно ли он оценил Цинь Хаодуна или это было просто вежливым общением.

Поздоровавшись, Цинь Хаодун и Лин Момо сели рядом, а малышка улеглась прямо в объятия старика.

Со временем всё больше и больше людей приходили поздравить его с днём рождения.

Ближе к полудню за дверью послышался шум. В зал вошли двое мужчин средних лет. Цинь Хаодун взглянул на двух своих знакомых. Одним из них был Цянь Дуодо, президент Цзяннаньской Нефритовой ассоциации, а другим - Го Фэн, директор Цзяннаньского Центра оценки антиквариата.

Они были оченьуважаемыми и авторитетными фигурами в античных и нефритовых кругах. Поэтому, когда они появились, их сразу же окружило много народу.

У старика Лин Сяотяня было три увлечения в его жизни: нефрит, антиквариат и живопись. Он руководил Лин-Групп в течение многих лет, поэтому у него были очень хорошие отношения с Цянь Дуодо и Го Фэном. Они были старыми друзьями уже давно. Увидев, что они вошли, он встал, чтобы поприветствовать их.

Поздоровавшись со стариком, Цянь Дуодо и Го Фэн уже собирались занять свои места, когда увидели Цинь Хаодуна, сидящего рядом с ними.

Цянь Дуодо завидев Цинь Хаодуна, сказал с удивлением, – Доктор Цинь, ты тоже здесь.

Го Фэн тоже последовал за ним. После того, как в прошлый раз он забрал кадило Сюаньде, он попросил многих экспертов повторно идентифицировать его и, в итоге ценность кадила реально была подтверждена.

Из-за этого, он восхищался способностью Цинь Хаодуна распознавать антиквариат и подошёл почтительно поздороваться с ним.

И Цянь Дуодо, и Го Фэн были экспертами и мастерами в своих областях, но было неожиданно, что два больших человека так уважительно относятся к парню, что сразу же вызвало интерес гостей к Цинь Хаодуну.

Лин Сяотянь также очень хорошо относился к своим старинным друзьям. Он всегда гордился ими, но теперь они с таким почтением общались с его новоым внуком, что заставили его с любопытством смотреть на Цинь Хаодуна.

После приветствия, Цянь Дуодо и Го Фэн сели по обе стороны от Цинь Хаодуна и обменивались с ним мнениями о нефритах и антиквариате.

Цинь Хаодун мало знал об этих двух вещах. Он полностью полагался на духовность, чтобы отличить нефритовый камень и антиквариат. Конечно, такого рода вещи нельзя было чётко объяснить. Поэтому он много не говорил. В то время как Цянь Дуодо и Го Фэн с интересом болтали.

Однако из-за этого Цинь Хаодун производил неизгладимое впечатление на этих двоих.

Время шло быстро. В 11: 30 полдень, Лин Момо помогла Лин Сяотяню пройти в банкетный зал по случаю дня рождения. В зале было больше двадцати столов. Там был большой символ «Шоу», стоящий посередине, который означал долголетие. Как только Лин Сяотянь вошёл в зал, раздались аплодисменты.

После того, как гости расселись, старший член семьи Лин, которому заплатили много денег, начал зажигательно выступать. Он подробно и захватывающе рассказал о жизни именинника. Затем молодые члены семьи Лин поздравили старика с днём рождения и вручили свои подарки.

Порядок поздравления с днём рождения был не очень ясен, но в целом он шёл от старого к молодому. Первыми, кто преподнёс подарки на день рождения, были дальние родственники семьи Лин, и, наконец, очередь подошла к Лин Чжиюаню и Лин Чжигао.

– Папа, я желаю тебе долгих лет жизни и всего самого доброго.

Лин Чжиюань сказал это и поднёс свой подарок, это было очень нежное вечнозелёное растение. Хотя оно и не было ценным, растение росло бы у него долгие годы, как память. Это был самый подходящий подарок на день рождения.

После него Лин Чжигао вручил памятную доску долголетия, сказав несколько добрых слов.

Согласно очереди, следующей должна была быть Лин Момо, но Лин Пинчао пришёл к Лин Сяотяню первым и сказал, – Дедушка, я желаю тебе долгой жизни, такой как Восточное море Хуася и гора Наньшань.

После этого он махнул рукой телохранителю, стоявшему позади него. Телохранитель принёс шёлковую шкатулку высотой более фута.

Шкатулка была инкрустирована золотом и нефритами, которые, были невероятно дорогими. Это сразу же привлекло всеобщее внимание, и люди с любопытством рассматривали коробку.

Лин Пинчао, казалось, и пытался разбудить всеобщее любопытство. Он двигался не очень быстро. Медленно открыв шёлковую шкатулку, он осторожно вынул оттуда статуэтку Нефритового Будды высотой около 20 сантиметров.

Статуя Нефритового Будды была кристально чистой и белой, нежной и почти безупречной. Это было похоже на свежий кусок жирной баранины. Его блеск напоминал сгущённое молоко. С первого взгляда было видно, насколько ценной была эта вещь.

– Боже, это же нефрит бараний жир. Это нефрит высочайшего качества…

– Нефрит бараний жир, он такой большой, эта статуя Будды очень дорогая.

– Он заслуживает быть старшим братом семьи Лин. Очень тяжело найти подходящий подарок на день рождения старика. Сколько стоит такая статуя Нефритового Будды?

Услышав комментарии вокруг себя, Лин Пинчао улыбнулся с гордым выражением лица. Он взял статуэтку Нефритового Будды в обе руки и протянул её Лин Сяотяню.

– Дедушка, говорят, что нефрит может помогать людям. Если ты поставишь эту статую Нефритового Будды в своей спальне, ты наверняка проживёшь более ста лет.

Лин Чжигао также поспешно добавил, – Чтобы поздравить тебя, Пинчао купил эту статую Нефритового Будды с аукциона за 12 миллионов юаней.

Линь Сяотянь больше всего в жизни любил нефриты. Когда он увидел эту статую Нефритового Будды, он сразу же улыбнулся, осторожно взял её в руки и стал играть. Через некоторое время, он вздохнул и сказал, – Невероятная вещь! Просто потрясающая! Пинчао, ты очень постарался.

После этого он повернулся к Цянь Дуодо, который был рядом с ним, и сказал, – Президент Цянь, ты можешь помочь мне рассмотреть статую Нефритового Будды?

Цянь Дуодо был ведущей фигурой в Нефритовой промышленности в городе Цзяннань. Он взял в руки статую Нефритового Будды и смотрел на неё четыре или пять минут, а затем сказал, – Это действительно прекрасная вещь. Это великолепный нефрит бараний жир. Кроме того, искусство резьбы изысканно и реалистично. Это шедевр известного специалиста.

Если я прав, то стоимость этой статуи Нефритового Будды должна составлять от 20 до 30 миллионов юаней. Если он купил его за 12 миллионов юаней, это хорошая сделка.

Лин Пинчао сказал, – Недавно проходил небольшой частный аукцион. Другие прекратили бы торговаться за такую цену. Но я в любом случае купил бы его на день рождения дедушки, независимо от цены.

Этот парень был не только утончённым, но и умел льстить. Он прекрасно выражал своё сыновнее благочестие.

Цянь Дуодо не вернул статую Нефритового Будды Лин Сяотяню, а повернулся к Цинь Хаодуну рядом с ним, – Господин Цинь, пожалуйста, помоги мне оценить нефрит, прав ли я.

После этого все уставились на Цинь Хаодуна. Они не понимали, как молодой человек мог сделать Цянь Дуодо, президента Нефритовой Ассоциации, таким почтительным. Может быть, молодой человек разбирался в нефрите лучше, чем он сам?

Цинь Хаодун взял нефрит и осмотрел его сверху донизу. Лин Пинчао гордо сказал, – Как тебе? Хороша ли моя статуя Нефритового Будды?

Его сегодняшняя цель состояла в том, чтобы показать себя на дне рождения старика и подавить Лин Момо. Поэтому он потратил столько денег, чтобы купить статую. В то же время он был уверен в ценности Нефритового Будды, полагая, что непременно завоюет расположение старика.

Неожиданно Цинь Хаодун улыбнулся ему, а затем поднял руку и яростно бросил нефрит на землю. Раздался щелчок и статуя Нефритового Будды ценником в 10 миллионов, вдруг превратилась в осколки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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

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

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

**Глава 161. Кровавый нефрит бараний жир**

Глава 161. Кровавый нефрит бараний жир

Поступок Цинь Хаодуна шокировал всех, некоторые даже подпрыгнули. Никто не понимал, что же собирается делать молодой человек и как он может вести себя так невежливо на дне рождения старика.

Даже Лин Момо, сидевшая рядом, была потрясена. Хотя она знала, что Цинь Хаодун не произвёл хорошего впечатления на Лин Пинчао, она не ожидала, что он так опрометчиво сломает его подарок на день рождения. Как она могла объяснить это своему деду?

Конечно, у Лин Сяотяня была лёгкая улыбка на лице, но теперь он совсем не улыбался и холодно смотрел на Цинь Хаодуна.

Цянь Дуодо тоже был крайне смущён. Он передал статую Нефритового Будды Цинь Хаодуну, но неожиданно, она была разбита вдребезги, – Мистер Цинь, зачем ты это сделал?

Если бы Цинь Хаодун случайно уронил статую, то это ещё можно было простить, но было ясно, что он взял её в руки и резко бросил на землю. Этому не было никаких оправданий.

Сразу после того, как Лин Пинчао оправился от шока, он подскочил к Цинь Хаодуну и крикнул, – Цинь, ты должен всё компенсировать.

Цинь Хаодун не ответил ему, как не ответил он и на вопрос Цянь Дуодо. Вместо этого он сказал Лин Сяотяню, – Дедушка, я спас вам жизнь, бросив это.

Как только он это произнёс, все снова были обескуражены и не понимали, что имел в виду Цинь Хаодун.

Он сказал Лин Сяотяню, – Вы хотели бы поставить статую Нефритового Будды в своей спальне. Я прав?

Лин Сяотянь по-прежнему молчал, но слегка кивнул, признавая это.

Цинь Хаодун продолжал говорить, – Если вы положите эту вещь в свою спальню, то умрёте через три дня.

В это время Лин Пинчао был недоволен и сказал, – Цинь, не говори глупостей. Ты только что смотрел на статую Нефритового Будды, которую я подарил дедушке, и ты просто позавидовал, поэтому специально уронил мой нефрит. Все в мире знают, что нефрит бараний жир полезен для здоровья людей. Как это может плохо повлиять на жизнь дедушки?

Многие из присутствующих здесь гостей были согласны с мнением Лин Пинчао. Они не смогли бы найти объяснение странному поведению Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун посмотрел на него и сказал, – Ты прав. Хороший нефрит бараний жир полезен для людей, но это не нефрит бараний жир, а нефрит с кровавым бараньим жиром.

Лин Пинчао воскликнул, – Цинь Хаодун, если ты хочешь оклеветать меня, ты должен найти более вескую причину. Все люди здесь эксперты в нефритовых кругах. Никто никогда не слышал об этом бреде. Что ты несёшь?

В это время Цинь Дуодо слегка нахмурился, он немного задумался и сказал, – Я слышал об этом, но это огромная редкость. Я никогда не видел такого камня.

– Президент Цянь, – с сомнением спросил Лин Сяотянь, – Что случилось с этим нефритом с кровавым бараньим жиром.

Цянь Дуодуо сказал, – Я только слышал о нём несколько раз от моего учителя. Нефрит с кровавым бараньим жиром очень похож на нефрит бараний жир по внешнему виду, но он несёт людям несчастье. Мой учитель уже ушёл из жизни, и я не знаю точно, каков камень на самом деле.

Цинь Хаодун сказал, – То, что сказал твой учитель, не совсем точно. Нефрит с кровавым бараньим жиром не только приносит несчастье людям, но и может поглощать Ци крови его хозяина. То есть, чем больше крови он впитывает, тем лучше выглядит нефрит.

Что касается качества этого кровавого нефрита, то по крайней мере кровь 6 или 7 человек Ци было поглощена им. Причина, по которой он был продан так дёшево, заключалась в том, что его прежние хозяева умерли от поглощения им. Так что это было расценено как плохой знак.

Лин Пинчао воскликнул, – Чушь. Это нефрит бараний жир, как это может быть нефрит с кровавым бараньим жиром??

Тогда Лин Чжигао сказал, – Ты не можешь разбивать статую Нефритового Будды моего сына только из-за легенды. Даже президент Цянь не видел в нём никакой проблемы. Почему ты говоришь, что это кровавый нефрит бараний жир

?

– Это очень просто. Посмотрите, – сказал Цинь Хаодун, – все знают, что чем чище нефрит, тем лучше его качество. Если бы в нефрите было мало примесей, его внешний вид ничем бы не отличался от нефрита бараньего жира. Но внутри этого нефрита они совершенно другие. Этот нефрит с кровавым бараньим жиром имеет много кроваво-красных линий.

Затем он наклонился, поднял с земли два осколка нефритовой статуи Будды и показал их Лин Сяотяню и Цянь Дуодо.

Лин Сяотянь был потрясён, когда увидел эти два куска разбитого нефрита в руках Цинь Хаодуна. Они были покрыты плотными кроваво-красными линиями, словно кровеносные сосуды человека. Но по их внешнему виду ничего нельзя было разглядеть.

Он начал свой бизнес с продажи нефритов, и он очень хорошо знал, как выглядит нефрит бараний жир. Он понимал, что настоящий чистый нефрит бараньего жира никогда не будет таким. Теперь он полностью поверил утверждению Цинь Хаодуна, что это был кровавый нефрит бараньего жира.

Цинь Хаодун сказал, – Кровавый нефрит бараний жир - это действительно вредная вещь. Глядя на то, какая широкая эта кроваво-красная линия. Должно быть, он убил много людей.

Кровавый нефрит бараний жир был полностью таким же, как и нефрит бараний жир по внешнему виду. Только когда он был разбит, можно было легко найти отличия. Но стоимость этой вещи составляла миллионы или даже десятки миллионов юаней. Кто бы за хотел его разбить? Это также было одной из важных причин, почему кровавый нефрит бараний жир был чрезвычайно редок. Даже если бы он появился, никто не смог бы его распознать.

Если бы у Цинь Хаодуна не было мощного духа, и он не чувствовал бы сейчас на статуе Нефритового Будды Ци крови вместо духовной Ци, никто бы ничего не узнал.

Лин Пинчао тоже увидел кроваво-красные линии на разбитом нефрите, и его лицо сразу побледнело. Однако он возразил, – Ты ни в коем случае, не должен был ничего делать. Ведь даже президент Цянь не смог здесь увидеть проблему. А как ты догадался, что это был кровавый нефрит бараний жир? Ты что лучше, чем президент Цянь?

Прежде чем Цинь Хаодун успел заговорить, Цянь Дуодо с воодушевлением произнес, – Брат Цинь разбирается в нефрите гораздо лучше меня.

Го Фэн, который долго молчал, сказал, – У мистера Циня действительно уникальный глаз. Некоторое время назад он нашёл кадило Сюаньдэ, которое было потеряно много лет назад. Его способность к оценке выше нашей.

Увидев, что два авторитета встали, чтобы поддержать Цинь Хаодуна, Лин Пинчао открыл рот, но ничего не сказал. Дело в том, что ослепительные кроваво-красные линии на кусках Нефритовой статуи Будды доказывали всем, что это был кровавый бараний жир нефрита. Цинь Хаодун не сказал ничего плохого.

Лицо Лин Сяотяня помрачнело. Сегодня ему исполнилось 80 лет. Но если бы Цинь Хаодун не открыл секрет этого кровавого нефрита бараньего жира, он мог бы умереть через три дня.

Он спросил, – Хаодун, как следует обращаться с этими сломанными нефритами?

В это время старик обращался к Цинь Хаодуну гораздо теплее и с некоторым уважением. Его замечание было невероятно важным.

Цинь Хаодун сказал, – Эта вредная вещь должна быть разбита и захоронена глубоко, иначе она причинит вред другим.

Лин Сяотянь кивнул, позвал двух членов семьи и сказал, – Идите и избавьтесь от этих осколков. Не забудьте разбить их вдребезги и глубоко закопать.

Оба члена семьи кивнули, собрали все кусочки нефрита с пола, а затем развернулись и вышли.

Видя, что подарок, который он купил за большие деньги, был так легко разбит на куски Цинь Хаодуном, Лин Пинчао стиснул зубы от ярости, но он знал, что сейчас бесполезно отрицать тчо-то, поэтому он мог только воспользоваться моментом, чтобы исправить ситуацию.

Он быстро повернулся к Лин Сяотяну и сказал, – Дедушка, я действительно не знаю, что эта штука была кровавым нефритом. Я бы не осмелился купить его тебе в подарок на день рождения, если бы знал наверняка.

Лин Сяотянь только что был потрясён, но он также понимал , что это не было намерением Лин Пинчао. Он махнул рукой и сказал, – Забудь об этом, я знаю, что ты этого не хотел.

– Дедушка, сегодня я приготовил тебе два подарка на день рождения. Хотя эта штука была выброшена, у меня есть одна вещь, – Лин Пинчао втайне хвалил себя с хорошей подготовкой, иначе сегодня он был бы действительно опозорен.

Он обернулся и махнул рукой телохранителю, который тут же принёс ему держатель для свитков.

К сегодняшнему 80-летию старика Лин Пинчао действительно полностью подготовился. Первоначально он хотел использовать статую Нефритового Будды, чтобы получить всеобщую похвалу. Затем он думал, что достигнет кульминации, держа в руке картину со свитком. Поэтому ценность этой картины была намного выше той статуи Нефритового Будды. Он купил эту картину у богатого торговца в Гонконге за 20 миллионов юаней.

Поэтому Лин Пинчао попросил людей передвинуть стол прямо, а затем осторожно вытащил из держателя для свитков старую картину и медленно разложил её на столе.

– Дедушка, чтобы поздравить тебя с 80-летием, я специально приготовил эту подлинную работу Даоцзы. Пожалуйста, взгляните и оцените её.

Гости тут же снова зашумели и заговорили об этом.

– Картина-подлинная работа мудреца Даоцзы. Сколько денег может стоить эта картина?

– Если это подлинная работа Даоцзы, то ей более 1300 лет. Это определённо ценный антиквариат…

У Лин Сяотяня было три хобби: нефрит, антиквариат и живопись, и все подарки Лин Пинчао были его любимыми. Но статуя Нефритового Будды была разбита, и теперь оставшийся подарок на день рождения представлял собой старинную живопись.

Он встал, подошёл к столу и начал серьёзно рассматривать старинную картину на столе. Он спокойно наблюдал за ней в течение двух минут. В зале воцарилась тишина. Лицо старика стало выглядеть лучше. Несчастье, принесённое от кровавого нефрита, постепенно исчезло.

– Действительно хорошо, это подлинная работа Даоцзы! Старик удовлетворённо кивнул головой.

Цянь Дуодо также собрался внимательно оценить древнюю картину, и, кивнув головой, сказал, – Это легендарная сцена лотоса Даоцзы. Спустя более чем тысячу лет она всё ещё сохранилась. Только художник-мудрец Даоцзы обладает такой способностью.

– Брат го, подойди и посмотри на него. Принадлежит ли эта картина Даоцзы?

Цянь Дуодуо был не столь опытен, как Го Фэн, хотя и знал кое-что об антиквариате. Вот он и позвонил сделать этоему. В области античной живописи директор Центра оценки антиквариата был авторитетом.

Как эксперт по оценке антиквариата, Го Фэн всегда брал с собой инструменты. Сначала он надел пару белых перчаток. Затем он достал увеличительное стекло и стал внимательно смотреть.

Ему потребовалось пять минут, чтобы просмотреть на свою картину, затем он медленно поднял голову и взволнованно сказал, – Подлинное произведение живописи!

В правом верхнем углу этой древней картины были изображены три больших иероглифа Бай Лянь Ту, что означало сцену лотоса, а под ней-личная печать Даоцзы. Как с точки зрения стиля мазков кистью, так и по возрасту, картина, несомненно, была сделана автором.

Цянь Дуодо был так взволнован, но он не забыл повернуться к Цинь Хаодуну и сказать, – Господин Цинь, взгляните на эту картину...

Говоря это, он не мог не думать о статуе Нефритового Будды, которая только что была разбита вдребезги. Поэтому он сразу же остановился и не осмелился ничего сказать.

Но было уже слишком поздно. Цинь Хаодун подошёл к столу, поднял руку, схватил старую картину и разорвал её пополам!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 162. Это моя картина**

Глава 162. Это моя картина

Теперь весь зал взорвался, и никто не знал, что собирается делать молодой человек.

– Только что он разбил статую Нефритового Будды, а теперь разорвал подлинную работу Даоцзы пополам. Как теперь он хочет поступить?

– Цинь, я тебя убью!

В это время сердце Лин Пинчао разбилось. Только что была уничтожена 12-миллионная статуя Нефритового Будды, которая оказалась кровавым нефритом бараньим жиром. А теперь эта подлинная работа Даоцзы за 20 миллионов юаней разорвана, это ужасно огорчило его.

Яростный гнев заставил его на короткое время потерять рассудок. Он уже собирался броситься к Цинь Хаодуну, но к счастью, его остановили два человека, Лин Чжигао и Лин Чжиюань.

Лицо Лин Сяотяня снова помрачнело. Он чувствовал, что Цинь Хаодун зашёл уже слишком далеко. Но главное, это была подлинная работа Даоцзы. Он искал её много лет и так и не нашёл. Теперь, его внук подарил её ему, но в итоге он просто смотрел на два разорванных куска.

Го Фэн удивлённо посмотрел на Цинь Хаодуна и спросил, – Доктор Цинь, что это значит? Что-то не так с этой картиной?

Цинь Хаодун спокойно сказал, – Это просто подделка. Было бы неуважением преподнести её сегодня дедушке в качестве подарка на день рождения, поэтому я разорвал её.

– Поддельная картина? Не может быть! Я уже проверял её. Это действительно сцена лотоса, оставленного самим Даоцзы, – сказал Го Фэн, не веря.

Настроение Лин Пинчао немного улучшилось, но он всё ещё сердито кричал, – Цинь Хаодун, не говори ерунды. Это абсолютно, подлинная работа Даоцзы. Ты должен компенсировать мне стоимость картины.

Цинь Хаодун неодобрительно сказал, – Я сказал, что это подделка.

Лин Пинчао воскликнул, – Почему? Ты разбираешься лучше господина Го?

Го Фэн добавил, – Господин Цинь, вы действительно слишком безрассудны. Я определил, что это абсолютно подлинная работа. И даже если это фальшивка, то это она высокого уровня, стоимостью более десяти миллионов юаней.

Выслушав Го Фэна, Лин Пинчао почувствовал себя увереннее и сказал, – Правильно, я потратил 20 миллионов юаней на эту картину. Ты обязан мне всё компенсировать.

Видя, что Цинь Хаодун встревожен, Цянь Дуодо спросил, – Цинь, есть ли у тебя основания утверждать, что эта картина-подделка?

– Нет.

Как только он заговорил, зал снова взорвался. Безо всяких оснований он просто разорвал древнюю картину в 20 миллионов юаней пополам.

– Этот парень сошёл с ума?

Легкие Лин Пинчао уже были готовы взорваться. Цинь Хаодун насмехался над ним. Но прежде чем он успел заговорить, Цинь Хаодун мягко сказал, – Потому что это моя картина.

Хотя тон Цинь Хаодуна был спокойным, а голос не очень громким, почти каждая фраза, которую он произнёс сегодня, была бомбой, которая снова вызвала большой резонанс.

– Кто этот молодой человек? Хвастовству должен быть предел. Он сказал, что подлинная работа Даоцзы написана им самим.

– Директор Го сказал, что картина подлинная. А он сказал, что сам её нарисовал. Неужели он думает, что рисует также как мудрец Даоцзы?

– Самонадеянный, он такой самонадеянный. Я слышала, что он новый бойфренд Момо. Она слишком поторопилась, Момо просто находит себе парней, глядя на их внешность...

Мало того, что другие люди не поверили этому, но и Го Фэн также сказал с удивлённым лицом, – Что? Мистер Цинь, вы сказали, что нарисовали её? Ни за что не поверю! Это не только стиль Даоцзы, но и древняя живопись. Как это может быть нарисовано вами, если вам только двадцать лет?

– Цинь Хаодун, не хвастайся. Если эта картина написана тобой, мне не нужно, чтобы ты что-то компенсировали, я дам тебе вдобавок 20 миллионов юаней.

Причина, по которой Лин Пинчао произнёс такие слова, заключалась в том, что он был в шоке от Цинь Хаодуна. Во-вторых, он хотел, чтобы Цинь Хаодун потерял лицо и был жестоко унижен.

Цинь Хаодун сказал, – Если вы не верите, я докажу вам это прямо сейчас.

Он повернулся к Лин Сяотяню и сказал, – Господин, могу я нарисовать картину на месте?

Лин Пинчао спросил, – Ты шутишь? Мастеру потребуется день или два, чтобы написать такую картину. Можно ли отложить день рождения дедушки?

Цинь Хаодун ответил, – Это не так уж и трудно. Мне нужно всего пять-восемь минут, чтобы нарисовать такую картину.

– Как это? Как это может быть?

Хотя Го Фэн и Цянь Дуодо знали, что Цинь Хаодун был мастером, они удивились, открыв рты. Они не могли поверить в то, что он сказал правду. Даже мастеру каллиграфии и живописи должно хватить двух-трех часов, чтобы нарисовать свою картину.

Лин Сяотянь с интересом взглянул на Цинь Хаодуна, махнул рукой стоящему рядом члену семьи и сказал, – Принесите перо и чернила из моего кабинета.

Он любил живопись и каллиграфию. Он часто рисовал картины в своей повседневной жизни. Поэтому у него дома были все виды инструментов для рисования. Вскоре этот член семьи принёс бумагу, перо, чернила и другие инструменты для рисования и положил их на стол.

На глазах у всех присутствующих к столу подошёл Цинь Хаодун. Во-первых, он взял из подставки для пера кисточку для письма и посмотрел на неё. Цинь Хаодун удовлетворённо кивнул. Затем он достал ручку и зажал её в левой руке. Обе кисти одновременно были покрыты чернилами.

– А что он собирается делать? Он собирается рисовать двумя кистями одновременно?

Лин Пинчао презрительно сказал, – Очевидно, что он не справится. Он не сможет нарисовать картину даже с помощью кисти, не говоря уже о двух. Разве это не позорно?

Цинь Хаодун не ответил ему. Сделав глубокий вдох, он начал сводить руки вместе. Две кисти, казалось, ожили. Они продолжали летать по чертёжной бумаге перед ним, и на чистом листе начали медленно проявляться чернила.

– Это, это и есть умение рисовать слева направо?

Хотя Лин Сяотянь не мог сравниться с мастером живописи и каллиграфии, он также имел значительные достижения и сразу узнал метод Цинь Хаодуна.

Цянь Дуодо не мог удержаться от вопроса, – Сэр, что такое умение рисовать слева направо?

Лин Сяотянь сказал, – Обычные люди рисуют картины кистью. Сначала они очерчивают общую форму, а затем делают детальные чертежи. Это то же самое, что строить дом. Сначала мы делаем каркас, а потом строим его по крупицам. Но есть и недостатки. Хотя фундамент прочный, скорости не хватает. В этом смысле такой метод недостаточно быстрый.

Го Фэн тоже немного разбирался в живописи. Он кивнул и сказал, – Это правда.

Лин Сяотянь продолжал, – Чтобы увеличить скорость работы, некоторые мастера живописи и каллиграфии создали этот способ.

– Как следует из названия, навык рисования слева направо-это способ рисовать обеими руками одновременно, начиная с двух концов бумаги. Без концептуальной основы, без каких-либо украшений вся картина целиком существует в уме художника. Как только кисти придут к середине, и когда они встретятся, картина будет сделана.

– Поэтому, скорость рисования может быть более чем удвоена, но это очень сложно. Прежде всего, вся картина должна быть чётко представлена в сознании художника. Во-вторых, ум должен быть разделён на две части, и никаких проблем не должно возникать. Наконец, цветовой тон должен быть использован очень умело, чтобы не было допущено никаких ошибок.

– Это очень сложный способ рисования. Я слышал об этом раньше, но никогда не видел такого мастера.

В этот момент Лин Сяотянь покачал головой.

Го Фэн сказал, – Я слышал об этом, но когда кто-то использует этот метод рисования, он должен иметь абсолютную уверенность в картине. Это невозможно сделать без многолетнего опыта живописи и каллиграфии.

Лин Пинчао слушал с грустным лицом. Он ничего не знал об этом способе живописи. Он не понимал, что Цинь Хаодун, которого он только что высмеял, использовал такой удивительный способ рисования. Его лицо слегка лихорадило.

Однако он всё ещё не верил, что Цинь Хаодун может нарисовать картину Даоцзы. Если бы кто-то мог подражать ему, то мудрец живописи не звался бы таковым.

После объяснений двух мастеров все люди сосредоточились на Цинь Хаодуне, с нетерпением ожидая последнего момента, когда две стороны соединятся.

Техника Цинь Хаодуна была очень быстрой. Обе его руки двигались по бумаге для рисования, как будто ему не нужно было думать. Через три-четыре минуты картины с обеих сторон были почти закончены. Было видно, что две части начали тянуться друг к другу.

Глаза людей были устремлены на две руки Цинь Хаодуна, особенно пристально смотрел Лин Пинчао. Его взгляд был направлен чётко на бумагу для рисования, он надеялся, что Цинь Хаодун ошибётся.

Но в конце концов он был разочарован. Две кисти Цинь Хаодуна гениально слились. Сцена росписи лотоса красовалась перед всеми. И это было всего через пять минут после того, как он взял в руки кисти.

– Это действительно здорово. За такое короткое время он нарисовал картину.

– Кто этот молодой человек? Он мастер живописи. Неужели он действительно только что нарисовал эту картину?

– Не может быть, это абсолютно невозможно. Какой бы хорошей ни была картина, она всё равно новая. Как она вообще может быть древней?

Среди всех комментариев Го Фэн и Цянь Дуодо взяли картину "сцена лотоса", которая только что была разорвана, и сравнили её с новой.

Через пять минут оба мужчины снова подняли головы.

– Прекрасно, просто прекрасно, – сказал Цянь Дуодо Цинь Хаодуну, – Брат Цинь, ты самый почитаемый человек в моей жизни. Я действительно не знаю, чего ты не можешь сделать. Ты сделал это за такое короткое время, и картина точно такая же, как и оригинал. Между ними нет никакой разницы.

Го Фэн тоже добавил, – Действительно, картина настолько совершенна, что в ней нет никаких изъянов.

Лин Пинчао воскликнул, – Даже если он хорошо рисует, это не древняя картина. Та которую я только что принёс, - подлинная работа Даоцзы. Эти две картины вообще нельзя сравнивать.

Го Фэн вздохнул и сказал, – Да, господин Цинь, хотя ваши навыки живописи вызывают у меня восхищение, это не может доказать, что картина перед нами - ваша работа. В противном случае, годы между двумя листами бумаги составляют, по меньшей мере, тысячу лет. Кроме того, что касается цвета чернил, то только что написанные картины совершенно отличаются от древних картин...

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Не волнуйтесь, нам ещё предстоит пройти одну последнюю процедуру.

В мире культивации он был художником, советником и даже нищим, чтобы развивать свой ум и проживать свою жизнь. Поэтому он был очень искусен в таких трюках.

Более того, его метод изготовления старых картин был более необычным, чем у простых людей. Император Зелёного Леса мог управлять всеми вещами с помощью деревянного атрибута.

Цинь Хаодун взял в руки только что нарисованную картину. Он погладил её сверху донизу правой рукой. Затем он использовал свою зелёную древесную подлинную Ци в своей ладони, чтобы мгновенно изменить цвет бумаги и тон чернил.

Ещё через десять секунд, как по волшебству, он перекрасил картину на столе и сказал Го Фэну, – Директор Го, пожалуйста, посмотрите на неё снова.

Го Фэн стоял в ступоре. Картина с изображением лотоса перед ним была точно такой же, как та, которую только что разорвали. Не было никакой разницы между старой бумагой и цветом чернил. Если бы здесь не было только что разорванной картины с изображением лотоса, он бы подумал, что это сон.

Успокоившись, он достал увеличительное стекло и внимательно осмотрел картину. С течением времени его руки начали медленно дрожать. По его наблюдениям, этой картине было больше тысячи лет. Он не мог найти никаких изъянов и лазеек.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 163. Редкое сокровище**

Глава 163. Редкое сокровище

Когда Го Фэн поднял голову, Лин Пинчао c нетерпением произнёс, – Директор Го, быстро скажите им, что эта картина-подделка.

Го Фэн ответил с горькой улыбкой, – Здесь вам нельзя помочь. Я действительно не вижу разницы между этими двумя картинами. Если бы я только что не видел, как господин Цинь лично рисовал картину, я бы сказал, что это подлинная работа Даоцзы.

Все были взбудоражены. Кто же этот молодой человек? Даже такой знаток антиквариата, как Го Фэн, не мог определить, была ли его картина настоящей или поддельной. У парня были невероятные способности.

В то же время это также доказывало людям, что картина, которую, только что принёс Лин Пинчао, не была подлинной работой Даоцзы.

Цинь Хаодун взял свою новую картину "сцену лотоса" и предложил Лин Сяотяню, – Дедушка, если вам нравится эта картина, пожалуйста, примите её в качестве моего подарка на день рождения.

Лин Сяотянь сказал с улыбкой на лице, – Я приму её. Хотя эта картина написана не Даоцзы, она имеет для меня большое значение. Ты молодой и перспективный парень. У тебя прекрасное будущее.

Действительно, хотя эта картина была нарисована Цинь Хаодуном за пять минут, если бы её взяли на аукцион, она определённо продалась бы больше чем за десять миллионов юаней.

Но старику и в голову бы не пришло продать её. Он был убеждён в великом мастерстве Цинь Хаодуна и хотел оставить картину в качестве сувенира.

Лин Пинчао кусал губы, стоя рядом, – Что, чёрт возьми, происходит?

Два подарка на день рождения были тщательно подготовлены. Статуя Нефритового Будды была разбита Цинь Хаодуном. А теперь и древняя картина стоимостью в 20 миллионов юаней разорвана пополам и превращена в подарок Цинь Хаодуна.

Лин Пинчао сердито сказал ему, – Даже если эта картина-подделка, ты должен сам приготовить подарок дедушке на день рождения, а не забирать мои вещи.

Цинь Хаодун рассмеялся и ответил, – Все были свидетелями. Я точно нарисовал эту картину только что. Как же это стало твоей вещью?

– Ты не можешь так поступать. Ты только что порвал мою картину. Компенсируй мне всё независимо от того, оригинал это или подделка, – Лин Пинчао повернулся к Лин Момо и сказал, – Кузина, сегодня дедушке исполняется 80 лет. Неужели ты не приготовила подарок на день рождения?

Оба подарка, которые он подарил, были выброшены на помойку, и он надеялся, что Лин Момо не сможет принести ничего приличного, чтобы ему стало легче.

Лин Момо вышла и объявила, – Сегодня у дедушки день рождения. Конечно, как внучка, я приготовила подарок.

Затем она посмотрела на Цинь Хаодуна, – Достань подарок для дедушки. Только побыстрее.

В это время все взгляды были устремлены на Цинь Хаодуна. Всем было очень любопытно. Что этот молодой человек, который сломал два дара Лин Пинчао, мог приготовить для деда?

Даже сам Лин Сяотянь смотрел на Цинь Хаодуна горящими глазами. Бойфренд, которого нашла его внучка, действительно слишком сильно потряс его сегодня. Он хотел посмотреть, сможет ли он ещё повергнуть всех в шок.

– Подарок уже готов, – после того как Цинь Хаодун сказал это, он махнул рукой малышке, которая сидела рядом с ним, и добавил, – Тан-Тан, принеси подарок для своего прадеда.

– Я уже иду, папа, – малышка с нетерпением ждала этого момента. Услышав слова Цинь Хаодуна, она радостно бросилась к Лин Сяотяню с большим подносом из красного дерева в руках. Поднос был накрыт большой красной скатертью, и никто не знал, что там.

– Прадедушка, вот твой подарок, – воскликнула малышка, когда побежала, – Это подарок, приготовленный мной, папой и мамой для прадедушки.

Её очаровательным личиком любовались все присутствующие гости. Всем было любопытно, что же скрывается под красной тканью.

Лин Момо тоже было очень интересно, что приготовили Цинь Хаодун и дочка. Она последовала за малышкой к Лин Сяотяню и открыла красную скатерть на подносе. Взглянув на него, Лин Момо лишилась дара речи.

– Прадедушка, Тан-Тан желает тебе долгой жизни!

Затем своими пухленькими ручками малышка подняла поднос и протянула его Лин Сяотяню.

Теперь все видели эту вещь. После некоторого смятения вся аудитория разразилась смехом. Они увидели золотистую жареную курицу на подносе из красного дерева.

– А в чём дело? Я впервые вижу, чтобы кто-то дарил жареную курицу в качестве подарка на день рождения. Что задумал этот молодой человек?

– Этот подарок не только от молодого человека. Разве вы не слышали его только что? Он также и от Лин Момо. Это так позорно для президента - приготовить жареную курицу в качестве подарка...

Слова Лин Пинчао были самыми преувеличенным. Он расхохотался и сказал Лин Момо, –Моя кузина, сегодня 80-летие дедушки. Забавно дарить ему жареную курицу. Можно ли быть ещё скупее?

Он ухватился за возможность перевернуть всё в свою пользу и не хотел отпускать её. Лин Пинчао повернул голову и сказал Цинь Хаодуну, – Мальчик, твоя семья занимается едой? Это первый раз, когда я вижу жареную курицу в качестве подарка, за мои двадцать лет.

Цинь Хаодун холодно посмотрел на него и произнёс три слова, – Ты что слепой?

– Парень, о ком ты говоришь? – Линь Пинчао уверенно воскликнул, – Или я ошибаюсь? Все ведь это видят? Что же это такое, если не жареная курица?

Цинь Хаодун покачал головой и сказал, – Как может дедушка иметь такого слепого внука, как ты, если твоя семья столько лет занимается драгоценностями?

Услышав его слова, всё внимание вновь сосредоточилось на подносе в руках малышки. Значит ли это, что в этой жареной курице ещё что-то есть?

В это время Цянь Дуодо и старик изменились в лице и посмотрели на жареного цыпленка на подносе.

Но Лин Пинчао этого не заметил и продолжал кричать, – Не притворяйся мастером. Неужели ты думаешь, что я никогда раньше не видел жареного цыплёнка?

– Не поднимай шум! – старик Лин недовольно взглянул на Лин Пинчао, затем взволнованно взял в руки жареного цыплёнка и пробормотал, – Превосходно, это действительно превосходно. Это просто удивительно.

– Дедушка...

Лин Пинчао побледнел. Его дед ел все виды деликатесов. Как он мог быть, так одержим жареной курицей?

Цянь Дуодо взволнованно посмотрел на жареного цыплёнка и спросил, – Сэр, вы позволите мне взглянуть на него?

– Ну конечно! – после того как Лин Сяотянь сказал это, он неохотно отпустил подарок из рук Цянь Дуодо.

Цянь Дуодо взял его и долгое время рассматривал, как будто наслаждался редким сокровищем. Многие люди были переполнены любопытством, – Что же случилось с этими двумя людьми? Неужели они никогда не ели жареного цыплёнка?

Наслаждаясь им в течение двух минут, Цянь Дуодо сказал с восхищением , – Я видел много сокровищ за столько лет, но я никогда не видел такого большого жёлтого нефрита высочайшего качества. В нём вообще нет никаких примесей. Кроме того, техника резьбы просто удивительная. Я сразу понял, что это рука величайшего мастера, как только взглянул на этот камень.

– Редкое сокровище, в сочетании с техникой резьбы мастера, это невероятно редкая драгоценность.

Затем он осторожно положил жареную курицу обратно на поднос, перед Лин Сяотянем и сказал, – Господин Лин, вам очень повезло, найти такого хорошего внука.

–Жёлтый нефрит?

Лин Момо сказала, что этот жареный цыпленок был вырезан из куска жёлтого нефрита, – Техника резьбы и сама идея действительно за пределами человеческого воображения. Неудивительно, что все подумали, что это просто жареная курица. Только Цянь Дуодо и дедушка, который всю жизнь имеет дело с нефритом, едва смогли его узнать.

В это время Цинь Хаодун взял Лин Момо за руку, подошёл к Лин Сяотяню и сказал, – Дедушка, жёлтый цвет символизирует богатство и честь. Жёлтый нефрит в нашей промышленности называют золотым жадеитом. Курица подразумевает большое процветание. Этот жёлтый нефритовый цыплёнок - подарок на ваш 80-летний день рождения, подготовленный Момо и мной. Желаем вам крепкого здоровья, а ваши богатства и почести будут жить вечно!

Только тогда гости поняли, что это был не настоящая приготовленная курица, а драгоценный жёлтый нефритовый цыплёнок.

Многие друзья и родственники мистера Лин были связаны с нефритовым бизнесом. Естественно, они знали цену жёлтому нефриту. Это была хорошая идея, неудивительно, что Цянь Дуодо сказал, что это редкое сокровище. Такой подарок был действительно достойным.

– О Боже, сколько же стоит такой большой жёлтый нефрит?

– Я столько лет занимаюсь нефритовым бизнесом, но никогда раньше не видел такого большого жёлтого нефрита. Я думаю, что выйдет около ста миллионов юаней...

– Боже мой, кто этот молодой человек? Он подарил такой дорогой подарок. Это прекрасный подарок для мистера Лин, как раз для его статуса.

Лин Пинчао был совершенно ошеломлён. До этого он просто прыгал и смеялся над Цинь Хаодуном, не понимая, что это он был невежественным. Он не видел, что курица была вырезана из жёлтого нефрита. Как представителю третьего поколения семьи Лин, ему было стыдно.

В это время мистер Лин улыбался. Он сказал Цинь Хаодуну и Лин Момо, – Это лучший подарок, который я получил. Спасибо Вам, молодая пара.

Под сценой поднялся шум. Когда господин Лин сказал это, он благословил брак Цинь Хаодуна и Лин Момо.

Го Фэн долго смотрел на нефритовую курицу, а затем сказал Цянь Дуодо, – Брат, сколько стоит эта драгоценный цыплёное? Это так мило. Я хотел бы заполучить его, если у меня есть шанс.

Цянь Дуодуодуо горько усмехнулся и сказал, – Ты действительно много берёшь на себя, брат. Как мы можем позволить себе такое редкое сокровище? Нам повезло, что мы на него просто взглянули.

– Как так? Разве мы не можем себе это позволить? – Го Фэн выглядел удивлённым.

Как эксперт в области антиквариата, он был очень богат, и имел сотни миллионов активов. Поэтому он без колебаний купил кадило Цинь Хаодуна по цене в 30 миллионов юаней. Но неожиданно, Цянь Дуодо сказал, что он не может позволить себе купить эту нефритовую курицу.

Зрителям тоже стало любопытно. Они размышляли о ценности этого нефритового цыплёнка. Поэтому все вместе посмотрели на Цянь Дуодо, надеясь, что он даст ответ.

Цянь Дуодо снова осторожно взял нефритовую курицу в свою руку, а затем сказал, – Просто материал этого нефритового цыплёнка - абсолютно чистый жёлтый нефрит. Он потрясающий и в нём нет каких-либо дефектов. Стоимость этого камня должна составлять от 200 миллионов до 300 миллионов юаней.

– Теперь с такой хорошей идеей и отличной резьбой эта нефритовая курица стоит не менее 400 миллионов юаней. Ты можешь купить её, брат?

– Ну...

Го Фэн сразу же смутился. Если он продаст все свои активы, то и получит 400 миллионов юаней. Но что касается нынешнего капитала, то у него было меньше 100 миллионов юаней.

Публика снова зашумела. Подарок на день рождения, который стоил 400 миллионов юаней, был потрясающим.

Когда зрители приутихли, они услышали безумный крик Лин Пинчао, – Это нечестно, это нечестно!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 164. Честная конкуренция**

Глава 164. Честная конкуренция

Лин Пинчао был зол. Чтобы угодить Лин Сяотяню и изменить мнение старика о нём, он приготовил эти два подарка. Однако они были немедленно уничтожены Цинь Хаодуном.

Как он и предполагал, даже если его дары остались бы в сохранности, их стоимость была меньше одной десятой цены нефритового цыплёнка Лин Момо.

Теперь он произвёл на Линь Сяотяня худшее впечатление. Поэтому он так громко вопил.

Лин Чжигао поспешно оттащил Лин Пинчао назад и проворчал, – Сегодня восьмидесятилетие твоего дедушки, почему ты так разорался? Не говори ерунды.

Лин Пинчао всё равно громко кричал, – Это несправедливо! Несправедливо!

В комнате воцарилась мёртвая тишина, и лицо Лин Сяотяня стало серьёзным. Он посмотрел на Лин Пинчао и спросил, – Почему ты так говоришь?

Лин Пинчао ответил, – Она президент компании и отвечает за всё. Конечно, она могла купить всё, что хотела: прекрасный нефрит, великолепного резчика. Если бы я был президентом, я бы приготовил тебе гораздо лучший подарок, дедушка.

Лицо Лин Сяотяня смягчилось, когда он услышал эти слова, – Не имеет значения, сколько стоят эти подарки, но твоя любовь ко мне имеет значение. Так что дело тут не в справедливости.

Лин Пинчао не прекращал кричать, – Это так, дедушка!

– Я тоже твой внук и единственный мужчина в третьем поколении. Я всего на год младше кузины, но так же хорошо образован и превосходен, как и она. Почему она смогла стать президентом нашей группы, а я-нет?

– Замолчи!- Линь Сяотянь стукнул кулаком по столу и сердито крикнул, – Тебе больше негде поговорить о нашем семейном бизнесе?

Хотя старик напугал его, Лин Пинчао был полон решимости, высказать своё мнение, – Я только хочу честно посоревноваться с кузиной, дедушка, чтобы посмотреть, кто лучше справится с этой должностью.

Лин Сяотянь уже готов был закричать, как вдруг один старик, которому перевалило за шестьдесят, сказал, – Брат, Пинчао прав. Несколько лет назад он был слишком молод, чтобы возглавить группу, но теперь он вырос и должен получить справедливый шанс.

Сказавший это был двоюродным братом Лин Сяотяня, Лин Сяофэном, ближайшим членом семьи, который имел право голоса в семейных делах.

Другой старик тут же согласился с ним, – Да, действительно. Пинчао выделяется среди своих сверстников. Мы должны дать ему шанс.

Вслед за этими двумя мужчинами многие другие старшие члены семьи встали на защиту Лин Пинчао, и, наконец, один старик лет восьмидесяти поднялся, пошатываясь, и сказал, – Сяотянь, Момо хорошо поработала для группы, но она девочка и рано или поздно станет чьей-то женой. А Пинчао-мужчина. Мы должны дать ему шанс.

Этот старик, последний из старшего поколения семьи, был самым старым, поэтому Лин Сяотянь должен был его выслушать.

В какой-то момент Лин Сяотянь понял, что Лин Пинчао всё это спланировал, иначе не было бы так много людей, стоящих за него.

Лин Сяотянь оказался в затруднительном положении. Как глава семьи, он должен был относиться ко всем справедливо, поэтому, если бы он не слушал тех, кто защищал Лин Пинчао, его сочли бы деспотичным и несправедливым, но если бы он последовал их совету, это подорвало бы его достоинство, и было бы несправедливо для Лин Момо.

Видя, что Лин Сяотянь в затруднительном положении, Лин Момо выступила вперёд и сказала ему, – Дедушка, я бы с удовольствием посоревноваласьс кузеном. Если он окажется способным для этой работы, я уволюсь.

– Ладно, – Лин Сяотянь вздохнул. Со стороны Лин Момо было разумно пойти на компромисс, и это помогло ему разрешить ситуацию.

Затем он повернулся к Лин Пинчао, – Ты рад посоревноваться с Момо?

Лин Пинчао обрадовался этому предложению Лин Сяотяня. То, что он сделал, было не порывом, а планом. Старших уговорили заступиться за него, и некоторые из них даже получили драгоценные подарки.

Видя, что его план сработал, Лин Пинчао подавил свое волнение и ответил, – Поскольку наша семья в основном занимается нефритовым бизнесом, как насчёт того, чтобы мы с кузиной управляли магазином по продаже нефрита без поддержки Лин-Групп? И тот, кто заработает больше денег, докажет, что он лучше подходит для этой работы.

Услышав эти слова, Лин Сяофэн повернулся к старику, – Звучит неплохо, брат. Если они смогут хорошо управлять магазином, они также смогут хорошо управлять и нашей группой.

Затем он посмотрел в сторону Лин Момо и спросил, – Момо, что ты скажешь?

– Я согласна.

Лин Момо ответила без колебаний.

Ей уже надоели козни Лин Пинчао, поэтому она надеялась, что он откажется от своего намерения после конкурса, но если Лин Пинчао в конце концов победит её, она уйдёт из компании.

– Ну что ж, тогда давайте сделаем это, но, чтобы быть честными, мы должны подробно изложить правила, – сказал Лин Сяотянь, немного поразмыслив, – Мы недавно купили магазин в городе и ещё не открыли его. Я позволю вам двоим использовать его для соревнований.

– Каждый из вас отвечает за половину этого дела. Вы могли бы вести там свой собственный нефритовый бизнес, с 8 утра до 5 вечера, кто заработает больше денег за это время - выиграет.

– После того, как вы сегодня вернётесь, вы сможете начать подготовку, конкурс начнется через три дня.

Лин Сяофэн кивнул и сказал, – Звучит справедливо, но нам нужен судья, чтобы всё проконтролировать.

На самом деле Лин Сяофэн хотел сам быть судьей, однако Лин Сяотянь заметил его намерение и понял, что Лин Сяофэн был на стороне Лин Пинчао, поэтому он сказал, – Это легко. Мы устанавливаем только одну кассу для всех товаров в магазине, Чжигао и Чжиюань будут контролировать кассира вместе. Таким образом, все пройдёт хорошо.

Это была действительно хорошая идея, потому что хотя Лин Чжиюань и Лин Чжигао были кровными братьями, они больше любили своих собственных детей. Таким образом, никто не мог подделать счета.

Тем не менее, Лин Чжиюань забеспокоился, – Это здорово, но проблема в том, как мы можем помешать им купить товар за свои собственные деньги. Если это произойдёт, то это будет соревнование за деньги, а не за их таланты в продаже.

Сердце Лин Пинчао ёкнуло, потому что он и планировал использовать свои собственные деньги, чтобы выиграть конкурс, если ему не удастся продать больше товаров, чем Лин Момо. Однако он не ожидал, что Лин Чжиюань обсудит этот вопрос заранее.

Лин Сяотянь ответил, – Легко. Все деньги, которые они заработают в этот день, будут переданы группе, так что я с удовольствием посмотрю, не хотят ли они внести свой вклад.

Чем старше, тем мудрее. Хотя это решение не могло обеспечить абсолютно честную конкуренцию, но это как-то предотвращало обман. Ведь никто не хотел отдавать свои деньги компании просто так.

Говоря об этом, Лин Сяотянь повернулся к Лин Момо и Лин Пинчао, – Что вы скажете?

Лин Пинчао изо всех сил старался заработать себе шанс, поэтому сразу воодушевлённо ответил, – Меня это вполне устраивает.

Лин Момо тоже ответила, – Конечно, дедушка.

После этого небольшого инцидента вечеринка продолжилась.

Лин Момо и Цинь Хаодун вернулись на виллу Лин после того, как мероприятие закончилось.

Когда они вошли в дом, Тан-Тан немедленно оседлала Дамао и отправилась развлекаться. Лин Чжиюань сказал Лин Момо, – Ты могла бы отказаться от их просьбы. Дедушка не стал бы тебя принуждать.

– Я знала, что дедушка не будет меня заствлять, но люди всегда говорили, что я завишу от него. Я хотела доказать, что они ошибаются.

– Кроме того, Лин Пинчао так часто доставал меня в последнее время. Я хочу, чтобы после этого он навсегда отказался от своего плана.

– Но что, если ты проиграешь ему? – спросил Лин Чжиюань.

– Я уйду из группы. Я правда устала быть президентом.

– Пока ты этого хочешь, я буду на твоей стороне, что бы ты ни делала.

Сказав это, Лин Чжиюань поднялся наверх, оставив Цинь Хаодуна и Лин Момо одних в комнате.

Цинь Хаодун взял Лин Момо за руку и спросил, – Момо, что ты думаешь о моём сегодняшнем выступлении?

– Блестяще. Подарок, который ты приготовил для дедушки, просто великолепен. Я это очень ценю, – Лин Момо поцеловала Цинь Хаодуна в щёку и сказала, – А теперь награда.

Затем она стала уводить его и добавила, – Ты очень сильно разочаровал Лин Пинчао. Когда он увидел, что подарки, которые он купил за тридцать миллионов юаней, превратились в руины, он чуть не сошёл с ума.

– Он заслужил это, потому что всегда хотел украсть у тебя всё внимание. Я не позволю никому обидеть тебя, – сказал Цинь Хаодун, – Между прочим, то, что случилось потом, было ловушкой.

– Значит, он сказал, что хочет посоревноваться со мной специально, а не по наитию? – удивлённо спросила Лин Момо.

– Конечно. Иначе так много людей не постояли бы за него. Они были его лоббистами.

Лин Момо не верила своим ушам, – Неужели это так? Если это был план, то зачем он ломал голову, готовя подарки для дедушки? Он мог бы предложить соревнование сразу.

– Ты используешь свои таланты в бизнесе, а он использует их в заговоре против своей семьи. Он пытался всеми способами заменить тебя в группе.

Цинь Хаодун продолжал, – Если я не ошибаюсь, у него было два плана. Первый - порадовать дедушку подарками, чтобы тот захотел сделать его президентом. Ну и второй, самый сложный, это было заставить дедушку перед всей семьёй согласиться на соревнование с тобой.

– И из-за меня его первый план провалился, поэтому он выбрал другой.

Услышав эти слова, Лин Момо замолчала. Как и сказал Цинь Хаодун, она была достаточно умна, чтобы узнать об этом плане, но поскольку Лин Пинчао был её семьей, она не задумывалась, что тот способен на такое.

Цинь Хаодун спросил, – Так ты хочешь выиграть или проиграть ему?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 165. Мужчина за спиной успешной женщины**

Глава 165. Мужчина за спиной успешной женщины

Лин Момо ответила, – Конечно, я хочу победить. Я не из тех, кто легко сдаётся.

– Линь Пинчао уже прекрасно всё спланировал, раз предложил конкурс, поэтому мы должны хорошо подготовиться к нему, ведь хотим победить, – сказал Цинь Хаодун.

– Я выиграла десятки коммерческих конкурсов после того, как возглавила компанию. На этот раз я тоже выиграю, – сказала Лин Момо.

– Ты думаешь, что это слишком просто. Это всё отличается от тех конкурсов, которые у тебя были. Лин Пинчао-коварный человек. Наверное, он подготовил против нас много грязных планов.

– Но дедушка наблюдает за нами.

– Увы! – Цинь Хаодун вздохнул, – Ты теряешь рассудок, когда речь заходит о твоей семье. Как насчёт такой идеи? Ты отвечаешь за планировку, а всё остальное предоставь мне.

Лин Момо ответила, – Хорошо, спасибо.

Цинь Хаодун улыбнулся, – Не за что. Я это и должен делать. Один великий человек однажды сказал, что за каждой успешной женщиной стоит мужчина. Я заставлю любого, кто обидит тебя, ответить по заслугам!

Закончив работу, Цинь Хаодун отправился в дом Су Хайcхуаня. Хотя у него было много высококачественных нефритов, и ему нужен был хороший резчик, чтобы заработать больше денег за один день.

Требовалось мастерство, чтобы сделать искусную работу, и великий резчик мог улучшить качество нефрита и даже удвоить его цену.

Если бы он не был искусно вырезан, то жёлтый нефритовый цыплёнок, который был подарен Лин Сяотяню, стоил бы всего двести миллионов юаней, однако после того, как Су Хайсхуань вырезал его, он был оценён Цянь Дуодо в четыреста миллионов юаней, что показывало, насколько важна резьба для нефрита.

Когда Цинь Хаодун прибыл в дом Су Хайсхуаня, семья тепло приветствовала его.

– Доктор Цинь, вам понравился тот нефритовый цыплёнок, которого я сделал для вас? –спросил Су Хайсхуань.

– Да, очень, – Цинь Хаодун похвалил Су Хайсхуаня за его мастерство и продолжил говорить, – Мастер Су, я пришёл сюда сегодня просить вас об одолжении.

Су Хайсхуань ответил, – Вы спасли нам жизнь, доктор Цинь, я сделаю всё, что вы попросите.

Цинь Хаодун рассказал ему все о конкуренции между Лин Пинчао и Лин Момо и сказал, – В этот раз мы не можем обратиться за помощью к семье Лин, поэтому мне нужно ваше содействие, мастер Су. Нужно превратить нефриты, которые у меня есть в изделия.

– Не проблема. Это очень просто, – Су Хайсхуань одновременно говорил, и обрабатывал нефриты.

Цинь Хаодун не удивился, что Су Хайсхуань согласился ему помочь, – Три дня для вас будет слишком мало? Вам нужны помощники? Нам нужно больше, чем один или два товара.

– Нет, трёх членов моей семьи вполне достаточно, – видя, что Цинь Хаодун был озадачен его словами, Су Хайсхуань добывил, – Мой сын, Су Сяолун, изучил все мои навыки. Он так же хорош, как и я, и более энергичен, чем я.

– На самом деле мой сын выполнил половину работы жёлтой нефритовой курицы. Я работал над ней днём, а он - ночью. Другие не смогут найти между ними никакой разницы, если я им не скажу.

– И моя жена работает со мной уже столько лет; она могла бы выполнять какую-нибудь работу помощника, хотя и не очень хорошо вырезает.

Цинь Хаодун ответил, – Хорошо. Но вам потребовалось три дня, чтобы сделать нефритовую курицу. Я не могу выставить только один товар в магазине, через три дня, как бы хорошо он не был сделан.

Су Хайсхуань покачал головой и ответил, – Это совершенно другая история. Нефритовая курица была самой блестящей вещью, которую я когда-либо делал, лучшей из лучших, поэтому я потратил на неё много времени. Дайте мне несколько часов, и я смогу сделать вам хороший нефритовый продукт.

– А с помощью Сяолуна я могу сделать около дюжины за три дня.

– Качество имеет большее значение, чем количество. Нефриты-это товары высокого класса, дюжины должно хватить, – Подумав об этом, Цинь Хаодун кивнул и сказал, – Большое вам спасибо, мастер Су.

Чтобы повысить их работоспособность, он дал им три улучшающие физическую форму таблетки и велел принять по одной каждому.

После приёма таблетки Су Хайсхуань и его семья стали очень энергичными. Не засыпая, они почти всё свое время тратили на обработку нефритов.

Тем временем Цинь Хаодун был занят рисованием, он изобразил заклинание очищения разума, заклинание изгнания нечистой силы, питающее дух и заклинание для готовых изделий. Хотя эти заклинания относятся к самой низкой магии в мире культивирования, они были полезны для обычных людей.

Если бы работа Су Хайсхуаня удвоила ценность нефритов, то заклинания Цинь Хаодуна увеличили бы их ценность в десять раз.

Лин Чжигао сидел у себя дома с Чжан Сюин и Лин Пинчао.

– Сын мой, не было ли опрометчиво с твоей стороны предложить Лин Момо сегодня соревнование? – спросила Чжан Сюин.

– Опрметчиво? – Лин Пинчао усмехнулся и продолжил, – Совсем нет. Это было частью моего плана. Если бы я не загнал дедушку в угол, он бы никогда не дал мне такой возможности.

– Теперь каждый член семьи слышал его слова. Так тчо, как только я выиграю Лин Момо три дня спустя, дедушке придётся сдержать свои слова. Скоро я буду президентом группы.

– Но ты ещё и обидел этим своего дедушку, – вмешался Лин Чжигао.

Выражение Лин Пинчао изменилось, и он сказал, почти безумно, – Он заставил меня! Он должен был винить только себя.

– Он стар и глуповат. Я единственный мужчина в третьем поколении, и я тоже очень силён. Почему он позволил Лин Момо, этой чёртовой девке, взять на себя руководство бизнесом? Если я упущу этот шанс, то никогда не смогу поймать его снова.

– Сынок, ты прав. Мама на твоей стороне, – сказала Чжан Сюин, продолжив с беспокойством , – Но если ты проиграешь Лин Момо на этот раз, то потеряешь шанс навсегда.

– Мне пришлось это сделать. У меня кончилось терпение, и я должен был рискнуть, –сказал Лин Пинчао, – Тогда я был полностью готов. Я подкупил этих стариков, чтобы они высказались на вечеринке.

– Хотя твой дедушка и согласился на соревнование, сможешь ли ты, в конце концов, победить Лин Момо? Она уже столько лет руководит этой группой.

Лин Пинчао ответил с гордым лицом, – Конечно, смогу. Я так же хорош, как и она. Более того, я долго готовился к этому дню. Она мне не соперница.

Чжан Сюин спросила его, – Что же ты сделал для этого? Скажи маме.

Лин Пинчао ответил, – Для соревнований я сделал три вещи. Во-первых, я купил большую партию нефритовых материалов у Нефритовой банды в Мьянме и обработал их превосходными резчиками. Поскольку мы оба не получим никакой помощи от группы, я выиграю Лин Момо независимо от качества или количества товара.

Чжан Сюин кивнула, – И правда, это большое преимущество. Лин Момо уже слишком поздно всё готовить за три дня до соревнований. Что ещё хуже, Нефритовая банда прекратила поставки для них, я боюсь, что теперь она не сможет получить ни одного кусочка нефрита.

Лин Пинчао выглядел довольным, услышав эти слова. Он продолжал говорить, – Во-вторых, я придумал несколько хороших методов для продажи. К тому времени она уже ничего не сможет продать.

– И последнее, самое важное. На всякий случай я приготовлю большие деньги. Если она заработает больше денег, чем я в тот день, мы сможем использовать наши собственные деньги, чтобы обыграть её.

– Ты что, с ума сошёл, сынок? – Лин Чжигао был потрясён этими словами, – Разве ты не слышал, как твой дедушка говорил, что все деньги, которые ты заработаешь на соревнованиях, будут переданы группе? Мы потеряем все наши деньги из-за этого.

– Папа, мы не можем приготовить омлет, не разбив яиц. Просто отнеситесь к этому как к инвестициям; когда я стану президентом, мы сможем забрать их обратно в один миг.

– Пинчао прав. Когда он станет президентом, все деньги компании будут нашими, – сказала Чжан Сюин Лин Чжигао, – Отдай все свои личные сбережения для сына.

Лин Пинчао также начал уговаривать, – Папа, одолжи мне свои сбережения, пожалуйста. Я верну тебе удвоенную сумму, когда стану президентом.

Лин Чжигао достал банковскую карточку, – Сынок, мои деньги теперь твои. Но у меня всего десять миллионов юаней.

Чжан Сюин рассердилась, услышав эти слова, – Как это? Этого слишком мало! Куда ты потратил свои деньги? Ты отдал их этим шлюхам?

Лин Чжигао смутился, – Так много светских мероприятий обошлось мне очень дорого. Более того, несколько дней назад я потратил десять миллионов юаней на покупку таблетки у Цинь Хаодуна. Это всё, что у меня есть сейчас.

Хотя он получал премию от Лин-Групп ежегодно, он тратил свои деньги, как воду на развлечения, поэтому десять миллионов-это всё, что он смог сэкономить.

Чжан Сюин ругалась, – Ты, старый ублюдок. Ты что, спятил, потратить десять миллионов на таблетку?

– Перестань спорить, мама. Что сделано, то сделано, – Лин Пинчао утешал Чжан Сюин, – Сколько у тебя денег, мама?

– Не... да и не так уж много, – Чжан Сюин, казалось, была смущена. Она достала банковскую карточку и сказала, – На ней около пятнадцати миллионов юаней.

Как жена второго члена семьи Лин, она была экстравагантна, проводя всё свое время в дамских клубах и все свои деньги тратя на мальчиков по вызову. В результате у неё тоже не было крупных сбережений.

Лин Пинчао был раздражён глядя на банковские карты. Он тоже не скопил денег, так что у него было всего около двадцати миллионов юаней. Если сложить все эти деньги вместе, то получалось едва ли пятьдесят миллионов.

Для нормального человека это было очень много, но для Лин Пинчао этого было далеко не достаточно, чтобы победить Лин Момо.

– Но ведь этих денег недостаточно, да? – виноватым тоном спросил Лин Чжигао.

– Ладно, оставь это дело мне. Я придумаю, как это решить.

Лин Пинчао расстроенно махнул рукой и вернулся в свою комнату.

Он покружил по комнате, заложив руки за спину, и, наконец, набрал номер телефона, – Здравствуйте, я всего в одном шаге от успеха. Мне нужны деньги.

Человек, которому он позвонил, был не кто иной, как Фэн Тианда, который исчез на долгий срок. В это время Фэн Тианда обсуждал какой-то вопрос с мужчиной, похожим на домоправителя.

Услышав слова Лин Пинчао, он с интересом спросил, – Сколько тебе нужно?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 166. Просто шахматная фигура**

Глава 166. Просто шахматная фигура

Лин Пинчао рассказал Фэн Тианде всю историю о соревновании между ним и Лин Момо и добавил, – На всякий случай, мне нужны деньги, чтобы окончательно подготовиться, и если я выиграю, я буду президентом Лин-Групп.

Фэн Тианда ответил, – Звучит хорошо, но я приготовил для тебя так много необработанных нефритовых камней. Ты ведь не сбираешься сейчас просить у меня денег?

Лин Пинчао завопил, – Ты поможешь мне стать президентом, а я помогу тебе заполучить Лин Момо. Разве ты не согласен?

– А эти деньги - всего лишь козырь в рукаве, и вряд ли они будут использованы.

Фэн Тианда немного поколебался и сказал, – Тогда я дам тебе деньги. Я так сильно влюблён в Лин Момо. Сколько денег тебе нужно?

– Триста миллионов юаней.

– Тебе действительно нужно так много? Это очень крупная сумма. А что, если, в конце концов, ты потеряешь деньги? Кого же мне тогда просить, чтобы всё вернуть ?

Лин Пинчао закричал, – Я выиграю, если у меня будут деньги. Лин Момо не может заработать триста миллионов за день, так что я буду победителем.

– Я бизнесмен, и я не буду работать с тобой, если ты не уверен в чём-то. Как насчёт того, чтобы ты дал мне долговую расписку и я одолжил тебе деньги? Через неделю, независимо от того, выиграешь ты или проиграешь, ты должен вернуть мне деньги, а если не сделаешь этого, вы должен отдать мне 3% акций вашей компании.

Лин Пинчао возмущался, – 3% акций? Ни за что! 1% наших акций стоит триста миллионов долларов. Как я могу отдать 3% в качестве залога?

Фэн Тианда ответил, – Разве ты не говорил, что победишь? Дело не в том, сколько ты обещаешь; это просто гарантия. Ты же знаешь, это не от меня зависит. Я должен получить разрешение от стариков в моей семье, чтобы одолжить тебе деньги, и залог может помочь нам получить их разрешение.

Лин Чжигао и его семья полностью владели 10% акций группы, так что 3% действительно что-то значили для них. Однако желание возобладало над разумом. Лин Пинчао окончательно согласился после колебаний, – Ну что ж, договорились. Приготовь деньги. Они будут нужны мне через три дня.

– Будь уверен. Дашь мне расписку и через три дня ты всё получишь.

Сказав это, Фэн Тианда с ухмылкой повесил трубку.

Домоправитель, которому Фэн Тианда доверял больше всего, не выходил из комнаты и отчётливо слышал разговор.

Когда Фэн Тианда повесил трубку, мужчина спросил, – Вы собираетесь одолжить Лин Пинчао так много денег, молодой господин?

Фэн Тианда ответил с ухмылкой, – А почему бы и нет? Пока Лин Пинчао готов заложить 3% акций семьи Лин, независимо от того, выиграет он или проиграет, мы будем победителями.

– Но молодой господин, я не понимаю, почему вы согласились взяться за руки вместе с Лин Пинчао? Если это только ради женщины, то, кажется, оно того не стоит.

Фэн Тианда сказал с гордым лицом – Ты слишком близорук. Лин Момо - это всего лишь ширма. Я действительно хочу затащить её в свою постель, но это просто для развлечения. Она ничто по сравнению с интересами нашей семьи.

– Наша репутация резко упала после последнего случая с наркотиками, и наши продажи снижаются с каждым днём. Лин Момо действительно крутая стерва. Она воспользовалась шансом и очень сильно расстроила нас.

– Я хотел помочь Лин Пинчао, потому что он ни на что не годен. Он хорош в трюках, но ничего не знает о ведении бизнеса в большой компании, и не сравнится с Лин Момо.

– Если он станет президентом Лин-Групп, мы сможем снова подняться и даже поглотить Лин-Групп. Это и есть моя цель.

– Впечатляет! Молодой господин, вы такой умный! – сказал домоправитель с льстивым выражением лица, задрав вверх большой палец.

Фэн Тианда продолжил, – Если Лин Пинчао победит на этот раз, он станет президентом Лин-Групп, и, по сути, мы также достигнем своей цели. Если он проиграет Лин Момо, то не сможет выплатить нам долг. К тому времени мы будем владеть 3% акций компании.

– И мы станем её акционерами. После этого будет легче иметь дело с Лин Момо.

Оказалось, что Фэн Тианда не прекратил всю свою деятельность после того случая с наркотиками в прошлый раз. Вместо этого он тайно связался с Лин Пинчао и перекрыл поставки нефрита Лин-Групп в Мьянме. То, что произошло тогда, было не случайностью, это был его план против компании.

От начала и до конца Лин Пинчао был всего лишь шахматной фигурой, но он этого не понимал, одержимо мечтая стать президентом.

На четвертое утро в доме Су Хайсхуаня перед Цинь Хаодуном лежали 20 кусков прекрасного нефрита, после того как все четверо работали день и ночь. Эти нафериты стали браслетами, подвесками, статуями Будды, Гуаньинь, Пиксю и так далее.

Попрощавшись с семьёй, Цинь Хаодун отправился в магазин, который Лин Сяотянь выделил для соревнований.

К этому времени магазин был отремонтирован, и в отличие от других отделов, у магазина было две вывески на крыше. На левой старинной вывеске было написано два слова: "Драгоценности Дацинь".

Очевидно, она была сделана Лин Момо. "Цинь "было фамилией Цинь Хаодуна, и в то же время "Дацинь" звучало очень величественно. По сравнению с этим слова "Ювелирные изделия Пинчао" на другой табличке звучали менее мощно.

Увидев Цинь Хаодуна, Лин Момо подбежала к нему и сказала, – Хаодун, ты пришёл так поздно. Скоро будет восемь, а нам пока нечего продавать.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Не волнуйся. Хороший обед стоит того, чтобы его дождаться. Я все принёс.

Сказав это, он вошёл в магазин с сумкой в руке. Налань Ушуан и Ци Ваньэр, приглашённые туда в качестве продавщиц, ждали его в магазине.

Только Цинь Хаодун мог заставить дочерей семьи Налань и семьи Ци работать продавщицами. Другими словами, Налань Ушуан и Ци Ваньэр сделали бы это только для Цинь Хаодуна.

В тот день обе девушки были одеты в белые чонгамы с фарфоровыми узорами и высокими разрезами, открывающими их длинные и красивые ноги. Кроме того, их врождённая грациозность выделяла их среди всех женщин здесь.

Лин Пинчао также нанял четырёх красивых продавщиц, но они были в тени Ци Ваньэр и Налань Ушуан.

– Вы обе сегодня выглядите великолепно. Ни одна модель не может сравниться с вами, – с улыбкой сказал Цинь Хаодун двум девушкам.

Налань Ушуан ответила, – Это правда. В конце концов, мы не обычные люди. Не забудь заплатить нам.

Ци Ваньэр прошептала на ухо Цинь Хаодуну, – Где ты был последние три дня? Поторопись угостить меня едой, иначе мои критические дни закончатся.

– Эм... – Цинь Хаодун выглядел смущённым. В эти дни он был слишком занят, чтобы думать об этом, – Когда все дела закончатся сегодня вечером, мы устроим для тебя вечеринку.

– Нет! Ты хочешь сказать всем, что у меня раньше не было месячных? Только ты и я, и больше никого на празднике.

– Эм... ну ладно. Давай завтра вместе пообедаем.

Цинь Хаодун мог назначить встречу только на завтра, так как он не мог пойти с Ци Ваньэр наедине, на глазах у такого количества народу.

В это время Лин Момо нетерпеливо спросила, – Где всё,что ты принёс? Доставай скорее.

– А вот и драгоценности, – говоря это, Цинь Хаодун открыл пакет и выложил на прилавок один за другим все нефриты.

– И это всё, что у нас есть? – растерянно переспросила Лин Момо.

Цинь Хаодун ответил, – Да, этого достаточно. Их там добрых двадцать штук.

Лин Момо чуть не задохнулась от гнева. Магазин занимал около ста квадратных метров, и половина этого пространства была отдана ювелирным изделиям Дацинь. Было бы нелепо выставить всего двадцать единиц товара на таком большом пространстве.

По сравнению с прилавками на стороне Лин Пинчао, которые были заполнены десятками сотен товаров, прилавок Цинь Хаодуна казался убогим.

Увидев это, Лин Момо сердито воскликнула, – Цинь Хаодун, ты издеваешься надо мной? Даже если мы продадим каждый из этих двадцати кусков нефрита по 100 тысяч, мы сможем получить только 2 миллиона в общей сложности. Мы проиграем!

Цинь Хаодун ответил, – 2 миллиона? Ни за что! На 2 миллиона можно только посмотреть на них. Самый дешёвый стоит 10 миллионов. По крайней мере!

Услышав эти слова, Налань Ушуан в шоке выплюнула воду, которую только что пила, –Как же так! Минимум 10 миллионов! Почему бы тебе просто не пойти и не ограбить банк?

– Не торопись, девочка, они скоро будут распроданы.

С этими словами Цинь Хаодун открыл коробки, вынул из них нефриты и положил их на прилавок. После этого он начал оценивать каждый нефрит, и только один из них был с ценой в 10 миллионов, в то время как все остальные имели большую цену, чем эта. Среди всех самым дорогим был - нефритовый Гуаньинь , он был оценён в 200 миллионов долларов.

Как специалист в нефритовой промышленности, Лин Момо была потрясена ценой, – Ты уверен, что твоя память тебя не подводит? – спросила она, прикрыв ладонью лоб, – Мы конкурируем в продажах, а не суммой ценника. Как бы дорого мы их ни маркировали, всё будет напрасно, если мы не сможем их продать. И, в конце концов, мы проиграем.

– Как бы ни была велика Лин-Групп, лишь немногие из её продуктов будут оценены более чем в 10 миллионов долларов. Таким образом, никто не стал бы покупать нефрит по такой заоблачной цене, если бы браслет стоил им десятки миллионов.

Однако Цинь Хаодун ответил, – Наши товары стоят своей цены. Они совсем не дорогие. Будь уверена, они будут распроданы ещё до того, как мы закончим работу.

Среди нефритов, привезённых Цинь Хаодуном, даже самые низкокачественные были очень ценными. Плюс превосходное мастерство Су Хайсхуаня и заклинания Цинь Хаодуна, выгравированные на них, добавляли им ценности, так что на самом деле цена за них была ещё занижена.

– Ну что ж, пусть будет по-твоему. Если случится самое худшее, я просто уйду из группы.

В тот момент у Лин Момо не было другого выбора. Без поддержки Лин-Групп она в данный момент не могла найти себе других нефритов.

Вскоре наступило восемь утра. Лин Чжиюань и Лин Пинчао прибыли в магазин; они отвечали за контроль над кассирами.

После того, как всё было готово, магазин открылся для продаж и стал принимать клиентов толпами.

Поскольку Ци Ваньэр и Налань Ушуан выглядели очень красиво и привлекательно, многие люди вошли в магазин, чтобы посмотреть на них. Однако, когда они увидели ценники на нефритах, они мгновенно ушли. В то время как Лин Пинчао уже продал несколько нефритов.

Лин Момо спросила, – Хаодун, ты уверен, что нам не нужно снижать цену?

– Утвердительный ответ. Мы продаём в убыток, так что никакого снижения цены не будет, – он продолжал с улыбкой, – Не волнуйся. Это только начало. Со мной здесь ты не проиграешь, даже если захочешь.

Пока они разговаривали, вошёл человек, который, казалось, весил более 200 фунтов, и посмотрел на Ци Ваньэр и Налань ушуан сверху вниз. Он указал на браслет и сказал им, – Пожалуйста, покажите мне это.

Стоя ближе всех к мужчине, Ци Ваньэр достала браслет из прилавка и протянула ему.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 167. Нечего сравнивать, без обид**

Глава 167. Нечего сравнивать, без обид

Толстяк поднёс браслет к глазам и спросил, – Сколько это стоит?

Как юная мисс семьи Ци, Ци Ваньэр не обладала талантом продавщицы, а только привлекала своей красотой. Она нетерпеливо ответила, – 30 миллионов. Это написано на бирке, сэр.

– 30 миллионов! Вы что, хотите ограбить кого-то? Такая красавица, как вы, мисс, вы не сможет заработать 30 миллионов, работая на улицах даже за сто лет!

Сказав это, толстяк высоко поднял браслет и бросил его на пол. Очевидно, он пришёл сюда, чтобы устроить неприятности.

Безрассудный и жестокий, он намеревался испортить отношения с Лин Момо, потому что получил много денег от Лин Пинчао, который также гарантировал ему, что он скоро выйдет из тюрьмы, если его посадят.

К удивлению мужчины, не было слышно ни звука от разбивающегося нефрита. Он посмотрел вниз, но обнаружил, что нога поймала браслет в воздухе, надёжно и уверенно.

Цинь Хаодун научился всему за 500 лет в мире культивирования, и он знал, что Лин Пинчао будет исполнять всякие трюки в соревновании, поэтому он следил за толстяком после того, как тот вошёл в магазин, и поймал браслет.

Он подкинул ногой камень в воздух и поймал полетевший к нему браслет руками.

В то же время Ци Ваньэр была вне себя от гнева из-за того, что толстяк осмелился говорить с ней, экзальтированной юной мисс, как со шлюхой. Сверкнув своей белой длинной ногой, она нанесла мощный удар в живот мужчины.

– Ай... – мужчина закричал от боли, его отбросило в сторону, и он рухнул на пол у двери в семи или восьми метрах от неё.

Услышав шум, Чжан Теню, дежуривший вместе с десятью охранниками из «Папы охранной компании» по приказу Цинь Хаодуна, подошёл и схватил толстяка за шиворот. Он ударил мужчину по жирному лицу и избил его, прежде чем вышвырнуть вон.

Цинь Хаодун положил браслет обратно на прилавок, взглянул на Лин Пинчао и сказал Чжан Теню, – Тому кто посмеет здесь устроить беспорядок, переломай ноги.

– Да, босс.

Чжан Теню и охранники ответили в один голос. Услышав это, толстяк за дверью с трудом поднялся и быстро убежал.

Хотя его первый заговор провалился, Лин Пинчао выглядел таким же спокойным, как и раньше.

Дела в лавке шли своим чередом, и примерно через десять минут в магазин вошёл джентльмен в очках и костюме, выглядевший преуспевающим человеком.

Сначала он пошёл в ювелирный магазин Пинчао и удивлённо воскликнул, увидев продаваемые там нефриты, – Как они прекрасны! Они выглядят так изысканно и превосходно. Я должен купить их для своей жены.

После слов восхищения мужчина наконец-то купил нефритовый жуи за 400 тысяч юаней.

Однако после этого мужчина не ушёл, а отправился в ювелирный магазин Дацинь.

На этот раз у него было совершенно другое выражение лица. Он посмотрел на нефриты в прилавке, покачал головой и сказал, – Так-так, у Пинчао ювелирные изделия намного лучше, чем ваши. Я не могу поверить, что вы действительно продаёте эти грубые вещи по такой высокой цене. Это жульничество!

На данный момент все присутствующие могли сказать, что этот человек был зазывалой, нанятым Лин Пинчао. Чжан Теню вопросительно посмотрел на Цинь Хаодуна и, кивнул ему, собираясь переломать мужчине ноги.

Цинь Хаодун слегка покачал головой, улыбаясь. Он не мог допустить, чтобы этого человека избили только потому, что он, сказал что-то пренебрежительное в адрес его нефритов. Если он это сделает, никто больше не будет иметь с ним дело.

Он подошёл к мужчине и сказал ему, – Джентльмен, покупаете вы это или нет, вы не можете делать безответственные замечания. Качество наших нефритов великолепное. Вы можете подумать, что это дорого, но оно того стоит.

– Качество? Стоит ли платить такую цену? Вовсе нет! – мужчина средних лет громко рассмеялся и сказал, указывая на нефритовый жуи в своей руке. Узор такой сложный и красивый. Я могу сказать, что это шедевр.

Затем мужчина указал на нефритовый жуи на прилавке в драгоценностях Дацинь и усмехнулся, – Теперь взгляните на ваш, сэр, это просто кусок мусора. Очевидно, вы, ребята, пытаетесь обмануть своих клиентов этим грубым материалом.

Презрительная улыбка появилась на губах Цинь Хаодуна, когда он подумал, – Очевидно, у этого зазывалы плохой вкус, он ничего не знает о нефритах. Великое искусство всегда скрывает себя и выражается естественно, точно так же, как этот нефрит жуи, великое произведение мастера Су Хайсхуаня, и воплощение его сверхспособностей. Оно превосходит то, что у него в руке, более чем на уровень.

Как знаток нефрита, Лин Момо не могла не вмешаться, – Сэр, поберегите себя, пожалуйста, или вы выставите себя дураком. Нефритовый жуи в вашей руке может выглядеть красиво, но это ничто по сравнению с нашим.

– Ты пытаешься усомниться в моём вкусе? Забавно! Я прекрасно разбираюсь в нефритах! Даже те, кто ничего не знает о камнях, могли бы сказать, что тот, что у меня в руке, - это шедевр.

Закончив свои слова, мужчина повернулся к продавщице ювелирных изделий Пинчао и спросил, – Девушка, могу я спросить, кто сделал этот нефрит?

Девушка ответила, – Господин Чжоу Хайлян, сэр. Если вы сомневаетесь в моих словах, я могу пригласить этого мастера встретиться с вами лицом к лицу.

Мужчина среднего возраста кричал в азарте, – Замечательно! Пожалуйста, сделай это, девочка. Пусть этот известный резчик расскажет нам, у кого, оказывается, нет вкуса.

Цинь Хаодун молча наблюдал за тем, как человек действует на стороне, и он знал, что Лин Пинчао всё это устроил. Как он и ожидал, когда продавщица привела в магазин мужчину лет тридцати, четверо или пятеро репортеров тут же ворвались туда со своими камерами, готовые освещать происходящее.

Цинь Хаодун узнал одного из них, это была Ли Юаньюань, с которой он познакомился на заседании правления Лин-Групп.

Когда Чжоу Хайлян вошёл в комнату, Ли Юаньюань сразу же взяла у него интервью, – Мастер Чжоу, а этот нефритовый жуи сделан вами?

– Да, – ответил Чжоу Хайлян, – Мне потребовалось три дня, чтобы сделать его.

– Все изделия из магазина Пинчао сделаны вами, господин Чжоу? – снова спросила Ли Юаньюань.

– Можно и так сказать. Некоторые из них сделаны моим учеником, хотя все они хорошего качества.

Камеры зажужжали, и загорелись вспышки, когда Чжоу Хайлян дал свой уверенный ответ.

– Мастер Чжоу, мне сказали, что у меня нет вкуса, когда я высказал своё мнение, что нефритовый жуи, сделанный вами, был намного лучше, чем тот, что был сделан из драгоценностей Дацинь.

Чжоу Хайлян самодовольно улыбнулся, – Есть старая поговорка: двое из одной профессии редко сходятся. Может быть, их работы действительно превосходят мои.

Каждый мог бы сказать, что это был фальшивый комплимент, истинный смысл которого состоял в том, чтобы унизить нефритовый жуи из драгоценностей Дацинь.

Ли Юаньюань также сказала, – Мастер Чжоу, мы миряне в искусстве нефрита. Не могли бы вы, пожалуйста, сказать нам точные различия между этими двумя нефритами?

Лин Пинчао остался на месте, наблюдая за происходящим с самодовольной улыбкой.

То, что происходило до сих пор, было его заговором, чтобы превзойти магазин Дацинь, и он собирался сделать это достоянием общественности.

Чжоу Хайлян сделал вид, что смущён, сказав, – Нехорошо делать замечания о людях моей профессии.

Зазывала претворялся, что убеждает его, – Пожалуйста, не надо так думать, Мастер Чжоу. Поскольку они осмелились продавать свои нефриты по такой высокой цене, они должны быть открыты для комментариев эксперта.

– Да, – эхом отозвались Ли Юаньюань с зазывалой, – Не могу не согласиться. Мастер Чжоу, миряне, подобные нам, с нетерпением ждут просветления.

– Ладно, раз уж вы спрашиваете.

Сказав это, Чжоу Хайлян направился прямо к прилавку с драгоценностями Дацинь в компании всех присутствующих. Чжан Теню попытался остановить их, но Цинь Хаодун запретил ему это делать. Ему было любопытно узнать, что Мастер Чжоу скажет о работах Су Хайсхуаня.

Чжоу Хайлян шагнул к стойке с гордым лицом, но вскоре его охватил шок, когда он ясно взглянул на нефритового жуи. Он не произнёс ни слова, и на его лице появилось унылое выражение.

Однако зазывала не обратил никакого внимания на выражение лица мастера Чжоу, и торжествующе просил его говорить, – Мастер Чжоу, это тот самый нефритовый жуи, о котором я вам говорил. Хотя я и не эксперт, но по внешнему виду могу сказать, что это слишком грубая работа по сравнению с тем, что вы сделали. Они действительно плохо справились.

Ли Юаньюань также добавила, – Скажите что-нибудь, мастер Чжоу, объясните нам разницу между этими двумя нефритовыми жуи.

Чжоу Хайлян молчал. И тут же послышалось фырканье, а потом чей-то голос произнёс, – Ты чувствуешь себя свободно, когда тебя тут называют хозяином, не так ли, неудачник?

Все повернулись туда только, чтобы посмотреть на человека около 50-и стоящего за Чжоу Хайляном. Этот человек был не кто иной, как Су Хайсхуань.

– Кто ты такой, старина? Как ты смеешь так разговаривать с мастером Чжоу? – недовольно спросил зазывала, – Ты достаточно хороший мастер, чтобы критиковать его?

– Да, – выкрикнула Ли Юаньюань, – Будьте вежливы, когда разговариваете с господином Чжоу. Он известный мастер в нашем городе.

Однако Су Хайсхуань усмехнулся, – Разве он заслуживает моего уважения?

– Следи за своим языком, парень. Конечно, Мастер Чжоу знает...

Зазывала попытался сказать что-то ещё, но промолчал, увидев, что Чжоу Хайлян идёт и почтительно кланяется Су Хайчуаню, – Прошу уважения, господин, – теперь зазывала услышал, что сказал Чжоу Хайлян.

Эти слова вызвали переполох среди зевак, включая покупателей в магазине. Никто не думал, что высокомерный мастер Чжоу был учеником этого старика.

И зазывала, и Ли Юаньюань потеряли дар речи, увидев эту сцену.

– На самом деле, я с нетерпением жду твоего драгоценного комментария по поводу этих двух нефритовых жуи. Так скажи же мне, в чем же разница между ними?

Чжоу Хайлян почтительно ответил, – Я не имею права комментировать ваши работы, мастер.

– Как же ты не смог добиться никакого прогресса после стольких лет обучения! Посмотри на мусор, который ты придумал! – Су Хайчуань указал на нефритовый жуи в руках мастера Чжоу и продолжил холодным тоном, – Возвращайся к тяжёлой работе и не выходи, пока не сделаешь свои работы более простыми и естественными.

– Да, господин.

Чжоу Хайлян поклонился Су Хайсхуаню, как ученик своему учителю, и ушёл, не оглядываясь.

Лин Пинчао был ошеломлён. Он никогда не думал, что человек, которого он нанял за такую плату, был учеником Су Хайсхуаня, в то время как Су Хайсхуань сделал все продаваемые нефриты для Цинь Хаодуна. Теперь его план превзойти Цинь Хаодуна с Су Хайсхуанем провалился.

Нечего сравнивать, без обид. Для него это был просто невероятный позор!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 168. Проклятие девушки-аборигена**

Глава 168. Проклятие девушки-аборигена

Беспорядки закончились с уходом Чжоу Хайляна, и благодаря его рекламному эффекту все стали знать, что продаваемые нефриты Цинь Хаодуна были сделаны великим мастером, и все покупатели в магазине устремились к драгоценностям Дацинь.

Наблюдая за этим, Лин Пинчао гневно кусал зубы, но вскоре почувствовал себя лучше, когда увидел, что никто из покупателей не покупает продаваемые по высокой цене нефриты Цинь Хаодуна.

– Не могли бы вы показать мне этот нефрит жуи, прекрасная мисс?

Мужчина средних лет обратился к Налань Ушуан по-кантонски. Мужчине было около сорока лет, он был одет в дорогой костюм, а на запястье у него висели "Ролексы Уортинг" стоимостью в миллион долларов. Каждый мог с первого взгляда сказать, что он богатый человек.

Однако его горло, казалось, было в плохом состоянии, так как он задыхался и кашлял во время разговора.

Мужчина держал в руке нефритовый жуи и рассматривал его со всех сторон. Затем он сказал с восхищением, – Это действительно шедевр, и материал тоже хорош, но я всё ещё не думаю, что он стоит 30 миллионов. Если вы можете снизить цену до 10 миллионов, я возьму его.

Видя надежду заключить сделку, Налань Ушуан и Лин Момо вопросительно посмотрели на Цинь Хаодуна. По их мнению, это была хорошая сделка.

К их разочарованию, Цинь Хаодун подошёл к этому человеку и сказал, – Простите, сэр, но он стоит не менее 30 миллионов.

Услышав ответ, мужчина средних лет покачал головой, – Это уже слишком. Он выглядит хорошо, но не стоит так много.

Цинь Хаодун сменил тему разговора, спросив мужчину, – Сэр, вы случайно не с юга от реки Янцзы, не так ли?

Мужчина средних лет ответил, – Да, я из Гонконга, я здесь по делам.

– Понятно, – затем Цинь Хаодун продолжил свой разговор, – Вы страдаете от болезни трахеи, сэр?

– Да, я плохо себя чувствую. Я был у многих врачей, и ни один из них не смог спасти меня от кашля. Сейчас мне стало ещё хуже, и я чувствую, что у меня астма.

Этот человек, казалось, не был заинтересован в разговоре с Цинь Хаодуном о своих собственных делах, – На счастье, я хочу взять этот нефритовый жуи, так что я хотел бы заплатить за него самое большее 15 миллионов, или я уйду, ничего не взяв.

Зависть разъедала Лин Пинчао, когда он увидел, что кто-то предложил такую высокую цену, чтобы купить нефрит у Цинь Хаодуна. К этому моменту весь его доход от продаж не достиг и миллиона, одной десятой от прибыли Цинь Хаодуна. Он отчаянно хотел привлечь мужчину средних лет на свою сторону.

Лин Момо пыталась подать знак Цинь Хаодуну несколько раз. Как ей казалось, 15 миллионов - это большая цифра, которая позволит им одержать верх.

– Сэр, как я уже сказал, не менее 30 миллионов.

Цинь Хаодун снова отказал мужчине средних лет.

Лин Пинчао выглядел счастливым, услышав ответ, в то время как ЛинМомо была разочарована, – Хорошо, что он его не продал, а то мне было бы обидно, – подумал он про себя.

Мужчина средних лет расстроенно покачал головой и уже собрался уходить, когда услышал, как Цинь Хаодун сказал, – Сэр, честно говоря, этот нефритовый жуи вам не подходит. Я думаю, что этот нефритовый кулон подойдёт вам.

Сказав это, он достал жёлтый нефритовый кулон, который был сделан из оставшегося материала нефритового цыплёнка.

Однако мужчина средних лет всё ещё качал головой, – Извините, я хочу этот жуи, просто, на удачу. Мне не нравится этот кулон.

– Господин, не нужно так быстро принимать решение, – сказал Цинь Хаодун, – Попробуйте, пожалуйста, и вы поймете, что для вас нет ничего лучше.

Мужчина средних лет растерянно посмотрел на Цинь Хаодуна, но, в конце концов, всё же взял кулон и надел его на шею.

– Этот кулон хорош, но мне он не нужен... – пока он говорил, выражение его лица внезапно изменилось. Чувствуя холод, поднимающийся из груди, он больше не задыхался и не кашлял, когда говорил, он чувствовал прохладу и расслабленность в своих лёгких и трахее.

– А что случилось ? Это из-за этого кулона?

Мужчина средних лет был полон недоверия. Чтобы доказать свою догадку, он снял с шеи кулон. Как только он это сделал, у него снова перехватило дыхание. Он положил кулон обратно и сразу же почувствовал себя расслабленно и комфортно.

В какой-то момент он окончательно убедился, что украшение оказывает магическое воздействие на его болезнь.

Мужчина средних лет с трепетом обратился к Цинь Хаодуну, – Что случилось со мной, младший брат? Этот кулон волшебный?

Теория фэншуй была широко известна в Гонконге, поэтому неудивительно, что этот человек знал о магических инструментах,

– Да, и на нём есть укрепляющее здоровье заклинание. Нося его в течение многих лет, вы поправитесь от болезни лёгких, и кулон защитит вас от всех болезней.

– Отлично, младший брат, никогда бы не подумал, что у тебя есть такие удивительные вещи. Это совсем не дорого. На самом деле это даже дёшево, – затем мужчина средних лет указал на нефритовый жуи и спросил, – Это тоже магический инструмент?

Цинь Хаодун кивнул и ответил, – Да, но это заклинание очищения разума, оно для тех, кто находится в маниакально-депрессивном состоянии или страдает внешними заболеваниями. Вот почему я сказал, что это вам не подходит.

– Я возьму этот кулон. Есть ли здесь что-нибудь полезное для обретения богатства, младший брат? – взволнованно спросил мужчина.

Хотя Гонконг был полон верующих и мастеров фэншуй, было довольно трудно получить волшебный инструмент даже за тысячи золотых монет. Таким образом, человеку средних лет никогда не приходило в голову, что он может найти так много волшебных инструментов одновременно, и если у него будет достаточно денег, он бы купил их все.

Тем не менее, он, наконец, решил купить укрепляющий здоровье кулон и жуи, собирающий богатство, поскольку зарабатывать больше денег - цель каждого.

Цинь Хаодун указал на нефритового пиксю и сказал, – Купите его, если хотите разбогатеть, сэр. Подразумеваемый смысл пиксю - это удача, и на нефрите есть заклинание с тем же эффектом. Но он дороже, он стоит 50 миллионов, и никакой скидки по нему нет.

– Нет, это совсем не дорого, – мужчина средних лет сказал то, что думал, взволнованным тоном, потому что знал, что цена этих волшебных инструментов в Гонконге будет в пять-десять раз выше, чем просил Цинь Хаодун. Однако, услышав его слова, присутствующие все же сочли этого человека сумасшедшим.

Лин Момо, Ци Ваньэр и другие удивлённо смотрели на этого человека, гадая, не сошёл ли он с ума, сказав, что он собирался заплатить слишком дёшево.

– Младший брат, я возьму и то, и другое. Собери для меня этого пиксю, пожалуйста, – лицо мужчины сияло от счастья, и он ни на секунду не хотел снимать кулон с шеи.

Он был очень рад получить эти два волшебных инструмента одновременно, несмотря на то, что его бизнес не очень хорошо шёл на юге реки Янцзы.

– Пожалуйста, проверьте здесь, сэр. 30 миллионов за кулон и 50 миллионов за Пиксю, то есть в общей сложности 80 миллионов, – Цинь Хаодун сказал, указав на кассира.

Под пристальным взглядом всех присутствующих мужчина средних лет подошёл к кассе с банковской картой и расплатился сполна.

Наблюдая, как мужчина вышел из магазина, будучи в восторге от двух нефритов, все были шокированы. Заработать 80 миллионов за несколько секунд - это слишком быстро!

Лин Момо была вне себя от радости, а Лин Пинчао в гневе скрежетал зубами. Он не мог ничего сделать и слал проклятия, – Чёрт бы побрал этот волшебный инструмент! Этот человек должен быть зазывалой, иначе он не купил бы эти две проклятые штуки за 80 миллионов!

Однако, в любом случае, 80 миллионов были намного выше, дохода от ювелирных изделий Пинчао.

С обеих сторон дела шли своим чередом. Бесконечные потоки клиентов покупали нефриты у Лин Пинчао, однако, продавая по гораздо более низкой цене, он едва заработал 10 миллионов с десятками проданных камней.

Напротив, Дацинь заключили ещё одну сделку, заработав 20 миллионов с помощью другого волшебного инструмента и достигнув дохода в 100 миллионов.

– Ублюдок! На самом деле он потратил 100 миллионов на то, чтобы нанять зазывал для продажи своих нефритов. Но вы не могли приготовить больше денег, чем я!

Лин Пинчао потерял свою уверенность в победе. Он пошёл в ванную, чтобы позвонить Фэн Тианде.

– Фэн, мне нужна твоя помощь. Я проигрываю. Пожалуйста, пусть кто-нибудь принесёт мне все эти деньги.

– Что, ты проигрываешь уже сутра? – с улыбкой спросил Фэн Тианда.

– О, как это ни печально, но Лин Момо, должно быть, тоже приготовила немного денег для конкурса. Она заработала 100 миллионов только с тремя нефритами! Конечно, как я ещё могу её победить.

– Не беспокойся. Мой кузен скоро прибудет туда.

– Отлично, спасибо, и, пожалуйста, скажи ему, чтобы он больше походил на обычного клиента, и не раскрывал наши отношения, – сказал Лин Пинчао.

– Это я понимаю, – сказав это, Фэн Тианда повесил трубку и через своего домоправителя вызвал молодого человека.

Молодой парень был его двоюродным братом по имени Чжан Бао, который вернулся из страны М несколько дней назад после нескольких лет учёбы там. Мало кто знал его в городе Цзяннань, поэтому он был лучшим человеком, кто мог исполнить роль зазывалы.

– Брат, зачем ты позвал меня сюда?

Лицо Чжан Бао было бледным, он казался безжизненным.

Фэн Тианда ответил, – Для плана, который я рассказал тебе вчера. На этой банковской карте лежит 300 миллионов юаней. Мне нужно, чтобы ты сейчас же отправился в ювелирный магазин Пинчао и потратили половину денег на покупку лучших нефритов.

– После этого я попрошу кого-нибудь другого потратить оставшиеся деньги. Пожалуйста, пойми, что это очень важно. Не пойми меня неправильно.

Чжан Бао ответил, – Не волнуйся, брат. Никто лучше меня не знает, как тратить деньги. Я отдам деньги Пинчао, и никто не узнает, что я зазывала.

С этими словами он взял банковскую карточку и повернулся, чтобы уйти.

Для Цинь Хаодуна это было лёгкое время, когда он был во главе бизнеса. Заработав 100 миллионов, Лин Момо выиграет конкурс, если Лин Пинчао не сыграет с ним злую шутку.

В этот момент вошёл молодой человек лет двадцати и привлёк внимание Цинь Хаодуна, его глаза сузились. Чёрная Ци, невидимая для обычных людей, покрывала живот молодого человека и была видна Цинь Хаодуну.

Этим парнем был не кто иной, как Чжан Бао. Он вошёл в магазин, держа руки в карманах. Чтобы скрыть то, что он зазывала, он сначала пошёл в ювелирный магазин Дацинь, а не к Пинчао.

В тот момент, когда он увидел Налань Ушуан и Ци Ваньэр, обе они были прекрасно одеты, он был ошеломлён их красотой, потому что за все годы учебы за границей он никогда не видел таких красивых женщин.

Однако он сразу же почувствовал разочарование при мысли о том, что потерял свою сексуальную функцию как мужчина, и как бы ни была красива женщина, всё, что он мог сделать, это смотреть на неё с восхищением.

Причина, по которой он вернулся в Хуася заключалась в том, что девушка-абориген, с которой он провёл одну ночь в стране М, настаивала на том, чтобы выйти за него замуж, но он ей отказал.

Однако с той ночи его сексуальная функция больше никогда не работала, и он не мог возбудиться. Он не получил никакой помощи, даже посетив так многих врачей, и даже самое современное медицинское оборудование не смогло сказать, что не так с его телом. Однажды ему сказали, что всё это было вызвано проклятием аборигенов.

Позже он хотел снова найти ту девушку, но не смог. Беспомощный, он вернулся в Хуася и хотел обратиться за помощью к практикующим китайским врачам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 169. Ненадёжные товарищи по команде**

Глава 169. Ненадёжные товарищи по команде

Прошло уже семь дней после того, как он вернулся в Хуася. Он посетил почти всех практикующих китайских врачей в городе Цзяннань и принял много афродина, но ничего из этого, не сработало.

Подумав об этом, Чжан Бао покачал головой, словно собираясь стряхнуть с себя депрессию. Он заставил себя перевести взгляд с красивой женщины на прилавок с драгоценностями Дацинь.

– А почему тут так мало товаров? – после того, как три нефритовых изделия были проданы, на широком прилавке осталось только 17 экспонатов, от чего всё казалось пустым.

– Какого чёрта? Почему так дорого? – Чжан Бао был поражён, увидев ценник на изделии. Все эти годы он много путешествовал и много чего повидал. Он бы на многих ювелирных выставках, но всё равно был потрясён ценой.

– Эй, красавица, передай мне это ожерелье из драгоценных камней, – сказал Чжан Бао Налань Ушуан.

Прежде чем Налань Ушуан заговорила, Цинь Хаодун похлопал Чжан Бао по плечу. Он держал нефритовый кулон в форме дракона и сказал, – Сэр, пожалуйста, посмотрите этот кулон, он так хорошо вам подходит.

Чжан Бао обернулся и посмотрел на Цинь Хаодуна, затем сосредоточился на нефритовой подвеске. Она была сделана из куска светло-зелёного нефрита, который был хрустальным и прозрачным, как лёд. На ней был изображён летающий дракон, скрестивший свои когти. Она выглядела божественно и шедеврально.

Он взял нефритовую подвеску и сказал, – Хорошая работа, но в наши дни никто больше не носит такие вещи.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Вы должны примерить её, прежде чем принимать окончательное решение. Вы можете почувствовать подвеску на себе, и с тех пор вы, возможно, никогда не захотите с ней расставаться.

– Но это всего лишь кусочек изысканного нефритового кулона, это ведь не наркотики. Почему я буду зависим от него и никогда не смогу с ним расстаться?

Сказал Чжан Бао, вешая на пояс нефритовый кулон в форме дракона. Он сразу же почувствовал исходящее оттуда тепло. Его "маленький солдат", который разочаровывал его в течение многих месяцев, был немедленно возвращён к жизни и готов к бою.

– Господи, что случилось?

Чжан Бао чуть не подпрыгнул от неожиданности. За последние несколько месяцев он почувствовал вкус того, что было главным для мужчины, и теперь, к его удивлению, его утраченная мужественность снова вернулась к нему. Он был так взволнован, что чуть не закричал.

– А что произошло? Это всё из-за этой ерунды?

Как и гонконгский бизнесмен, Чжан Бао снял нефритовый кулон и снова надел его. Проделав это несколько раз, теперь он был уверен, что нефритовый кулон был причиной, по которой его "маленький солдат" мог снова подняться.

Цинь Хаодун с улыбкой наблюдал за Чжан Бао со стороны. К нефритовой подвеске в форме дракона было прикреплено заклинание против проклятия, которое вызвало проблемы у Чжан Бао. Вот почему Цинь Хаодун рекомендовал его.

После того, как он успокоился, Чжан Бао спросил Цинь Хаодуна, – Младший брат, что это со мной произошло?

– Если я прав, то тебя кто-то проклял, и эта нефритовая подвеска изгоняет проклятия, так что она тебе очень подходит.

– Младший брат, нет, господин, я действительно был проклят. Возможно ли, чтобы я был спасён?

Чжан Бао посмотрел на Цинь Хаодуна с большим ожиданием. В последнее время он бродил и посещал множество даосов и мастеров, ни один из которых не имел ни малейшего представления о том, как снять с него проклятие, и теперь он, наконец, увидел надежду. Неудивительно, что он был так взволнован.

Цинь Хаодун сказал, – Это очень просто. Вы можете надеть его на три месяца, и весь злой дух на вас будет изгнан.

– Сколько это стоит, хозяин? Я возьму его себе, – взволнованно спросил Чжан Бао.

– 100 миллионов юаней, никакой скидки.

– Ну... это немного дороговато.

Цинь Хаодун легко сказал, – Это не дорого, если оно того стоит. Вы не сможете вылечить себя другими способами, даже если у вас будет миллиард. Тогда у вас не будет другого выбора, кроме как служить евнухом во дворце. Я выставлю его только на один день, и если кто-то купит его, у вас больше никогда не будет такой возможности.

– Ну... – думая о тех обидах и страданиях, которые он испытывал за это время, Чжан Бао стиснул зубы и сказал, – Хорошо, 100 миллионов-это наша сделка. Я возьму его себе.

Произнеся это, он направился к кассе, чтобы расплатиться, но Цинь Хаодун остановил его и добавил, – И это кольцо подходит вам.

Говоря это, Цинь Хаодун достал из прилавка кольцо с драгоценным камнем и передал его Чжан Бао.

Чжан Бао взял кольцо и надел его, но на этот раз, в отличие от немедленного эффекта нефритового кулона, он не почувствовал разницы.

– Мастер, что хорошего в этом кольце?

Цинь Хаодун ответил, – На самом деле, я врач, который случайно узнал некоторые магические трюки. Я вижу, как вы истощили себя за эти годы, и даже если проклятия на вас можно снять, боюсь, что вы больше не сможете иметь детей.

– Пожалуйста, спасите меня, господин!

Если бы вокруг не было так много людей, Чжан Бао сразу же опустился бы на колени и поклонился Цинь Хаодуну.

Он жил полной жизнью с тех пор, как был подростком, потому что его семья была богатой. Он спал с бесчисленным количеством женщин, которые совершенно измучили его. Доктор сказал ему три года назад во время медосмотра, что у него низкое количество сперматозоидов и он определённо будет бесплоден.

По мере того как он становился старше, его потребности в семье и детях также росли. Он хотел бы, чтобы Цинь Хаодун смог вылечить сразу две болезни.

Он сказал с нетерпением, – Учитель, пожалуйста, вылечите меня, не важно, сколько это стоит.

Цинь Хаодун сказал, – Это кольцо может дать вам постоянный запас Ян и исправит вас в течение одного года, пока вы можете дисциплинировать себя. И вскоре вы сможете стать отцом.

– Отлично, мастер, а сколько оно стоит? Я возьму его!

– Оно продаётся по цене, всего в 50 миллионов.

– Ну что ж, я за него заплачу.

Воскликнул Чжан Бао и поспешно бросился к кассе.

Лин Момо и другие были ошеломлены. Позже им это показалось забавным, потому что сцена выглядела довольно знакомой. Это было похоже на весёлое телевизионное шоу.

Цинь Хаодун создал оборот в 150 миллионов долларов в мгновение ока. Это было за пределами досягаемости даже самого лучшего продавца в мире.

У Лин Чжиюаня и Лин Чжигао широко раскрылись глаза, когда они услышали, что Чжан Бао отдаёт сразу 150 миллионов драгоценностям Дацинь.

Теперь Лин Чжиюань выглядел взволнованным, а глаза Лин Чжигао были полны ревности. Он хотел бы украсть деньги и отдать их своему сыну, но Чжан Бао ясно сказал, что деньги предназначались для драгоценностей Дацинь, так что он ничего не мог с этим поделать.

Лин Пинчао видел это и очень завидовал. Он чувствовал беспокойство и удивлялся, почему парень, которого вызвал Фэн Тианда, до сих пор не появился.

Он мог бы сойти с ума, если бы узнал, что Чжан Бао-это тот самый зазывала. Единственная проблема заключалась в том, что он потратил все деньги на Цинь Хаодуна, и это были те 300 миллионов юаней, которые ему дали.

Чжан Бао оплачивал счета и надел на пояс нефритовый кулон, подаренный ему Цинь Хаодуном. Затем он надел на руку кольцо с драгоценным камнем. До тех пор он не понимал, что он был зазывалой для драгоценностей Пинчао.

Он схватил свою карточку и пошёл к Лин Пинчао, а затем купил несколько случайных вещей на оставшиеся 150 миллионов. Наконец, он в спешке покинул ювелирный магазин.

Все люди в ювелирном магазине были в шоке. Они гадали, зачем Чжан Бао пришёл сюда, и не потому ли, что у него было уж слишком много денег.

Оборот Лин Пинчао увеличился на 150 миллионов, что также сделало его счастливым и смущённым. Он думал, что Чжан Бао был сообщником Лин Момо, но позже парень потратил столько же, сколько он потратил на драгоценности Дацинь, 150 миллионов. Чей это был зазывала?

Лин Момо и другие люди тоже были сбиты с толку. Она видела, как Чжан Бао выбирает бессмысленные товары в ювелирном магазине Пинчао, и была уверена, что он был подставным покупателем, но зачем ему тратить 150 миллионов у неё, если он был от Лин Пинчао?

Никто не мог себе представить, что Цинь Хаодун заработал эти 150 миллионов самостоятельно.

Чжан Бао испугался, как только вышел из магазина, потому что не знал, как объяснить лишние 150 миллионов, которые он потратил.

Позже он решил разобраться с этим вопросом, потому что считал, что его здоровье является главным приоритетом. Он вернётся и расскажет об этом родителям, а потом пусть они соберут деньги и вернут их его двоюродному брату.

Подумав об этом, Чжан Бао вернулся домой вместо того, чтобы идти к Фэн Тианде. Он так боялся брата, что выключил телефон.

После полудня ювелирные изделия Пинчао по-прежнему отставали Дацинь в продажах на 90 миллионов.

На этот раз Лин Пинчао был действительно встревожен, он набрал номер Фэн Тианды и спросил, – Мистер Фэн, где человек, которого ты посылал?

Фэн Тианда удивлённо ответил, – Я уже послал туда своего двоюродного брата. Я попросил его потратить 300 миллионов у тебя, но он ещё не вернулся.

Услышав это, сердце Лин Пинчао чуть не упало, и он с тревогой спросил, – Твой кузен ростом около 1,7 метра, в клетчатой рубашке с короткими рукавами и тёмно-синих джинсах?

– Да, это мой двоюродный брат Чжан Бао, – Фэн Тианда спросил, – Ты видел его?

Лин Пинчао сказал, – Если это был твой кузен, то он действительно пришёл.

– Ну что ж, это прекрасно. Я попросил его потратить 300 миллионов, он это сделал?

Лин Пинчао сказал с бледным лицом, – Он действительно потратил здесь 300 миллионов, но я не понимаю, почему он потратил 150 миллионов у Лин Момо.

Фэн Тианда спросил, – Чжан Бао потратил там деньги? Это невозможно, я просил его купить всё у тебя.

– Прекрати это невозможное дерьмо. Я видел всё собственными глазами. Он действительно потратил 150 миллионов в заведении Цинь Хаодуна и купил две вещи.

– Он что, сумасшедший? – Фэн Тианда был ошеломлён и спросил, – Не волнуйся, я сейчас с ним встречусь.

Сказал он и повесил трубку, а затем набрал номер Чжан Бао.

– Извините, но номер, который вы набрали, был отключен.

Фэн Тианда набирал номер несколько раз, но надоедливый одинаковый тон звучал снова и снова.

– Какого чёрта, он такой ненадёжный!

Он раздражённо выругался.

Фэн Тианда не боялся, что Чжан Бао откажется от своих долгов, потому что его тётя владела активами на сумму более миллиарда долларов, это не могло сравниться с Фэн-Групп. Проблема теперь состояла в том, что он не мог собрать столько денег за такой короткий срок.

В этот момент позвонил Линь Пинчао.

– Как идут дела? Пожалуйста, объясни мне! Это срочно! Мы всё ещё на 100 миллионов юаней отстаем от Лин Момо!

– Я не знаю, куда делся Ван Бао, – сказал Фэн Тианда, – Он даже выключил свой телефон. Я тоже не знаю, что делать.

Лин Пинчао разозлился, услышав это, и закричал, – Как ты можешь так поступать? Дай мне 150 миллионов, не важно как, или я точно потеряю их.

Фэн Тианда раздражённо ответил, – Времени слишком мало. Где я могу найти столько наличных денег? Мне нужно получить разрешение пограничников, даже если я возьму деньги от компании, я не получу их до завтрашнего дня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 170. Истерия**

Глава 170. Истерия

– Фэн Тианда, ты что, дурачишь меня? – Лин Пинчао вышел из себя и кричал с дикими глазами, – Я так точно проиграю соревнование. Я упущу шанс стать президентом и потеряю все деньги, которые вложил. Что мне теперь делать?

– Лин Пинчао, не забывай, с кем ты разговариваешь, – сказал Фэн Тианда, – Я помогал тебе. Почему Нефритовая банда перестала снабжать семью Лин, если бы я не помогал? Как ты смог бы найти столько нефритов без меня?

Лин Пинчао понял, что его тон сейчас выходит за рамки дозволенного. Он успокоился и сказал, – Но я точно проиграю соревнование без денег, и все мои усилия окажутся напрасными.

– Игра - это всего лишь игра. Ничего страшного, если ты проиграешь, и это ещё не конец. Ещё не поздно всё наладить. Ты молодой член семьи Лин, и я не думаю, что тебе будет трудно собрать деньги.

Лицо Лин Пинчао пылало яростью. Если бы он действительно мог так легко зарабатывать деньги, то не стал бы отдавать ему в залог 3% акций семьи Лин.

– Я смогу найти способ, но как насчёт доли, которую я тебе обещал?

Фэн Тианда сказал, – Что я могу сделать? Теперь эта доля принадлежит совету директоров. Ты не сможешь получить её до тех пор, пока не вернёшь 300 миллионов, иначе я ничего не смогу сделать.

Лин Пинчао сказал, – Но ты только дал мне 150 миллионов!

– Перестань спорить, найди способ получить деньги.

Фэн Тианда не дал Лин Пинчао договорить и сразу же повесил трубку.

– Да пошёл ты к чёрту! Фэн Тианда! – закричал Лин Пинчао в трубку. Другие люди в туалете решили, что он псих, надели штаны и бросились вон.

Он знал, что сейчас не время злиться, потому что главное сейчас-найти деньги.

Он подумал обо всём и набрал номер Чжан Сюин, – Мама, достань мне 200 миллионов до четырёх часов, сегодня. Мне всё равно, займёшь ты их или заложишь все наши дома и доли. Иначе мы точно проиграем.

– Сынок, где я могу найти столько денег так быстро? Может просто уступить? Тогда мы меньше потеряем.

– Чушь собачья! – Лин Пинчао почти забыл, что на другом конце провода была его мать. Он орал как обезумевший, – 4 часа дня! Если ты не найдёшь денег, я покончу с собой.

Лин Пинчао был похож на игрока, потерявшего рассудок. Он бился в истерике и хотел бороться с Лин Момо до конца.

– Сынок, даже не думай об этом. Не волнуйся, я сейчас принесу тебе деньги.

Чжан Сюин была в шоке от слов Лин Пинчао. Повесив трубку, она поспешно вышла из дома. Она заняла 100 миллионов У Чжао Чжунчэня, а затем заложила всё их имущество, чтобы получить ещё один миллионный кредит.

После того, как Лин Пинчао согласился, она нашла надёжного родственника в 4 часа дня и заставила его потратить все 200 миллионов юаней в драгоценностях Пинчао.

Лин Пинчао продал огромное количество продукции. Вместе с 150 миллионами Чжан Бао и 200 миллионами Чжан Сюин, его общий оборот достиг 370 миллионов.

С другой стороны, даже несмотря на то, что Цинь Хаодун позже продал товар стоимостью 20 миллионов, его общий оборот составил всего 270 миллионов юаней, что было на 100 миллионов меньше, чем у Лин Пинчао.

Увидев, что он уже лидирует, Лин Пинчао успокоился. Он поднял голову и посмотрел на часы на стене, а затем посмотрел на Цинь Хаодуна. Он был очень доволен, потому что до пяти часов оставалось меньше часа, а они никак не могли найти ещё 100 миллионов.

250-миллионный оборот был совершенно неожиданным для Лин Момо, но они определённо потеряли бы всё, если бы игра продолжалась таким образом.

Видя, что она встревожена, Цинь Хаодун сказал, улыбаясь, – Не беспокойся, наш крупный покупатель уже в пути.

– Какой ещё крупный покупатель? Ты мне что-то соврал? – спросила Лин Момо.

В этот момент люди у дверей пришли в смятение. Около здания остановились десятки роскошных автомобилей. Ещё десять человек вышли из машин и направились в ювелирный магазин, окружённые телохранителями.

– Смотрите, вот идут наши крупные покупатели, – Цинь Хаодун махнул рукой Чжан Теню, – Выходи и пригласи гостей войти.

Чжан Теню ответил ему и вышел. Вскоре в магазин вошли более десяти человек. Их объединяли маски и солнцезащитные очки. Казалось, они боялись, что их узнают.

Впереди шла высокая и стройная женщина. Маска и солнцезащитные очки не смогли скрыть её уникальную энергетику.

Войдя внутрь, она вытянула шею и подошла к Цинь Хаодуну. Затем она сняла маску и солнцезащитные очки, протянув их своему помощнику.

– Боже, кого я вижу? Это - Оуян Шаньшань?

– Оуян Шаньшань! Это же Оуян Шаньшань! Моя богиня, вы можете расписаться здесь для меня?

– Моя Муза! можно мне сфотографироваться с вами?

Многие люди набросились на Оуян Шаньшань, как только увидели её. Чэнь Фугуй и другие защищали её, Чжан Теню не позволял людям накидываться.

Позже все те, кто стоял за Оуян Шаньшань, сняли маски и очки. Суматоха становилась все больше и больше. Всю это были известные люди в Хуася.

К счастью, в данный момент в магазине было не так много гостей, так что ситуация была под контролем.

Оуян Шаньшань подошла поближе и сказала Цинь Хаодуну, – Мистер Цинь, это всё мои друзья, которые заглянули проверить хорошие ли вещи в твоём магазине.

Она представила Цинь Хаодуну всех звёзд, которые стояли за ней. Эти люди вышли вперёд и поприветствовали Цинь Хаодуна с огромным уважением. Все вели себя довольно скромно.

Зеваки у дверей были в шоке. Они недоумевали, кто этот молодой человек и почему так много больших звёзд, уважают его.

Они понятия не имели, что Лю Хуацян уже попросил их уважительно относиться к Цинь Хаодуну. Если бы кто-нибудь разозлил Цинь Хаодуна, его или её немедленно бы выгнали и запретили там появляться навсегда.

Вот почему эти знаменитости перестали вести себя высокомерно и улыбались во все зубы.

Оуян Шаньшань приехала сюда со своими знаменитыми друзьями, получив звонок Цинь Хаодуна. После приветствия она сказала, – Не мог бы ты представить эти сокровища моим друзьям?

– Нефритовые изделия Дацинь изготавливаются из лучших материалов. Они выглядят изысканно, более того, это больше чем украшения. Для каждого из них нужно применение, и каждый может выбрать тот, который подходит именно ему.

Цинь Хаодун сказал человеку, стоящему рядом с Оуян Шаньшань, – Ты в последнее время плохо спишь.

Эту звезду звали Ма Цзюнь, ему было 30 лет. Он был абсолютной звездой первого класса в Хуася и воплощением мечты многих девушек и женщин.

Он пришёл в ювелирный магазин, чтобы польстить Оуян Шаньшани и выполнить приказ своего босса Лю Хуацяна; однако он не воспринимал Цинь Хаодуна всерьёз.

Кроме того, у большинства звезд были проблемы со сном из-за большого давления, так что то, что сказал Цинь Хаодун, не имело для него особого значения.

Он кивнул и сказал, – Да, мистер Цинь, у меня сейчас проблемы со сном.

Цинь Хаодун сделал два шага вперёд и прошептал Ма Цзюню, – Ваши проблемы со сном вызваны не стрессом. Всё потому, что вы каждую ночь видите во сне женщину, которая хочет, чтобы вы заплатили за её смерть, это длится уже десять дней или около того.

Ма Цзюнь был потрясён и сказал дрожащим голосом, – Откуда вы это знаете?

– Говорите тише, если не хотите завтра попасть в заголовки сплетен.

Цинь Хаодун продолжал шептать Ма Цзюню, – Эта женщина была несчастной душой, которая погибла в автомобильной катастрофе. Десять дней назад вы прошли мимо случайного места, и она привязалась к вам. Она не смогла найти убийцу, поэтому преследовала вас, чтобы дать выход своему гневу.

– Мистер Цинь, нет, мастер Цинь, пожалуйста, помогите мне. Я больше так не могу!

Ма Цзюнь видел во сне призрак женщины, которая говорила ему, что он заплатит за её смотреть, из-за чего каждую. Ночь у него были проблемы со сном.

Он никому не рассказывал об этой истории, но Цинь Хаодун так ясно повторил её. Ма Цзюнь был уверен, что столкнулся с настоящим мастером.

– Заберите этот нефритовую Авалокитешвару домой, и вы сможете хорошо выспаться сегодня ночью, – Цинь Хаодун указал на нефритовую Авалокитешвару на прилавке, на которой был поставлен ценник в 200 миллионов юаней.

Статуя стоила 200 миллионов частично из-за того, что была сделана из лучшего ледяного нефрита, а частично потому, что к ней было прикреплено заклинание изгнания дьявола и заклинание мира. Это была лучшая драгоценность, чтобы избежать несчастья и заполучить удачу.

– О'Кей! Я возьму её! Спасибо вам, мастер Цинь, что указали мне путь!

Сказал Ма Цзюнь, попросив своего агента оплатить счёт на кассе. 200 миллионов были невообразимой ценой для обычного человека, но для него это было не так уж и важно. В конце концов, жизнь была для него самой драгоценной вещью.

Лин Пинчао было так завидно, когда он смотрел, как эти знаменитости шли к Цинь Хаодуну. Ему очень хотелось подойти и познакомить их всех со своим отделом.

Увидев, как Цинь Хаодун продал 200-миллионную нефритовую Авалокитешвару за несколько минут, он опьянел от ревности. Он вывел все свои активы и даже заставил Чжан Сюин заложить их дом. Они только что столько продали в течение нескольких минут, а теперь в мгновение ока их снова превзошли.

Теперь, когда Лин Пинчао отстал от Лин Момо на 100 миллионов, как он сможет догнать её?

И это было только начало кошмара, Цинь Хаодун продолжал продавать и пошёл к женщине. Эта женщина была искусной певицей по имени Лю Мэйна.

– Мисс, вы в последнее время чувствовали слабость и одышку? Раньше вы могли легко взять на высокую ноту, но теперь вы едва можете сделать это.

– Да... Да, господин Цинь, вы правы. Какие у вас для меня рекомендации?

Лю Мэйна повторяла это снова и снова.

Цинь Хаодун указал на её проблему, как только увидел, и это полностью убедило её. В последнее время певицу раздражала одышка, и это доставляло ей множество проблем, ведь она была певицей. Лю Мэйна много раз ходила в больницу, но врачи не понимали причин.

– Вы можете взять это, – сказал Цинь Хаодун, вынимая нефритовый браслет и протягивая его певице.

Лю Мэйна взяла браслет и надела его на запястье. Вскоре она очень удивилась, почувствовав себя наполненной силой с головы до ног. Ей хотелось немедленно запеть, и, очевидно, это сделал с ней браслет.

– Мистер Цинь, – взволнованно спросила она, – Сколько стоит этот браслет? Я возьму его.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 171. Человек из Бирмы**

Глава 171. Человек из Бирмы

Цинь Хаодун сказал, – Браслет стоит всего 30 миллионов юаней.

– Это действительно хорошая цена за такую красивую вещь, – сказала певица, попросив своего помощника подойти к кассе и оплатить счёт.

Как только Лю Мэйна купила браслет, другая женщина поспешно шагнула вперёд и сказала, – Господин Цинь, пожалуйста, помогите подобрать сокровище для меня.

– Леди, вы можете примерить это ожерелье...

Цинь Хаодун начал дальше продавать. У больших звёзд, которых привела сюда Оуян Шаньшань, не было ничего, кроме денег. Это был редкий шанс найти идеальные такие вещи, поэтому они покупали не останавливаясь. Менее чем за час 20 нефритовых изделий, привезённых сюда Цинь Хаодуном, были распроданы.

Оуян Шаньшань позвала сюда достаточно гостей. Все товары были куплены, но она не получила ничего для себя. Поэтому она пожаловалась Цинь Хаодуну, – Почему у тебя так мало товаров? Я ничего не купила.

– Мы же друзья. Тебе не нужно платить мне, я уже приготовил для тебя кое-что, – ответил Цинь Хаодун, доставая из кармана кулон с нефритовым Буддой. Он сказал, – Мужчина должен носить Авалокитешвару, а женщина-Будду. Надень его. Это как раз для тебя.

– Спасибо, ты всегда так добр ко мне.

Оуян Шаньшань казалась счастливой и застенчивой. Её прекрасное лицо покрснело.

Закончив покупки, звёзды покинули магазин. Они вместе вышли из ювелирного магазина.

Лин Пинчао радостно улыбался кассиру. К счастью, все они расплачивались карточками, иначе у него начались бы судороги при подсчёте наличных.

Сегодня одни люди были счастливы, другие-нет. Лин Чжигао и его сын были бледны. И каждый мог сказать, что он потерял всё, причём без малейшего шанса вернуть что-то назад.

В это же время вошёл старый мастер Лин Сяотянь с несколькими важными членами семьи Лин. Стрелки часов уже показывали пять.

– Ну, как там дела? Какие результаты?

Лин Сяотянь спросил Лин Чжигао и Лин Чжиюаня у кассы.

Лин Чжигао молчал и был подавлен. Лин Чжиюань сказал, – Пинчао продал драгоценностей на 375.2 млн.

– Это очень много, – Лин Сяотянь удивился и спросил, – А как же Момо?

– Она продала на 760 миллионов.

Сказал Лин Чжиюань с гордым лицом, потому что его дочь была победительницей. Он уже принял Цинь Хаодуна в качестве своего зятя, и теперь его дочерью можно было гордиться.

– Сколько?

Лин Сяотянь был не единственным, кто был поражён. Все люди позади него были потрясены. Лин Пинчао продал товара на 300 миллионов, но Лин Момо удвоила эту сумму. 700 миллионов юаней за день-это было выше самых смелых фантазий каждого присутствующего.

– Всего 760 миллионов, – Лин Чжиюань громко повторил это снова.

– Отлично, это моя внучка!

Лин Сяотянь радостно улыбнулся. Он хорошо знал своего внука и внучку. Он боялся, что Лин Момо потеряет всё из-за пакостей Лин Пинчао, но теперь она выиграла его с таким большим преимуществом.

Он повернулся к старшим членам семьи и сказал, – Момо такая способная, я был прав, избрав её президентом.

– Лин Момо стала победительницей на этот раз, и она будет президентом Лин-Групп, – сказал он, выходя в вестибюль.

Хотя Лин Пинчао предвидел результат, он чувствовал головокружение и чуть не упал на землю, услышав заявление Лин Сяотяня.

Он в спешке покинул ювелирный магазин. Наверное, его стошнило бы кровью, если бы он остался, потому что эта неудача была для него огромным потрясением.

Лин Пинчао ушёл, соревнование закончилось. Лин Момо и другие, вместе покинули ювелирный магазин.

Вернувшись домой, Лин Пинчао начал громить всё в доме. Стаканы и чашки были брошены на землю, как и аквариум в гостиной. Золотые рыбки барахтались на полу.

– Сынок, что происходит? – Чжан Сюин обняла Лин Пинчао и спросила, – Сынок, мы заложили все эти вещи, нам придется заплатить за это, перестань ломать их.

– Цинь Хаодун, Лин Момо, вы ублюдки. Я убью вас всех!

Сказал Лин Пинчао, отталкивая Чжан Сюин. Затем он достал из кармана телефон и позвонил Фэн Тианде.

В это время в Фэн-Групп перед Фэн Тиандой стоял сильный мужчина в чёрном. Мужчине было около 30 лет. Может, он и не был очень высоким, но выглядел довольно крепким. Его звали Лукас, он был самым доверенным лицом Чжоу Тяньху, босса Нефритовой банды в Бирме.

– Мой босс послал меня убить Цинь Хаодуна, – сказал Лукас Фэн Тианде, – Я надеюсь, что вы сможете помочь нам как кузен.

– Отлично, босс должен был сделать это раньше.

Фэн Тианда сердито стискивал зубы каждый раз, когда Цинь Хаодун приходил ему на ум.

– Никто не смог бы разозлить Нефритовую банду и выжить. Мы немного опоздали, потому что в Хуася была строгая политика контроля за оружием, и нашему боссу потребовалось много времени, чтобы всё доставить.

– Я слышал, что Цинь Хаодун был вполне способен сражаться, но он никогда не сможет сравниться с оружием. На этот раз я должен убить его ради моих братьев, Мэн Гана и Мэн Те.

Лукас был тесно связан с братьями Мэн из Нефритовой банды, поэтому он решил приехать в Хуася и убить Цинь Хаодуна.

Фэн Тианда думал о том же самом. Цинь Хаодун уже был для него мёртв, – Мистер Лукас, – взволнованно сказал он, – Вы можете сначала отвести своих товарищей отдохнуть. Я скажу вам, когда у меня будет точная информация. Мы должны убить его одним выстрелом, не оставив ему ни единого шанса спастись.

После этого он позволил дворецкому отвести Лукаса и других людей отдохнуть. Его телефон зазвонил, как только они ушли.

Фэн Тианда взглянул на экран. Это был номер Лин Пинчао, и он нажал кнопку ответа.

Затем он услышал, как Лин Пинчао дико ревёт на другой стороне, – Фэн Тианда, найди кого-нибудь, кто убьёт Цинь Хаодуна и Лин Момо для меня.

Фэн Тианда улыбнулся. Не было никаких сомнений, что Лин Пинчао проиграл соревнование.

– Мистер Лин, – спокойно сказал он, – Убивать людей незаконно. Я этого не сделаю. Как насчёт того, чтобы сделать это самостоятельно?

– Ты думаешь, я этого не хочу? Я делал это трижды, и все они позволили ему сбежать. Я просто хочу, чтобы ты убил этих двоих вместе, и я отдам тебе 3% акций.

Лин Пинчао теперь потерял рассудок, и он мог сказать всё, что угодно. Цинь Хаодун был бы очень удивлён, если бы услышал его. Злой закулисный манипулятор, которого искал Цинь Хаодун, был двоюродным братом Лин Момо.

– Ты в этом уверен? – с удивлением спросил Фэн Тианда.

Доля в 3% составила в общей сложности один миллиард юаней. Теперь, она почти была у него в руках, но это всего лишь закладная, а значит, Лин Пинчао может забрать её обратно, когда захочет.

– Конечно, но только если ты убьёшь этих двух ублюдков для меня. Я откажусь от 3% акций и 150 миллионов.

Глаза Лин Пинчао налились кровью. Теперь он точно собирался убить Цинь Хаодуна и Лин Момо.

– Ну, тогда давай договоримся. Цинь Хаодун должен умереть, но будет очень жаль, если Лин Момо умрёт вместе с ним. Я могу гарантировать тебе, что она больше не появится в городе Цзяннань.

Лин Пинчао ответил, – Всё нормально. Я могу быть главой семьи Лин, если ты заберёшь Лин Момо.

– Жди от меня хороших новостей. Я сделаю это сегодня вечером.

Фэн Тианда расхохотался, когда он повесил трубку. Чжоу Тяньху уже послал Лукаса сюда сегодня, чтобы убить Цинь Хаодуна, и теперь Лин Пинчао, придурок, собирался отдать ему миллиард акций. Это была просто благословенная удача.

На вилле Лин Лин Чжиюань велел шеф-повару Чжану приготовить много сытных блюд. Вся семья собралась и праздновала.

– Мой зять, я знал, что Момо сегодня не сможет победить без тебя. Спасибо за помощь. Ну же, давайте поднимем тост.

Сказал Лин Чжиюань, протянув бокал к Цинь Хаодуну с взволнованным лицом.

Малышка с любопытством спросила, – Что такое зять?

Линь Чжиюань улыбнулся и ответил, – Зять-это твой отец, твой отец-это зять.

– О'Кей! – малышка кивнула, как будто она всё поняла, но потом спросила, – А как же мне тогда его называть? Папа или зять?

Лин Чжиюань поцеловал её. Он улыбнулся и уточнил, – Конечно, ты можешь назвать его папой. А я его называю зятем.

Лин Момо покраснела и спросила, – Папа, что за чушь ты говоришь Тан-Тан?

– Почему чушь? С сегодняшнего дня Хаодун-мой зять, – Лин Чжиюань сказал это, поднимая свой бокал, – Ну же, зять, давай сегодня хорошенько напьёмся.

Старик действительно был человеком слова. Он склонился над столом и отключился после нескольких бокалов. Цинь Хаодун посчитал это забавным, ведь его тесть действительно был большим любителем выпить.

Через некоторое время малышка наелась, и вышла поиграть с Дамао и Эрмао, оставив за столом только Цинь Хаодуна и Лин Момо.

Лицо Лин Момо покраснело и выглядело очень соблазнительно. Она подняла стакан и сказала Цинь Хаодуну, – Благодарю тебя, ты так много сегодня сделал.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Он сказал, что я уже его зять. Мы-семья, и это то, что я должен делать.

– Ах ты, болтун, я же не говорила, что хочу за тебя замуж, – сказала Лин Момо, – Материал проданных сегодня драгоценностей был твоим, и украшения были сделаны тобой. Теперь все доходы принадлежат Лин-Групп, и я чувствую себя обязанной тебе.

– Оборот сегодня был 760 миллионов, это же большой убыток.

Цинь Хаодун ответил, – Всё в порядке. Я же уже зять. Считай это моим свадебным подарком, – сказал он улыбнувшись, – Если ты действительно хочешь поблагодарить меня, как насчёт того, чтобы сделать сегодняшний вечер нашим первым вечером?

– В твоих снах. Я должна уложить дочь, – сказала Лин Момо, стоя с румяными щеками.

Цинь Хаодун взял Лин Момо за руку и прошептал, – Давай сделаем это после того, как она уснёт.

– Посмотрим.

Лин Момо не отказалась, потому что Цинь Хаодун уже был в её сердце.

Цинь Хаодун был вне себя от радости и не мог дождаться, чтобы уложить малышку спать, однако в этот момент зазвонил его телефон.

Звонок был от Яо Сяньсянь. Она наблюдала за Лин Пинчао под руководством Цинь Хао дуна. После того, как она услышала разговор Лин Пинчао и Фэн Тианды по телефону, ей не терпелось сообщить эту информацию боссу.

Цинь Хаодун слушал её голос, и лицо его становилось все холоднее и холоднее. В итоге ярость растекалась по всему его телу.

Лин Момо было любопытно, почему Цинь Хаодун стал таким. После того как он повесил трубку, она спросила, – Что-нибудь случилось?

Цинь Хаодун холодно ответил, – Мы нашли человека, который охотился за тобой раньше.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 172. Много рыбы**

Глава 172. Много рыбы

– Ты его нашёл? – потрясённо переспросила Лин Момо, – Кто хочет меня убить?

– Это Лин Пинчао.

После того, как Цинь Хаодун повторил то, что сказала Яо Сяньсянь Линь Момо, она упала на диван и пробормотала, – Как это могло случиться? Как так получилось! Почему он так относится ко мне? В конце концов, я его кузина!

– Для некоторых людей нет семьи, а есть только интересы, – Цинь Хаудун сказал разъярённо, – Те, кто охотится за моей женщиной, должны умереть.

– Хаодун, что ты собираешься делать? – нервно спросила Лин Момо.

– Забудь об этом. Я позабочусь обо всём.

В Фэн-Групп дворецкий спешил в кабинет Фэн Тианды, – Молодой господин, наши люди только что видели, как Цинь Хаодун и Лин Момо отъехали от виллы Лин и уехали из города.

– А зачем они уезжают из города посреди ночи? – сказал Фэн Тианда.

– Мы этого не знаем, но они выглядели взволнованными. Они не взяли с собой никаких охранников, так что, возможно, собирались прокатиться или просто хотели отпраздновать свою сегодняшнюю победу.

– Праздновать? Решили прокатиться? Похоже, Бог предпочитает помогать тем, кому уже повезло, – Фэн Тианда гордо рассмеялся. Сегодня был такой хороший день, потому что Нефритовая банда уже послала своих убийц, а Лин Пинчао отдал за это свою долю в 3%. Теперь, когда Цинь Хаодун и Лин Момо уезжали из города, ему оставалось только ждать прибыли.

– Если ты хочешь прокатиться, почему бы тебе не сделать это в аду? – лицо Фэн Тианды стало свирепым, и он сказал дворецкому, – Немедленно приведи сюда мистера Лукаса. Скажи ему, что время пришло, и мы должны выдвигаться прямо сейчас.

За пределами города Цзяннань ночь была ясной, светила луна. Всё выглядело очень красиво. По дороге впереди ехал красный кабриолет "Феррари".

Лин Момо сидела в кресле второго пилота, наслаждаясь прохладой ночного ветра. Она сказала Цинь Хаодуну, – Куда мы едем? Уже так поздно.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Пойдём, порыбачим.

Лин Момо смутилась и спросила, – Рыбалка? У нас даже нет рыболовных снастей.

– Древний мудрец Цзян Тайгун однажды использовал прямой крючок для ловли рыбы, а нам даже не нужны никакие крючки, – сказал Цинь Хаодун и улыбнулся, – Большая рыба придёт к нам сама.

Лин Момо, казалось, всё поняла, – Ты имеешь в виду Лин Пинчао?

– Он всего лишь один из них, мы говорим о многих.

После того как Цинь Хаодун сказал это, он смутно увидел в зеркале заднего вида, что к ним быстро приближается несколько чёрных машин.

– А вот и рыба идёт!

Сказал он и повернул руль. Затем спортивный автомобиль съехал с дороги и был отогнан на отдалённую тропинку.

Лукас взял с собой больше десяти своих подельников и выехал из Фэн-Групп, и вскоре они нашли машину Цинь Хаодуна, заведовал всем Фэн Тианда.

Но спортивная машина, похоже, тоже нашла их. Он свернул на узкую тропинку.

– Какой же он глупый! Нам было бы трудно догнать его, если бы он ехал по ровной дороге, но теперь, когда они на узкой дорожке, спортивная машина не сможет так быстро идти. Они обрекают себя на смерть.

Лукас сказал это и махнул водителю, – Догоняй его сейчас же! Это пригород, где мало людей. Это чертовски хорошее место для убийства!

Они вторглись в Хуася, и боялись здешней полиции. У Хуася была очень строгая политика контроля над оружием. Любые действия в городе легко привлекут внимание полиции и принесут огромные неприятности.

Теперь, когда Цинь Хаодун и Лин Момо вместе ушли в лес, это был шанс для них.

Получив команду, все водители резко нажали на газ. В ревущем шуме мотора седаны быстро рванули вперёд.

Через некоторое время они обнаружили, что спортивный автомобиль остановился на склоне холма. Цинь Хаодун и Лин Момо стояли у машины, держась за руки. В ярком лунном свете двое выглядели как идеальная пара из легенд.

Лукас, казалось, почувствовал что-то, но ему было всё равно, потому что у всех его людей в руках были пистолеты; безоружный молодой человек никогда бы не выжил.

Он вывел своих людей из машины и окружил Цинь Хаодуна и Лин Момо. Ради безопасности они держались в десяти метрах от этих двоих.

Лукас указал на Цинь Хаодуна с автоматом в руке и крикнул, – Ты должен умереть сегодня! Отдай женщину нам, мы сможем сохранить ей жизнь.

Цинь Хаодун посмотрел на Лукаса и улыбнулся, – В прошлый раз я сказал Мэн Те, что это Хуася, здесь не место для вас, клоунов. Но он не слушал меня. Так он и закончил свою никчёмную жизнь.

– Те же самые слова подойдут для вас и сейчас. Встаньте на колени вместе и молите нас сохранить вам жизнь, иначе вы умрёте.

– Парень, тебе надоело жить? – Лукас сказал это, махнув своим людям, – Стреляйте в них.

Как только он сказал это, его люди подняли оружие. Шесть или семь теней метнулись вперёд, словно призраки. В мгновение ока все они были повалены на землю.

Эти люди были божественными наёмниками, скрывающимися в темноте. Все бойцы, включая Саблю, достигли восьмого уровня открытой силы, они были опытными телохранителями. Обычные люди были для них не более чем куском пирога. Лукаса и его подельников вырубили ещё до того, как они смогли их отчётливо разгядеть.

Лукас был поражён, ему никогда не приходило в голову, что вокруг Цинь Хаодуна скрывается столько могущественных людей. Он поднял пистолет и указал на парня. Затем он крикнул Сабле и остальным, – Стоять! Или я пристрелю его прямо сейчас!

Он собирался взять заложника, но не успел он что-то крикнуть, как его тело задрожало и в груди появилась серебряная игла. Теперь все части его тела были заморожены, кроме рта. Он потерял контроль над своим телом.

– Что ты со мной сделал, ублюдок?

Лукас запаниковал. Наконец-то он понял, почему Мэн Те и Мэн Ган были уничтожены не издав ни звука. Он никогда раньше не видел таких жутких вещей.

Цинь Хаодун шагнул к Лукасу. Он поднял автомат и бросил его Сабле с другой стороны. Затем он пнул его ногой на землю и спросил, – Скажи мне, кто ты такой? Почему вы здесь в Хуася?

Лукас был очень зол и кричал, – Я здесь, чтобы убить тебя! Никто не смог разозлить Нефритовую банду и выжить!

– Нефритовая Банда? Рано или поздно я вас всех уничтожу, – Цинь Хаодун проигнорировал Лукаса и повернулся к Сабле. Он сказал, – Забери все эти пушки и положит их в наше хранилище на случай, если мы сможем использовать их в будущем.

– Да, босс! – взволнованно ответил Сабля.

Как бойцы, они питали особые чувства к оружию. Этих обычных автоматов было достаточно, чтобы наброситься на всех членов Божественных наёмников.

– Босс, а как мы поступим с этими людьми? – спросил Сабля, прежде чем забрать всё оружие.

– Их руки покрыты кровью, и они будут продолжать проклинать мир, если мы пощадим их. Так что шлите их к чёрту, – Цинь Хаодун сказал это, доставая бутылку, – Это порошок расплавляющий тела. Постарайтесь сделать всё незаметно.

– Да, босс.

Ответил Сабля, хватая бутылку. Они былиодной из трёх лучших групп наёмников в мире, а это означало, что они были знакомы с этим материалом.

Увидев, что Цинь Хаодун приговорил их к смерти, Лукас поспешно взмолился, – Пожалуйста, отпусти нас! Я никогда больше не вернусь в Хуася!

Цинь Хаодун холодно сказал, – Теперь уже поздно сожалеть. Ты должен был предвидеть это, когда убивал других людей

– Парень, Нефритовая банда никогда не пощадит тебя, если ты убьёшь меня...

Прежде чем Лукас закончил кричать, Сабля схватил его за шею и оборвал его жизнь.

Вскоре Меч и другие позаботились обо всех приятелях Лукаса. Эти люди сделали всё самое плохое, и теперь, наконец, заплатили свою цену.

После того, как наёмники разобрались со всеми этими людьми. Сабля открыл маленькую бутылку, в которой был светло-жёлтый порошок. Он высыпал порошок на тело Лукаса. К своему удивлению, он обнаружил, что тело стало быстро таять. Через три минуты Лукас расплавился до чёрной капли порошка. Когда поднялся горный ветер, он исчез, как будто его никогда и не было.

– Это действительно хорошая штука!

Как телохранители, они не могли избежать убийств, и им всегда было неприятно иметь дело с трупами. А теперь всё стало легко с помощью порошка, от которого таяли тела.

Вскоре Сабля расправился ещё с десятью трупами.

Цинь Хаодун сказал Лин Момо, – Ты можешь вернуться с Саблей. Мне ещё есть с чем разобраться.

Лин Момо знала, что он собирается найти Лин Пинчао, и хотела что-то сказать, но сдержалась, немного замешкавшись. Лин Пинчао заслужил то, что сделал, и даже смерть не могла искупить всех его преступлений.

Фэн Тианда расхаживал по своему просторному кабинету с лицом, полным возбуждения.

Он ходил взад-вперёд, представляя себе, как Цинь Хаодуна расстреливают в пух и прах, а Лин Момо насилуют на его большой кровати. Он представлял себе, как 3% акций Лин-Групп добавятся в его карман. Всё это его будоражило.

В этот момент дверь скрипнула, и кто-то открыл её.

– А это ещё кто? Я же сказал, чтобы вы не входили и не беспокоили меня снаружи...

Его грёзы были прерваны, и он был взбешён. Он повернулся, чтобы посмотреть на дверь, но тут его глаза широко распахнулись от шока. Фэн Тианда спросил дрожащим голосом, – Как ты мог оказаться здесь?

Ему никак не приходило в голову, что сюда мог ворваться Цинь Хаодун, парень, который был застрелен в его воображении.

– Мистер Фэн, разве вы не посылали людей искать меня? Почему вы не приветствуете меня, когда я здесь появляюсь?

Сказал Цинь Хаодун, проходя прямо в кабинет и садясь на диван рядом с Фэн Тиандой, интригующе смотря на него.

Фэн Тианда про себя, ругался на Лукаса и удивлялся, почему этот парень словно мусор, позволил Цинь Хаодуну сбежать и прийти к нему, ещё и с таким количеством людей и оружия.

Но что бы там ни было у него на уме, он не говорил этого вслух. Он притворился спокойным и сказал, – Цинь Хаодун, я не знаю, о чём ты говоришь.

Цинь Хаодун проигнорировал его и сказал себе, – Фэн Тианда, ты мог бы жить спокойно, как все богатые люди, но ты решил меня разозлить. Какой же ты тупой!

Фэн Тианда трусливо пригрозил, – Я предупреждаю тебя, ЦиньХаодун. Не переходи черту. Ты в Фэн-Групп. А теперь убирайся отсюда, или я вызову полицию.

Цинь Хаодун устал говорить ему гадости, поэтому он применил заклинание разума и спросил, – Скажите мне, какие отношения между тобой и Нефритовой бандой в Бирме, и как вы с Лин Пинчао объединились друг с другом?

Десять минут спустя Цинь Хаодун уже ясно понимал, и то как он вступил в сговор с Нефритовой бандой, чтобы прекратить снабжение Лин-Групп, и как он договорился с Лин Пинчао, чтобы охотиться за Лин Момо.

Глаза Цинь Хаодуна стали холодными после того, как он услышал всё это, – Раз уж ты ищешь смерти, я могу помочь тебе в этом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 173. Горящая девочка**

Глава 173. Горящая девочка

Была уже глубокая ночь, и шумный Цзяньнань медленно затихал. Казалось, всё вокруг погрузилось в сон.

В это время в интернете был большой переполох. Фэн Тианда, президент Фэн-Групп сделал прямую трансляцию на аудиоплатформе в интернете, чтобы признаться всему миру.

Он не только перечислил все свои плохие привычки - есть, пить, играть в азартные игры и развлекаться с женщинами, но и ясно показал все свои дела, такие как контрабанда необработанных нефритов и уклонение от уплаты налогов Фэн-Групп и Нефритовой бандой. Кроме того, он афишировал бухгалтерские отчёты на весь интернет.

– Это животное совсем рехнулось?

Отец Фэн Тианды был в постели с красивой женщиной. Услышав эту новость, он пинком вышвырнул её из постели. Затем он быстро оделся и поспешил в Фэн-Групп.

Это видео разлетелось как бомба. Не только он, но и все важные члены совета директоров Фэн-Групп проснулись от неожиданности. Они знали, что самоотречение Фэн Тианды было равносильно толчку компании прямо в пропасть глубиной в десятки тысяч футов, без шансов на восстановление.

Некоторые люди из семьи Фэн просто сбежали, а другие отправились на поиски Фэн Тианды. Но даже если эти люди копали бы глубоко, они не смогли бы найти его следов.

Правоохранительные органы города Цзяннань незамедлительно приняли меры. Отдел общественной безопасности и налогообложения сразу же проверил Фэн-Групп и стал искать доказательства. Всего за несколько часов семья Фэн, которая уже много лет процветала в городе, рухнула.

Конечно, всё это сделал Цинь Хаодун. Перед тем, как убить Фэн Тианду, он ничего не забыл, и помог Лин Момо уничтожить важного конкурента.

Фэн Тианда был очень почитаемым человеком в течение многих лет, а теперь превратился в летящий пепел и был смыт в грязные колодцы вдоль канализации.

С красными глазами Лин Пинчао сидел на диване в гостиной дома Лин Чжигао. Он с нетерпением ждал ответа Фэн Тианды.

Глядя на сына, Чжан Сюин посоветовала, – Сынок, давай забудем об этом. Хотя дом заложен, у нас всё ещё есть 10% акций Лин-Групп. Мы не будем беспокоиться о еде и питье всю нашу жизнь.

Лин Чжигао тоже сказал, – Да, сынок. Момо - твоя двоюродная сестра. Даже если ты проиграешь, это не будет большой проблемой...

– Вот дерьмо! – Лин Пинчао поднялся с дивана, схватил чашку и яростно швырнул её на пол, дико рыча, – Лин Момо-стерва. У меня нет никакой кузины. Я хочу, чтобы она умерла!

Чжан Сюин сказала, – Но ты боролся с ней много раз. Твои попытки были не только неэффективны, но и лишили нас имущества. С помощью Цинь Хаодуна мы не сможем победить её.

– Нет! Я что-нибудь придумаю. Я что не могу одолеть женщину и молодого парня? Они скоро умрут!

Затем Лин Пинчао громко рассмеялся. После, он достал свой сотовый телефон и начал набирать номер Фэн Тианды. Однако на его звонок никто не ответил.

– В чём дело? Ты что, умер? Почему бы не ответить на звонок?

Лин Пинчао уже был в полубезумном состоянии, ругая Фэн Тианду и отчаянно нажимая на кнопки своего мобильного телефона.

– Не звони ему больше. Он мёртв.

Сказал холодный голос и фигура Цинь Хаодуна внезапно появилась в вестибюле виллы семьи Лин.

– Ты... Почему ты здесь?

Когда Лин Чжигао увидел Цинь Хаодуна, он почувствовал необъяснимую панику.

– Ты помог этой женщине выиграть моего сына! – пронзительно закричала Чжан Сюин, – Ты помог ей победить моего сына! Чего ещё ты хочешь?

– Ничего, я просто хочу поговорить с вашим сыном.

Цинь Хаодун постучал по груди Лин Чжигао и Чжан Сюин, и оба они внезапно потеряли сознание.

Как только Цинь Хаодун вошёл в ворота, безумие Лин Пинчао мгновенно рассеялось, и в его глазах появился страх.

Чем жаднее был человек, тем больше он боялся смерти и тем больше боялся потерять свою жизнь. Лин Пинчао был самым типичным представителем такого рода людей. Он просто хотел разорвать Цинь Хаодуна и съесть его. Но теперь он увидел своего врага, и ему было страшно.

– А что ты собираешься делать? Что ты сделал с моими родителями?

Падение Лин Чжигао и Чжан Сюин вызвало у Лин Пинчао ещё большую панику. В глубине души он считал, что лучше встретиться втроём, чем в одиночку с Цинь Хаодуном.

– Они не мертвы. Я просто не люблю шум. Я хочу поболтать с тобой, – Цинь Хаодун говорил спокойно, но не мог скрыть свой убийственный взгляд. Он обратился к Лин Пинчао, – Ты послал водителя, который вызвал аварию, где Момо была ранена в первый раз?

Лин Пинчао изменился в лице, а затем возразил, – Это не я. Не говори глупостей без доказательств.

Цинь Хаодун не нуждался в признании Лин Пинчао, потому что видел ответ по выражению его лица, – Во второй раз ты послал убийц в том дорожно-транспортном происшествии. В третий раз ты нанял этого солдата-короля из Юго-Восточной Азии.

Лин Пинчао сказал, – Цинь Хаодун, не пытайся обмануть меня. У тебя, наверное, записывающая ручка или видеокамера. Ты хочешь получить доказательства и отправить меня в Бюро общественной безопасности. Не думай об этом. Я не позволю себя обдурить.

Цинь Хаодун не обратил на него внимания и спросил, – Почему бы просто, честно не быть богатым во втором поколении? Ты хочешь быть президентом, но ты не способен на это. Если бы ты использовал обычные средства конкуренции, это было бы нормально. Но как ты можешь делать это таким оскорбительным образом и вредить своей кузине?

– Хотя у тебя достаточно идей и ты жесток, к сожалению, ты встретил меня. Может быть, ты и убил бы Момо, не будь меня здесь, но пока я тут, ты не сможешь даже прикоснуться к ней.

Думая о своих неудачах, Лин Пинчао источал злость, и он сказал, – Ну и что? Хотя я проиграл сейчас, это не значит, что я не смогу добиться успеха в будущем.

– В будущем? – сказал Цинь Хаодун презрительно, – Ты сделал так много мерзких вещей, ты думаешь, что у тебя есть будущее? Ты должен умереть сегодня.

На лице Лин Пинчао промелькнула тень паники, но он всё же притворился спокойным и сказал, – Хотя ты много тут наговорил, у тебя нет доказательств. Полиция не может арестовать меня без них, а ты ничего не можешь мне сделать.

– Ты идиот. У тебя действительно не очень хорошая память. Я говорю тебе, что я не полицейский и мне не нужны доказательства. Хоть и все твои безнравственные поступки были стёрты начисто, это бесполезно. Пока я хочу, чтобы ты умер, никто не сможет тебя спасти!

Почувствовав убийственный взгляд Цинь Хаодуна, Лин Пинчао окончательно запаниковал. Он отошёл, он сказал, – Цинь Хаодун, я предупреждаю тебя, что убийство запрещено законом.

– Запрещено законом? Ты можешь пойти к чёрту и подать на меня в суд.

Затем Цинь Хаодун хлопнул ладонью по груди Лин Пинчао, и зелёная древесная Ци легко сломала его артерию.

Когда Цинь Хаодун вернулся на виллу Лин, было уже два часа ночи. Он осторожно приоткрыл дверь спальни и увидел, что малышка крепко спит. Лин Момо сидела возле кровати, даже не переодевшись.

– Момо. Почему ты ещё не спишь? – Цинь Хаодун сел рядом с Лин Момо и взял её за плечо.

– Как я могу спать, если ты не вернулся? – ответила Лин Момо, – Как Лин Пинчао?

– Ты беспокоишься о нём или обо мне? – спросил Цинь Хаодун.

– Конечно, я беспокоюсь о тебе. Лин Пинчао вредил мне и моей дочери. Меня не волнует, умер он или нет.

– Не нужно беспокоиться обо мне. Вот видишь, у меня всё хорошо, – Цинь Хаодун изменился в лице и сказал холодным голосом, – Ты и малышка-моя главная забота. Любой, кто посмеет причинить вам вред, должен умереть, кто бы он ни был.

– Ты действительно убил его? Это нормально? – нервно спросила Лин Момо. Хотя в последнее время она многое повидала, в конце концов, она была обычным человеком.

– Не беспокойся. Поверь мне, ничего не случится, – Цинь Хаодун сказал это, крепко сжав Лин Момо в своих объятиях, – Я не позволю себе ошибиться, и буду хорошо охранять тебя и Тан-Тан и защищать вас всю жизнь.

– Хаодун. Спасибо, что так много для меня сделал, – ласково сказала Лин Момо.

– Как ты можешь меня отблагодарить? Отдаться мне? – Цинь Хаодун рассмеялся.

Лин Момо подняла голову и обняла Цинь Хаодуна, а затем медленно поцеловала его. Очевидно, она отвечала на этот вопрос своими действиями.

Цинь Хаодун, естественно, не отступил. Он крепко обнял Лин Момо и начал ласкать её. Они были как дрова для костра. Огонь между ними вспыхнул от одной искры.

Вдруг Цинь Хаодун принюхался и спросил, – Что это за запах?

Лин Момо тоже немного очнулась и сказала, – Я тоже чувствую этот запах. Это как будто что-то горит.

Она повернула голову и увидела дым и пламя, исходящие из комнаты Тан-Тан. Она закричала, – Комната Тан-Тан в огне.

Малышка спала, как же её комната могла загореться?

Но Цинь Хаодун ничего не мог понять. Он быстро отошёл от Лин Момо и схватил малышку.

Только тогда он понял, что источником огня была Тан-Тан. Горела не только одежда на её теле, но и рот, и нос. Самым странным было то, что она всё ещё спала и, казалось, спала крепко.

– Проклятье. Что происходит? Моя дочь горит?

Как только он подумал об этом, его одежда начала гореть.

– Позовите людей, чтобы они потушили пожар.

Цинь Хаодун сказал это Лин Момо, а затем помчался в ванную с малышкой на руках. Теперь нужна была вода, чтобы потушить огонь.

Бросившись в ванную, Цинь Хаодун включил душ, а затем встал с дочерью. Под сильным напором языки пламени, наконец, погасли, и малышка проснулась.

– Папа, что ты делаешь? Почему ты принимаешь ванну вместе со мной? – смущённо спросила девочка.

Цинь Хаодун опустил душ, – Если бы я не отреагировал, ты бы сожгла наш дом.

Именно тогда Сабля и ещё несколько человек помогли Лин Момо потушить огонь в спальне и бросились в ванную.

Цинь Хаодун сказал им, – Всё в порядке. Можете вернуться.

– Хаодун, что, чёрт возьми, происходит? Почему она вдруг загорелась? – обеспокоенно спросила Лин Момо.

– Похоже, что у Тан-Тан есть некоторые проблемы, – сказала Цинь Хаодун, одной рукой держа Тан-Тан, а другой проверяя её пульс.

Цинь Хаодуну потребовалось пять минут, чтобы проверить его, прежде чем он убрал свою правую руку.

– Папа, что ты делаешь с запястьем Тан-Тан?

Девочка не понимала, что только что произошло, и спрашивала с любопытством.

– Хаодун, ты видишь какие-то проблемы?

Услышав о проблемах со здоровьем своей дочери, Лин Момо сильно забеспокоилась.

Цинь Хаодун был потрясён и пробормотал, – О мой Бог, наша дочь-гений Суцзаку!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 174. Пробуждение гениальности**

Глава 174. Пробуждение гениальности

Неудивительно, что Цинь Хаодун был потрясён. Гений Суцзаку занимал пятое место среди десяти лучших гениев в мире культивирования, это даже выше, чем гениальность Кулинь Ма Вэньчжо.

Этот дар редкостью даже в мире культивирования. Несколько дней назад он впервые увидел гения Кулинь, а теперь его дочь стала гением Суцзаку.

Лин Момо этого не понимала. Она спросила испуганно, – Что ты говоришь? Что такое гений Суцзаку?

Малышка тоже спросила, – Да, папа. А что такое Суцзаку? Он такой красивый как павлин? Тан-Тан любит павлинов с красивыми большими хвостами.

Во время разговора её рот, казалось, снова собирался выдохнуть огонь. Цинь Хаодун быстро развернул малышку, чтобы не дать ей сжечь Лин Момо.

– Ты не занимаешься боевыми искусствами, поэтому естественно ты не понимаешь этого. Гениальность Суцзаку-это очень редкий дар.

Цинь Хаодун испугался, что Лин Момо разволновалась и утешил её, сказав, – Не переживай. Это хороший дар и он не повредит Тан-Тан.

Услышав это, Лин Момо почувствовала облегчение, – Но ведь иногда Тан-Тан будет гореть. А что, если случится пожар? И Тан-Тан завтра идёт в школу. Одноклассники будут считать её чудовищем.

– Не беспокойся. У меня есть решение. Дело в том, что гениальность Суцзаку только открылась, и через несколько дней всё будет в порядке.

Затем Цинь Хаодун посадил малышку, а потом ударил по 36 жизненно важным акупунктурным точкам на её теле. С помощью этого уникального способа Цинь Хаодун запечатал её огонь.

После этого малышка, наконец, пришла в норму, и Лин Момо вздохнула с облегчением.

Цинь Хаодун снова начал щупать пульс Тан-Тан, убеждаясь, что этот малышка-гений Суцзаку. Время пробуждения гениальности тоже было другим. Ма Вэньчжо родился с даром, но поскольку гениальность Кулинь не была такой особенной, как гениальность Суцзаку, дар не открывался сразу.

Но гениальность малышки проснулась относительно поздно. Так произошло из-за двойной стимуляции таблеток Цинь Хаодуна и Сутры Сюаньтянь.

Теперь, когда гениальность Суцзаку пробудилась, малышка больше не была пригодна для практики Сутры Сюаньтянь. Цинь Хаодун выбрал из своих навыков набор Яньди-сутры и практиковал его вместе с Тан-Тан. Это был набор огненных сутр, которые могли бы помочь контролировать огонь в теле. Теперь им больше не нужно было беспокоиться о её огненном дыхании.

После того как сутра Яньди сформировала основной поток энергии в теле Тан-Тан, Цинь Хаодун снова уложил её спать. На всякий случай Цинь Хаодун не ушёл, а лёг рядом с ребёнком.

В конце концов, огонь Суцзаку был слишком сильным, и теперь он находился на начальном уровне развития. В любой момент мог начаться неожиданный пожар.

На следующий день во всём Цзяннане ото всюду доносились две большие новости. Сначала Фэн Тианда, молодой член семьи Фэн, публично признал свою вину, а затем таинственно исчез. После этого Фэн-Групп была ликвидирована Судебным департаментом по подозрению в контрабанде и уклонении от уплаты налогов. Фэн-Групп, которая когда-то занимала половину ювелирной промышленности в Цзяннане, так быстро развалилась.

Самым странным было исчезновение Фэн Тианды. Согласно данным наблюдения, присланным полицией, было подтверждено, что он больше никогда не выходил из своей комнаты, но как мог живой человек так просто исчезнуть?

Поскольку Фэн-Групп потерпела крушение, Лин-Групп, второй ювелирный гигант, не была спокойна.

Лин Пинчао, третье поколение семьи Лин, вчера не смог победить Лин Момо. После возвращения домой его настроение серьёзно вышло из-под контроля. Он перенёс инфаркт миокарда и скоропостижно скончался. Его отец Лин Чжигао и мать Чжан Сюин были отправлены в психиатрическую больницу из-за чрезмерного стресса.

В очень тихом здании в пригороде столицы старик с белоснежными волосами и красавица лет двадцати смотрели на экран компьютера, на котором крутилась видеозапись исповеди Фэн Тианды.

Через некоторое время старик спросил, – Что ты думаешь, девочка?

Хотя выражение лица девушки было очень серьёзным, она поражала своей непревзойдённой красотой. Девушка подмигнула красивыми большими глазами и сказала, – Хотя этот человек выглядит нормальным, я уверена, что он находится под чьим-то контролем, но уровень этих людей очень высокий. Обычные люди вообще не могут этого знать. Я подозреваю, что это практик, который применил на нём свои навыки.

– Думаю, да, – сказал старик, они находились в уезде Уфэн, города Цзяннань, – Были две видеозаписи с признанием. Один из них был Фу Хайкунь, директор окружного бюро общественной безопасности, а другой-Бай Вэньцзе, его шурин. Ситуация очень похожа на ситуацию Фэн Тианды, и я подозреваю, что это сделал один и тот же человек.

– Дедушка, я тоже видела эти два видео. Хотя они и признались, но поскольку они контролируются другими людьми, содержание полностью было правдой. Это показывает, что исполнитель не плохой человек, поэтому я не думаю, что нам нужно вмешаться в это дело.

– В любом случае, – ответил старик, – Применять магические способности к обычным людям против наших правил. Но я ничего не хочу делать с этим человеком. А вот ты иди и посмотри. Если этот человек хороший, мы можем позволить ему присоединиться к нам. За последние несколько лет мы понесли значительные потери в личном составе, и нам срочно нужна свежая кровь.

Девушка обольстительно улыбнулась, – Хорошо, я разберусь с этим делом и сразу же отправлюсь в Цзяннань. Тогда я посмотрю, что лучше - его магические способности или мой лисий гипноз.

– Девочка, – произнёс старик, – Хотя ты и одарена, ты не можешь использовать свой лисий гипноз без разбора. В противном случае, если духовная сила этого человека намного превосходит твою, последствия будут немыслимы.

Девушка засмеялась и сказала, – Что немыслимого может случиться? Я в него влюбляюсь? В любом случае, мне уже далеко за 20, и у меня ещё не было парня.

– Ерунда, этот человек может использовать магические способности очень высокого уровня, возможно он даже старше меня. Ты бы хотела выйти замуж за старика?

Красавица улыбнулась, – Я буду осторожна, дедушка. Если он выглядит так же уродливо, как ты, я уверена, что не буду использовать свой лисий гипноз. Кроме того, чтобы мой гипноз был бесполезен, его духовная сила должна быть больше чем в 10 раз сильнее моей. А я считаю, такой человек ещё не родился.

Затем она со смехом выбежала из комнаты.

– Вредная девочка. Я вовсе не урод. Когда-то твой дед был молод, и был лицом семьи!

Старик был так зол, что его борода подпрыгнула. Но его глаза были полны безумной любви к этой девушке.

На вилле Лин, поскольку малышка была очень нестабильна, Цинь Хаодун не отпустил её в детский сад. Из-за большого события, произошедшего в семье Лин, Лин Чжиюань и Лин Момо вместе работали в Лин-Групп. В это время Цинь Хаодун заботился о Тан-Тан дома один.

Всё утро они провели на вилле. Ближе к полудню малышка сказала, – Папа, я голодная. Ты можешь взять меня куда-нибудь, поесть вкусной еды.

Услышав это, Цинь Хаодун вспомнил, что он обещал Ци Ваньэр отпраздновать её менструацию, также прозванную её тётушкой. Если Цинь Хаодун снова не явится на встречу, девушка просто побьёт его.

– Тан-Тан, сегодня в полдень мы пойдём есть вкусную еду с тётей Ваньэр, – затем Цинь Хаодун достал свой мобильный телефон, чтобы набрать её номер.

Видя, что наступил полдень, а Цинь Хаодун всё ещё молчал, Ци Ваньэр сердито сидела перед компьютером. Вдруг телефон зазвонил.

Посмотрев на номер, Ци Ваньэр увидела, что это был Цинь Хаодун. Она очень обрадовалась и сказала, – Я думала, что ты снова собираешься отменить нашу встречу.

– Как я тог так поступить? Я не смею оскорблять твою тётушку, – Цинь Хаодун засмеялся и добавил, – Что бы ты хотела поесть в полдень? Я угощаю.

Ци Ваньэр ответила, – Как насчёт западной еды? Я уже давно не ела бифштекс.

После пробуждения гениальности слух у малышки был отменный. Она ясно слышала разговор между двумя людьми и сразу же радостно воскликнула, – О'кей! Хорошо! Тан-Тан давно не ела стейк, но Тан-Тан должна есть фруктовый салат!

Ци Ваньэр изначально хотела поужинать с Цинь Хаодуном. Услышав крики малышки, она с лёгким удивлением спросила, – Разве Тан-Тан сегодня не в детском саду?

– Она сегодня неважно себя чувствует, поэтому я беру её с собой. Ты не возражаешь, если я приглашу её пообедать с нами?

Ци Ваньэр согласилась, – Конечно, нет. Я люблю Тан-Тан.

– Тётя Ваньэр, Тан-Тан тоже тебя любит! – выкрикнула малышка.

– Пойдём, Тан-Тан, я накормлю тебя вкусной едой.

Ци Ваньэр действительно очень любила малышку, она мечтала, что в будущем у неё будет такая же прелестная девочка.

Через полчаса Цинь Хаодун и Ци Ваньэр вошли в ресторан западной кухни вместе с малышкой. Поскольку трое были хороши собой, они сразу же привлекли внимание людей.

Они выбрали отдельную комнату и стали садиться за общий стол.

Цинь Хаодун налил малышке первой, а затем поднёс свой бокал к Ци Ваньэр и сказал, – Ну же, давайте поднимем тост. С днём рождения твоей тёти.

Увидев, что Цинь Хаодун упоминает об этом, Ци Ваньэр покраснела, но всё же подняла свою выпивку и прикоснулась к его бокалу. Прежде чем она успела опустить свой напиток, малышка подняла кружку и воскликнула, – И я, и я, Тан-Тан тоже поздравляет твою тётушку с днём рождения!

– Ну…

Цинь Хаодун и Ци Ваньэр на какое-то время смутились, но всё же прикоснулись к кружке малышки, и выпили вместе.

Но время смущения ещё не закончилось. Поставив кружку на стол, малышка взяла Ци Ваньэр за руку и спросила, – Тётя Ваньэр, где же твоя тётя? Почему она не приходит на ужин в свой день рождения?

– Э... – под воздействием алкоголя и смущения щёки Ци Ваньэр покраснели и чуть не кровоточили.

– Тётя Ваньер, почему ты не приготовила торт ко дню рождения твоей тёти? Разве люди не должны зажигать свечи и есть пирожные на свои дни рождения?

Цинь Хаодун громко расхохотался. Ци Ваньэр бросила на него строгий взгляд и сказала, – Кто позволил тебе смеяться? Объясни это Тан-Тан сам!

– Ну... – Цинь Хаодун больше не мог смеяться. Как он мог ответить на такой трудный вопрос? После долгих раздумий он, наконец, сказал, – Тан-Тан, тётушка Ваньер-её родственница. Она приезжает сюда раз в месяц, а теперь её нет.

– Мы называем это "праздником" только для того, чтобы показать своё уважение, поэтому нам не нужно готовить торт.

– О! – малышка кивнула головой, как будто всё поняла. Потом она подняла глаза и спросила, – Папа, а у тебя есть тётя?

– Ох.

Ци Ваньэр чуть не выплеснула изо рта только что выпитое красное вино. К счастью, она быстро отреагировала и не вылила его на Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун смущённо сказал, – У папы даже матери нет. Какая тут может быть тётушка?

После этого он быстро положил кусочек пиццы на тарелку малышки и закрыл ей рот, ускользнув от её вопроса.

После обеда они отправились на детскую площадку. Ци Ваньэр редко выходила раньше из-за болезни, поэтому она была очень счастлива, поиграть с малышкой. До самого заката они не хотели покидать детскую площадку.

Лин Момо и Лин Чжиюань отправились на похороны Лин Пинчао. Они вернулись очень поздно. Поэтому Цинь Хаодун отвёл малышку прямо в «Папу охранной компании».

Они хорошо провели время, но не заметили, что даос следует за ними по пятам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 175. Амулет**

Глава 175. Амулет

Цинь Хаодун поехал обратно, Ци Ваньэр сидела на переднем пассажирском сиденье с малышкой на руках.

Ночью она смотрела на мужчину, который ехал рядом с ней, и на девочку. В её сердце пробудилось странное чувство.

За эти годы болезни, она проводила большую часть времени, прячась в доме одна. Как и все девушки, она мечтала найти красивого парня, надеть прекрасное свадебное платье и родить чудесного ребёнка. Но тогда она жила ужасной жизнью, и это существовало только в её воображении.

Теперь она, наконец, стала нормальным человеком, и всё вокруг было так похоже на её мечты. К сожалению, малышка не была её дочерью, а мужчина не был её парнем.

Как только Ци Ваньэр погрузилась в свое воображение, малышка внезапно спросила, –Тётя Ваньэр, тебе нравится мой папа?

– А? Нет! Нет!

Ци Ваньэр очнулась, на её лице читалось смущение.

– Тётя Ваньэр солгала, Тан-Тан это видит. У тебя такое же выражение лица, как у мамы, когда ты смотришь на моего папу, – сказала малышка, – Тётя Ваньэр, ты будешь моей мамочкой?

Цинь Хаодун улыбнулся и понял, что добрая дочурка возобновила поиски жены для него.

Ци Ваньэр бросила возмущённый взгляд на Цинь Хаодуна. Как раз в тот момент, когда она растерялась, не зная, что ответить, перед машиной появилась фигура и остановилась посреди дороги.

Это был старый даос. На вид ему было лет шестьдесят-семьдесят. У него были длинные брови и борода. Одетый в серую мантию и с мечом за спиной, он был походил на мудреца; его вещи были похожи на те, что носят в фильмах о боевых искусствах.

Поскольку старый даос появился слишком внезапно, Цинь Хаодун резко надавил на тормоза. Под пронзительный звук тормозов, "Хонда" остановилась рядом с ногами старика.

Хотя аварии удалось избежать, Цинь Хаодун был очень зол. Он опустил стекло и крикнул, – Вы тут в фильме снимаетесь или просто хотите умереть?

Старый даос яростно посмотрел на Цинь Хаодуна. Несмотря на то, что этот участок дороги был далеко от города, и не было никаких уличных фонарей, Цинь Хаодун и Ци Ваньэр заметили свирепые вспышки в глазах старика.

Прежде чем они успели среагировать, старик внезапно пнул переднюю крышку автомобиля. С громким звуком лобовая часть "Хонды" рухнула, а затем вся машина отлетела на семь-восемь метров назад, несколько раз перевернувшись и приземлившись на склоне холма.

Цинь Хаодун и Ци Ваньэр были в шоке. К счастью, они не слишком пострадали. Ци Ваньэр крепко схватила малышку на руках, так что та не пострадала.

– Чёрт. Мы встретили врага.

В это время Цинь Хаодун понял, что появление старого даоса не было случайным; он пришёл за ними. Он пнул деформированную дверь ногой и выскочил наружу.

Ци Ваньэр выпустила девочку и открыла дверь. Она вышла вместе с малышкой.

После того, как старик отшвырнул ногой "Хонду", он медленно подошёл к ним.

– Кто ты такой?

Спросил Цинь Хаодун, выражение его лица было очень серьёзным.

Обладая сильной интуицией, он мог видеть развитие воина, который был более высокого ранга, чем он. Старый даос уже достиг наивысшего состояния девятого уровня открытой силы, и был всего в одном шаге от высшего уровня. Неудивительно, что он смог бросить машину одной ногой.

Он ещё не прорвался в царство скрытой силы. Столкнуться с таким могущественным врагом, было не лучшей перспективой. Даже если бы Цинь Хаодун сражался вместе с Ци Ваньэр, они никогда не смогли бы конкурировать со старым даосом.

Старик подошёл к ним поближе и не спешил нападать. Он сказал, – Меня зовут Тао Тун!

– Даос Тао Тун. Между нами какая-то вражда? – спросил Цинь Хаодун.

– Мальчик, я десять лет упорно трудился, чтобы вырастить раба-призрака, но ты вылечил её. Как ты думаешь, есть между нами вражда?

Когда он сказал это, Цинь Хаодун и Ци Ваньэр очень удивились, что старый даос на самом деле был злым культиватором, который подсадил ей призрачный плод. О мужчинах нельзя судить по их внешности. Старик выглядел как человек высокой морали, но на самом деле он практиковал такие жестокие трюки.

Теперь, когда они узнали личность старика, они поняли, что сегодня неизбежна смертельная битва.

Ци Ваньэр отдала малышку Цинь Хаодуну и сказала старому даосу Тао Туну разъярённым тоном, – Это ты посадил призрачный плод в меня?

Старый даос не ответил на вопрос Ци Ваньэр. Вместо этого, он оглядел её с головы до ног, а затем сказал, – Отлично. Это просто прекрасно. Идеальный раб-призрак, как ты, получился бы намного лучше, чем я ожидал.

– Для тебя большая честь быть моим рабом-призраком. А теперь пойдём со мной. В течение трёх лет, я обещаю, ты сможешь прорваться через уровень высшей силы.

– Сегодня я буду драться с тобой!

Ци Ваньэр прожила десять лет в тени раба-призрака. За эти годы она переполнилась горькой ненависти к старому даосу. Девушка громко закричала и бросилась к нему.

В то же время Цинь Хаодун достал из кармана мобильный телефон и вложил его в руки малышки, – Тан-Тан, беги скорее, а потом позови свою мамочку.

– Папа, почему я должна бежать? – спросила малышка с озадаченным лицом.

– Этот старый даос - очень плохой человек. Он не должен тебя поймать. Папа и тётя Ваньэр собираются драться с ним. Быстрее беги.

У Цинь Хаодуна не было никакой надежды одолеть старого Даоса. Он явно знал о разрыве между девятым царством открытой силы и девятым царством скрытой силы. Он не верил, что сможет убежать, не говоря уже о победе над стариком. Поэтому он решил остаться, чтобы выиграть время для малышки.

– Но, папа, разве ты не бьёшь плохих людей?

Цинь Хаодун оставил в сердце малышки неизгладимое впечатление, поэтому сейчас она не испытывала никакого страха.

– Этот плохой человек очень силён. Ты можешь быстро бегать. Будет слишком поздно, если ты сейчас же не убежишь.

Цинь Хаодун знал, что время на исходе, и он не мог слишком много говорить с девочкой. Он оттолкнул её и повернулся к старому даосу. Если бы они вместе сражались со стариком, то, возможно, смогли бы бороться дольше. Но если бы они сражались с ним по одиночке, то, конечно, быстро бы умерли.

Тело Ци Ваньэр было очень сильным. Её руки были острее ножа, поэтому она не использовала никакого оружия и нацелилась схватить лицо старого даоса.

В то же время Цинь Хаодун ударил старика кулаком в спину. Хотя они сражались вместе впервые, они дрались очень молчаливо.

На лице старого даоса Тао Туна, встретившего яростное наступление дуэта, отразилось презрение, – Как смеете вы, маленькие жемчужины, сиять передо мной?

Он мягко махнул рукавом левой руки в сторону свирепых когтей Ци Ваньэр.

С подлинной Ци, его мягкие рукава были твёрдыми, как стальные пластины, что предотвратило атаку Ци Ваньэр, которая могла расколоть алмаз. Затем он протянул правую руку и ударил девушку в живот, подбросив её в воздух.

Действия старого даоса Тао Туна выглядели лёгкими и непринуждёнными, но скорость была поразительной. После этого он убрал руку, чтобы встретиться с кулаком Цинь Хаодуна.

С грохотом оба кулака столкнулись. Тело старого даоса всё ещё оставалось неподвижным, но Цинь Хаодун отлетел как выпущенный снаряд, отлетевший больше чем на дюжину метров. Подлинная Ци в его теле была ослаблена. После приземления его ноги стали ватными, и он сел прямо на землю.

Как бы они ни боролись, пропасть между ними была слишком велика. Уровень Тао Туна был в полушаге от высшей силы. Эти двое вообще не могли соперничать с ним.

Старик больше не смотрел на Цинь Хаодуна, он взглянул на Ци Ваньэр и удовлетворённо кивнул, – Да, я выбрал хорошего кандидата на призрачный плод. Ты действительно будешь хорошим рабом-призраком. Твоя ладонь - это тридцать процентов моей силы. Ты очень быстро продвинулась, почти до второго царства скрытой силы.

Цинь Хаодун поднялся с земли и огляделся. Так как он не видел малышку, то почувствовал облегчение. Что бы ни случилось, всё было в норме, пока девочка была в порядке.

Старый даос Дао Тун сказал Ци Ванэр, – Не пытайся больше сопротивляться. Ты всё ещё находишься на низком уровне развития. Пойдём со мной. Когда ты станешь верховным рабом-призраком, даже высшие властители не смогут конкурировать с тобой.

– Я лучше умру. Я не пойду с тобой, чтобы быть ходячим трупом. Как ты смеешь так поступать со мной? – сердито спросила Ци Ваньэр, – Неужели ты не боишься нашей мести?

Дао Тун усмехнулся, – Семья Ци действительно сильна, и у вас есть много верховных мастеров, но что с того? Где они меня найдут?

– Ублюдок, я убью тебя!

Видя, что старик не испугался её семьи, Ци Ваньэр приняла решение бороться изо всех сил. Она громко вскрикнула и снова бросилась на старика. На этот раз она только атаковала и не защищалась. Она использовала совершенно отчаянную тактику.

Цинь Хаодун достал кинжал и вступил в бой.

Однако разрыв между ними был слишком велик. Ни один из них не сделал больше трёх ходов против старого даоса. Ци Ваньэр была сбита с ног и не могла подняться, сплёвывая кровь. Цинь Хаодун снова был поражён.

– Вы, маленькие муравьи, теперь знаете, насколько я могущественен, – Тао Тун посмотрел на Цинь Хаодуна и усмехнулся, – Мальчик, ты посмел помешать моему плану. Теперь я отправлю тебя в ад.

Затем фигура старого Даоса вспыхнула молнией и он приблизился к Цинь Хаодуну, внезапно ударив его кулаком в грудь.

Этот удар отдавал сто процентов его сил, и скорость была быстрее. Цинь Хаодун вообще не успел ответить. Он чувствовал себя так, словно его сбил поезд, насколько огромная сила ударила его.

Если бы Цинь Хаодун перенёс удар просто с помощью своего культивирования, этого было бы достаточно, чтобы разрушить все его внутренние органы. Но в это время невидимая сила исходила от его талии, которая уменьшила силу удара, поэтому он не был настолько повреждён.

Но даже так, тело Цинь Хаодуна отлетело, ударившись о большое дерево рядом с ним, а затем упало на землю.

– Эй! – старый даос Тао Тун был явно поражён. Он не ожидал, что молодой человек сможет противостоять всей его силе, даже не сплюнув кровь.

– Мальчик, ты действительно необычный, но ты должен умереть сегодня!

Старый даос Тао Тун подошёл к Цинь Хаодуну и наступил ему на плечо. Затем он взмахнул правым кулаком и снова ударил им в грудь Цинь Хаодуна.

Звук удара был слышен по всему ночному небу. Но невидимая сила вновь облегчила его страдания, и всё тело Цинь Хаодуна было вдавлено в землю.

– Это же амулет! – хотя Цинь Хаодун был повержен, он внезапно вспомнил о найденном им в антикварном ряду куске чёрного железа, который мог выдержать три атаки мастера, обладающего высшей силой. Он уже дважды был спасён. Ещё одно нападение станет причиной его смерти.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 176. Врождённый огонь**

Глава 176. Врождённый огонь

Самое печальное, что он вообще не мог сопротивляться. Он не смог бы убежать, даже если бы захотел. Ему оставалось только ждать следующего удара.

Конечно, старый даос Тао Тун удивлялся всё больше и больше, – Мальчик, я посмотрю, сколько ударов ты сможешь выдержать.

Затем, собрав все свои силы, он поднял кулак и приготовился снова ударить Цинь Хаодуна по лицу.

Видя, что Цинь Хаодун в опасности, глаза Ци Ваньэр покраснели, и ей захотелось броситься к старику и сразиться с ним. Тем не менее, она была ранена так сильно, что после нескольких попыток, едва могла встать; было слишком поздно идти помогать.

В этот момент маленькая фигурка вышла из-за дерева и отчаянно бросилась к старому даосу Тао Туну.

– Плохой человек, отпусти моего папу!

Это была малышка, которая только что ушла. На самом деле она спряталась за деревом. Теперь она увидела, что её дорогой папа лежал избитый на земле. Тан-Тан не могла думать ни о чём другом и бросилась на старика.

Увидев её, Ци Ваньэр поспешно крикнула, – Тан-Тан, остановись. Это опасно!

Когда Цинь Хаодун услышал голос малышки, он был в панике и закричал, – Тан-Тан, не подходи сюда. Беги!

– Папа, Тан-Тан поможет тебе!

Если бы он мог видеть, то понял бы, что в этот момент наивное личико малышки стало злым. Её глаза были полны бешенства. Она поняла, что скоро может потерять своего папу, которого так трудно было найти.

После более чем полумесячной практики сутры Сюаньтянь и пробуждения гениальности Суцзаку малышка прибежала очень быстро. Она в мгновение ока бросилась за спину старого даоса.

Тао Тун, естественно, заметил Тан-Тан. Но он не воспринимал маленькую девочку всерьёз. Он был готов продолжить атаку на Цинь Хаодуна, как вдруг в его спине возникло жгучее чувство.

Малышка подошла к старику сзади и открыла рот. Жёлтое пламя рванулось к Тао Туну.

Сейчас Тан-Тан находиласьв девятом уровне открытой силы; печать, наложенная на малышку, была очень слабой. Девочка с чувством прорвалась сквозь уровень, и пламя гениальности Суцзаку мгновенно воспарило вверх.

Старый даос Тао Тун и представить себе не мог, что такое маленькое дитя может поджечь его и пламя тут же поглотит его. Он закричал, хлопнул малышку ладонью и в отчаянии покатился по земле, пытаясь погасить огонь на своем теле.

– Тан-Тан!

Увидев, как Тао Тун избивает малышку, Ци Ваньэр закричала от горя. Цинь Хаодун вскочил с земли и бросился к Тан-Тан.

Хотя Тао Тун не использовал всю свою силу, Тан-Тан была задета и немедленно вылетела, улетев в сторону камня, который был очень острым. Если она попадёт на него, то наверняка умрёт.

– Тан-Тан!

Хрипло крикнул Цинь Хаодун и в отчаянии бросился к малышке. Но расстояние было слишком велико, чтобы спасти девочку.

Ци Ваньэр видела, как малышка всё ближе и ближе подбирается к камню, и её тело слабо упало на землю. Цинь Хаодун тоже остановился, и в его глазах вспыхнуло безумие.

Когда оба они были в отчаянии, вдруг из-за скалы мелькнула тёмная тень и схватила малышку руками.

– Тан-Тан, моя Тан-Тан!

Цинь Хаодун испытывал и отчаяние, и удивление. Увидев, что малышка спасена, он бросился в ту сторону, чтобы обнять дочь.

– Тан-Тан, с тобой всё в порядке? Тан-Тан!

Цинь Хаодун испугался, обнаружив, что малышка не отвечает. Он протянул руку и проверил пульс девочки. Через мгновение он, наконец, почувствовал облегчение. Малышка была слишком перевозбуждена, только, что используя пламя гениальности Суцзаку, это заставило её уснуть.

К счастью, гениальность Суцзаку была полностью пробуждена и обладала очень сильной защитной способностью. Если бы это был обычный ребенок, то он бы умер от удара старого даоса.

Убедившись, что его дочь жива и здорова, Цинь Хаодун, наконец, успокоился. Если малышка действительно была ранена, ему пришлось бы убить Тао Туна, даже если он сам умер быд,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,щ в процессе.

Он повернул голову к тени, которая спасла малышку. Это была очень красивая девушка. Как ни странно, она выглядела очень достойно.

– Спасибо, что спасла мою дочь, – сказал Цинь Хаодун девушке.

– Не стоит благодарности. Для меня это просто, как пошевелить пальцем.

Девушка заговорила приятным голосом.

Цинь Хаодун сказал, – Беги скорее, или у тебя будут неприятности.

Причина, по которой он не сбежал, заключалась в том, что он не мог оставить Ци Ваньэр. Кроме того, с его теперешним состоянием, он не мог убежать от Тао Туна.

Хотя эта незнакомка в чёрном была другой, она не имела ничего общего с ним и Ци Ваньэр. Она достигла царства скрытой силы. Если она побежит сейчас, то, вероятно, спасётся от мощи Тао Туна.

Девушка спросила, – Почему? Я могу тебе помочь.

– Ты ему не ровня.

Сказал Цинь Хаодун, повернув голову в сторону Тао Туна, и внезапно удивился.

Пламя на старике было не таким же, как обычное красное пламя, а золотисто-жёлтым. В темноте ночи он ослепительно горл. Если бы Цинь Хаодун был обычным человеком, он бы не заметил разницы, но он ясно увидел, что это был цвет врождённого огня.

В мире культивации существовало семь уровней огня. Самым низким был природный огонь простых смертных, за которым следовал врождённый огонь.

У малышки был огонь смертных, так как гениальность Суцзаку пробудилась только вчера. Было неожиданным, что теперь огонь стал врождённым. Тогда неудивительно, что она заснула, это случилось потому, что её огонь улучшился.

Хотя врождённый огонь был лишь на ступень выше обычного, его сила была в бесчисленное количество раз больше. Жар от него был выше, и его никак нельзя было погасить обычными методами. Неудивительно, что Тао Тун так долго не мог погасить пламя на своем теле.

Одежда, волосы и борода старика превратились в пепел, и он обнаружил, что огонь другой, так как он не мог его потушить, катаясь по земле.

Но, в конце концов, он был сильным человеком, который был близок к достижению высшего уровня мастера. Когда он успокоился, у него сразу же нашлось решение. Он сделал глубокий вдох, высвобождая подлинную Ци, чтобы создать изолирующий слой между пламенем и кожей.

Из-за изолирующего слоя врождённый огонь превратился в отдельное пламя и вскоре погас сам. Но в то же время Тао Тун был в ужасе. Голова его стала голой, как яйцо, а вся одежда превратилась в пепел. Каждый дюйм его кожи был обожжён до черноты, настолько, что никто не смог бы сказать, что он голый.

Как мастер девятого уровня скрытой силы, Тао Тун никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Хотя внешнее пламя в это время погасло, внутренний огонь горел. Его желание убивать росло с огромной скоростью.

Он поднял упавший на землю меч и указал на Цинь Хаодуна, малышку и девушку рядом с ним, – Сегодня я убью вас всех.

– Жареный воробей, ты что, издеваешься? Покажи-ка мне, насколько ты силён.

Заговорила девушка в чёрном. Она не знала о силе Тао Туна и прыгнула на него прежде, чем Цинь Хаодун успел остановить её.

Когда женщина приблизилась к старику, в руке у неё уже был пурпурный лёгкий меч. Свет оружия ярко сиял в ночи.

Только её запястье дрогнуло, как пурпурный лёгкий меч ударил Тао Туна в плечо, как молния. Очевидно, она не использовала всю свою силу, чтобы убить старика.

Но старый даос был теперь в состоянии безумия, и его гнев не имел границ; он злобно ударил девушку своим мечом.

Когда два меча встретились с хрустящим звоном, меч в руке Тао Туна был разрезан на две части пурпурным мечом. Неудивительно, что незнакомка в чёрном была полна уверенности; лёгкий меч в её руке был острым.

Тао Тун не ожидал этого, но он действительно был опытным мастером. Поразившись, он быстро успокоился и отбросил свой меч, избегая меча девушки. Затем он приблизился к ней и схватил её за руку, быстро сжав запястье.

Девушка думала, что с помощью силы пурпурного меча она сможет отразить нападение Тао Туна. Но она не ожидала, что старый даос будет таким свирепым. Прежде чем она успела что-то ответить, Тао Тун уже выхватил пурпурный меч из её рук.

Схватив меч, старик попытался левой рукой ударить девушку в чёрном в грудь. Она быстро увернулась в сторону, но её скорость была немного медленнее, чем у руки старика. Хотя атака Тао Туна не попала в цель, он сумел ударить её по плечу, заставив взлететь, как сломанного воздушного змея.

К счастью, Цинь Хаодун бросился её ловить, так что она не упала на землю.

После избиения девушки на лице Тао Туна появилось свирепое выражение, и он яростно крикнул Цинь Хаодуну, – Мальчик, забери эту мелкую тварь с собой в ад.

Затем он взмахнул пурпурным мечом, чтобы атаковать Цинь Хаодуна. Как раз в это время кто-то рядом крикнул, – Тао Тун, стой! Или я убью себя у тебя на глазах.

Тао Тун повернул голову и увидел, что это Ци Ваньэр. В это время она схватила меч, который только что уронил Цинь Хаодун, и крепко прижала его к своей шее.

Старик усмехнулся, – Ты что, с ума сошла, девочка? Ты угрожаешь мне своей жизнью?

– Разве ты не хочешь, чтобы я стала твоим рабом? Если ты их отпустишь, я пойду с тобой. А если не отпустишь, я отрублю себе голову и посмотрю, как ты сможешь сделать меня рабом-призраком.

Видя, что Ци Ваньэр собирается принести такую большую жертву, Цинь Хаодун закричал, – Ваньэр, не делай этого.

Они знали, что если кто-то станет рабом-призраком, судьба навсегда превратит его в ходячий труп.

Ци Ваньэр грустно улыбнулась и сказала, – Всё в порядке. Ты спас меня. Без тебя я превратилась бы в раба. Теперь я просто возвращаю тебе долг благодарности.

– Нет...

Цинь Хаодун хотел возразить, но ему нечего было сказать.

Ци Ваньэр вдруг рассмеялась и сказала, – На самом деле, я довольна. Хотя этот период времени не был долгим, я наконец-то пожила нормальной жизнью. Куда бы я ни пошла, люди завидовали моей внешности. Как у нормальной женщины, у меня началась менструация. Жаль только, что я ещё не вкусила любви.

Цинь Хаодун, ты первый мужчина, который вошёл в мое сердце после того, как я стала женщиной. Я хотела быть с тобой, но, к сожалению, сейчас на это нет никаких шансов. Если у меня будет следующая жизнь, я выйду за тебя замуж, и у меня будет дочь, такая же прекрасная, как Тан-Тан!

В этот момент выражение её лица стало ещё серьёзнее, – Возьми Тан-Тан и уходите, поторопись!

Цинь Хаодун был тронут тем, что девушка настолько прониклась им, что была согласна превратиться в ходячий труп.

В этот момент Тао Тун яростно закричал, – Согласен ли я? Вы все умрёте сегодня, и никто из вас не выживет!

– Как ты смеешь! А ты не боишься, что я покончу с собой? – резко спросила Ци Ваньэр.

Тао Тун усмехнулся, – Ты слишком много возомнила о себе. То, что мне нужно, - это всего лишь раб-призрак. Теперь твоё тело полностью созрело. Даже если ты отрубишь себе голову, я смогу приделать её обратно. Я могу управлять твоим телом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 177. Встать на путь дьявола**

Глава 177. Встать на путь дьявола

– Ты...

Ци Ваньэр была подавлена после того, как её козырь оказался бесполезным.

Цинь Хаодун сказал ей, – Как ты можешь погибать ради этого?

– Я готова умереть за тебя! – Ци Ваньэр посмотрела на Цинь Хаодуна горящими глазами, полными любви, которую невозможно было скрыть.

Цинь Хаодун решительно сказал, – В этом случае мы умрём вместе.

Как у реинкарнированного императора Зелёного Леса, конечно, у него тоже был последний козырь, который должен был взорвать его собственный дух. Но его дух был слишком силён. Однажды, после такого взрыва, вся жизнь вокруг была уничтожена в радиусе ста метров, сила была сравнима с маленькой ядерной бомбой.

Цена, которую ему приходилось заплатить, была огромной. После взрыва духа он исчезнет, и у него не будет никаких шансов на реинкарнацию.

Услышав разговор между двумя людьми, Тао Тун не принял его всерьёз и не спешил начинать что-то говорить. В это время, как кошка, поймавшая крысу, он хотел унизить Цинь Хаодуна, а затем убить его, чтобы рассеять свою ненависть.

По его мнению, Цинь Хаодун, не достигший уровня скрытой силы, не представлял для него никакой угрозы.

Цинь Хаодун пренебрёг Тао Туном. Он повернулся к девушке в чёрном и сказал, – Я собираюсь запутать этого человека. Забери мою дочь.

Так как сила взрыва была бы огромной, после этого никто не смог бы выжить. Он хотел, чтобы незнакомка забрала малышку. Девушка была ранена только в левое плечо, что мало повлияло на её способность к бегу.

Он подумал, что девушка пришла ему на помощь и, что она будет рада уйти, когда увидит силу Тао Туна. В конце концов, никто не хочет умирать.

Неожиданно, она покачала головой и сказала, – Я не уйду.

Цинь Хаодун настойчиво сказал, – Почему нет? Все умрут, если ты не сбежишь!

Девушка в чёрном ответила, – Мой меч всё ещё в руках старика. Я обещала дедушке, что меч останется со мной и я никогда не уйду, не забрав его обратно.

– Ты что, сумасшедшая? – воскликнул Цинь Хаодун, – Разве меч важнее жизни человека?

Хотя пурпурный меч был прекрасным, в глазах Цинь Хаодуна это не имело большого значения.

– Нет, я должна вернуть меч. Кроме того, я не могу оставить тебя одного, – упрямо продолжала незнакомка.

Тао Тун рассмеялся и сказал, – В таком случае, ты должна сначала забрать этот меч.

Затем он поднял руку, и пурпурный меч превратился в пурпурный свет, вспыхнувший в направлении девушки в чёрном.

Скорость пурпурного меча была слишком велика, чтобы Цинь Хаодун мог его остановить. Когда меч уже был готов пронзить горло незнакомки, внезапно большая рука протянулась вперёд и крепко сжала конец оружия.

Цинь Хаодун был потрясён. Человек появился так внезапно, и его скорость была просто невероятной. Кроме того, Тао Тун достиг пика скрытой силы девятого уровня, но развитие этого человека было за пределами воображения, так как он мог держать меч двумя пальцами.

В это время все взгляды были прикованы к мастеру, верховному даосу в изодранной одежде, с растрёпанными волосами и большой винной бутылью за спиной, который казался немного сумасшедшим.

Поймав пурпурный меч, даос схватил его за рукоять и вернул девушке в чёрном, – Малышка, на этот раз позаботься о своём мече. Не теряй его больше.

Цинь Хаодун посмотрел на этого безумного старого даоса, и в его сердце снова поднялась буря. Он мог легко видеть способности воина, который был выше его рангом. Но теперь он ничего не мог увидеть в этом безумном старом даосе.

Ответ был только один. Культивирование этого безумного старого даоса прорвало царство высшей силы.

Отдав меч, старый даос улыбнулся Цинь Хаодуну и сказал, – Прости, молодой человек, я опоздал и заставил тебя страдать.

Цинь Хаодун не понял, что имел в виду старый даос. В это время Тао Тун воскликнул, – Тао Сюань, почему ты ещё не умер? Ты собираешься вмешиваться в мои дела?

Безумный старый даос оглянулся на Тао Туна и сказал, – Мой друг, как ты можешь быть таким одержимым после стольких лет? Разве ты не видишь, что встал на путь дьявола?

Тао Тун закричал хриплым и усталым голосом, – Мне всё равно! Даже если я стану демоном, я стану самым могущественным, а затем вернусь и уничтожу школу Циньи.

Безумный старый даос вздохнул и сказал, – Брат, возвращайся со мной и подумай о своих грехах. Тебе нужно очистить себя от грехов, которые ты совершал столько лет.

– Тао Сюань, не думай, что я тебя боюсь. Сегодня я буду яростно драться с тобой.

Тао Тун говорил с большим воодушевлением. Когда другие подумали, что он собирается начать бой, он внезапно изменил направление и бросился к Ци Ваньэр. Оказалось, что он хотел поймать Ци Ваньэр и сбежать.

– Стой!

Тао Сюань осторожно шагнул вперёд. Хотя это был всего один шаг, он в мгновение ока достиг Ци Ваньэр и атаковал Тао Туна одной рукой.

Спрятаться было невозможно. Тао Тун мог только отбиваться, пытаясь противостоять нападению Тао Сюаня.

С громким грохотом пронёсся воздушный поток. Тао Сюань остался цел, в то время как Тао Тун пролетел более дюжины метров, как набитый мешок.

Тао Туна вырвало кровью, как только он приземлился. Нежная ладонь Тао Сюаня сильно ударила его.

Он поднял руку, чтобы вытереть кровь с уголка рта и указал на Тао Сюаня, воскликнув, – Ты снова повысил свой уровень!

Тао Сюань ответил, – Брат, твоё воспитание было выше моего, но, к сожалению, демон в твоём сердце слишком силён.

– Не говори мне этого. Когда мне удастся вырастить раба-призрака, я обязательно уничтожу школу Циньи.

После того, как Тао Тун закончил говорить, облако крови растеклось вокруг его тёмного тела. Размах кровавого тумана становился всё больше и больше, и в итоге заполонил всё его тело.

– Кровавая тень! Ты практиковал все эти злые боевые искусства. У тебя действительно нет совести!

Затем Тао Сюань отошёл и применил свою технику на Тао Туна, сильно ударив его снова.

После этого кровавый туман медленно рассеялся, и фигура Тао Туна исчезла, оставив только лужу крови.

Ци Ваньэр подошла и спросила, – Тао Сюань, он умер или убежал?

Безумный старый даос сказал, – Он убежал. Я не ожидал, что он зайдёт на пути зла так далеко, что даже сотворит трюк кровавой тени.

– Убежал? – лицо Ци Ваньэр внезапно изменилось. Она была отмечена как раб-призрак для Тао Туна. До тех пор, пока Тао Тун не умрёт, он наверняка ещё придёт за ней.

Безумный старый даос, казалось, прочёл её мысли. Он сказал, – Будь уверена, пока этот злой трюк кровавой тени пройдёт, но он будет страдать от большой потери энергии. Он никак не сможет восстановиться в течение трёх или пяти лет. Кроме того, моя атака не прошла бесследно. Теперь, даже если Тао Тун появится снова, он не сможет сравниться с тобой.

Слова Тао Сюаня вселили в неё уверенность. В противном случае, с таким могущественным врагом, никто не смог бы спать спокойно.

Цинь Хаодун спросил, – Тао Сюань, почему ты называешь его братом? Каково происхождение этого старого злого даоса?

– Это долгая история. На самом деле, это моя ошибка, – Тао Сюань вздохнул и сказал, – Когда-то мы оба были учениками школы Циньи. Я начал на год раньше него, и был для него старшим товарищем.

– В то время мы были одного возраста и у нас были очень хорошие отношения. Его талант в боевых искусствах был превосходным. Хотя я начал на год раньше, он обучался намного быстрее, чем я. Когда я ещё не достиг девятого уровня открыто силы, он уже преодолел уровень скрытой силы. Он был гением в нашей школе.

– Именно из-за этого демон вырос в его сердце. Он стремился к быстрому успеху и стал одержим дьяволом. Его дух был тяжело повреждён, поэтому он внезапно изменил уровень открытой силы.

Тао Сюань снова вздохнул, как будто ему было жаль Тао Туна, а затем продолжил, – На самом деле, если бы Тао Тун мог успокоиться и снова практиковать, ему бы не потребовалось бы слишком много времени, чтобы достичь высшего уровня с его мастерством. К сожалению, он был слишком самонадеян, слишком хотел величия и стремился улучшить свой уровень, будучи просто не в себе. В конце концов, он застрял в узком месте и не смог прорваться.

– Мой талант средний, но я более приземлённый и никогда не становлюсь импульсивным. Более десяти лет назад я, наконец, вступил в царство высшей силы. Из-за этого Тао Тун был сильно зол и попал на путь дьявола.

– Однажды я обнаружил, что он тайно изучал пять элементов практики призраков. Я не посмел скрывать такое, когда узнал об этом, и сообщил об этом нашему учителю. Тот был так зол, что попросил меня отменить совершенствование Тао Туна, а затем выгнал его из школы.

– Но мы с Тао Туном выросли вместе, и я всегда считал его своим братом. Как у меня хватило духу искалечить его? Хотя я выгнал его из дверей школы Циньи, я не отменил его силы. Я надеялся, что он сможет полностью раскаяться в своих проступках.

Цинь Хаодун покачал головой и сказал, – Вы не правы. Такой человек встал на путь дьявола. Как он мог так легко раскаяться?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 178. Лисий гипноз**

Глава 178. Лисий гипноз

– Да, я был дураком. Я был не так проницателен, как ты. Без моих ограничений, после окончания школы Тао Тун действовал безрассудно и начал находить людей, чтобы подсаживать им призрачные плоды. Эта девушка - одна из жертв.

– Позже наш учитель очень рассердился, узнав это, и попросил меня покинуть школу, и поймать Тао Туна. Я не мог вернуться обратно, не покалечив его.

Цинь Хаодун сказал, – Ваш учитель много не предвидел. Зная, что вы не сможете убить Тао Туна, он послал вас поймать его. Как это могло сработать?

Тао Сюань смущённо ответил, – Ты прав. Я всё равно не смог бы убить Тао Туна. Я ловил его дважды, но, глядя на его горькие мольбы, в конце концов, отпускал. Надеюсь, он сможет полностью измениться.

Цинь Хаодун сказал, – Его не исправить. От вашей снисходительности никакого толку.

– Я всегда хотел вернуть его в школу и посадить в тюрьму, чтобы он покаялся в своих грехах. Но я не знал, где он прячется, он долго не показывался, и я никак не мог его найти.

– Когда я узнал, что на этот раз он появился на юге Янцзы, я поспешил туда. Было неудобно бороться с ним в городе, поэтому я хотел найти подходящую возможность схватить его. Я не ожидал, что он убежит, как только я куплю кувшин вина. Именно тогда я и нашёл его.

– Э... Ваш кувшин с вином чуть не погубил нам жизнь.

Столкнувшись с Тао Сюанем, Цинь Хаодун не знал, что сказать. Он был так прекрасно воспитан, но в то же время совсем ненадёжен.

– Такого больше не повторится! – пообещал Тао Сюань, увидев малышку на груди Цинь Хаодуна, он немедленно продолжил и его глаза сразу загорелись, – Какой блестящий и духовно развитый ребёнок! Я бы хотел взять её к себе в качестве ученицы.

– Не выйдет.

Хотя просьба Тао Сюаня была несколько неожиданной, Цинь Хаодун без колебаний отказал.

Тао Сюань оценил талант малышки. Он думал, что Цинь Хаодун отказался, потому что не понимал насколько она способная, – Ты, возможно, не знаешь, как далеко я продвинулся в своём развитии. Я достиг второй ступени высшей силы. Было бы прекрасно, если бы твоя дочь стала моей ученицей.

– Вторая ступень высшей силы!

После того, как Тао Сюань закончил, и девушка в чёрном, и Ци Ваньэр были потрясены. Теперь, когда китайские боевые искусства пришли в упадок, человек, который мог достичь состояния высшей силы, определённо был мастером. Было просто замечательно, что Тао Сюань достиг такого уровня.

Теперь старик попросил взять малышку в ученики, и это было настоящим благословением. По их мнению, Цинь Хаодун точно бы немедленно согласился. В конце концов, это возможность, недоступная обычным людям.

Однако Цинь Хаодун качал головой и говорил, – Нет, Тан-Тан ещё маленькая. Я пока не собираюсь отдавать её в ученицы кому бы то ни было.

Он был императором Зелёного Леса. И хотя он ещё не пришёл в себя, его мастерство и опыт не имели себе равных.

В его глазах вторая ступень высшей силы была ничем. В мире культиваци все слуги, охранявшие дом и убиравшие его, владели навыками царства Золотого ядра. Между миром культивирования и обычным миром существовала большая разница. Вторая ступень царства Золотого ядра могла победить вторую ступень высшей силы, и у последней не было бы сил сопротивляться.

Девушка в чёрном и Ци Ваньэр были шокированы. Если бы Тан-Тан была их дочерью, они бы немедленно согласились. Но Цинь Хаодун без колебаний отказал мастеру. Они гадали, не превратил ли Тао Тун его в дурака.

Тао Сюань тоже был удивлён. Он сказал с неохотой, – Парень, не хотел бы ты подумать ещё раз?

Цинь Хаодун ответил, – Нет. Вам лучше сначала решить проблему с Тао Туном. Давайте обсудим это позже.

Он тоже чувствовал, что отказать Тао Сюаню напрямую просто противоречило здравому смыслу, поэтому он отложил этот вопрос.

Тао Сюань вздохнул и сказал, – Хорошо, даже если эта маленькая девочка теперь станет моей ученицей, она не сможет войти в ворота школы Циньи. Я вернусь к вам после того, как полностью решу проблему с Тао Туном и снова буду принят в школу Циньи.

Цинь Хаодун больше ничего не говорил, и восстанавливал силы. После того, как вопрос был решён, Тао Сюань удалился, исчезнув в ночи.

Вскоре в темноте послышался рёв мотора. У обочины остановилось несколько внедорожников. Это был Чжан Теню, которому Цинь Хаодун приказал явиться.

Когда Цинь Хаодун подошёл к Ци Ваньэр и подумал о том, что только что она призналась ему в любви, они оба не могли скрыть смущения.

Ци Ваньэр, только что подумала, что день прошёл ужасно и поэтому она призналась в своих чувствах Цинь Хаодуну. Теперь опасность миновала, но её белые щёки покраснели так, словно вот-вот начнут кровоточить.

– Сначала ты поедешь с Теню, я увижусь с тобой через несколько дней.

Цинь Хаодун тоже не знал, как смотреть ей в глаза. С одной стороны, Ци Ваньэр хотела отдать свою жизнь за него, и она была готова последовать за Тао Туном, чтобы стать рабом-призраком, что показывало её глубокие чувства.

С другой стороны, земля отличалась от мира культивации. Здесь было слишком много ограничений. У него уже были Лин Момо и малышка; естественно, он должен теперь быть осторожен в решении эмоциональных проблем.

– О'Кей!

Ци Ваньэр тихо ответила и пошла с Чжан Теню.

Цинь Хаодун повернулся к девушке в чёрном и сказал, – Спасибо за то, что спасла мою дочь. Я не знаю, как тебя зовут.

– Меня зовут Ху Сяосянь. Можешь называть меня Сяосянь, – сказала девушка

– Хорошее имя, – сказал Цинь Хаодун, – Госпожа Ху, где ты живёшь? Сейчас я отвезу тебя обратно, а потом обработаю рану на твоей руке.

Ху Сяосянь спасла жизнь его дочери. Цинь Хаодун был благодарен ей всем сердцем.

– Я только что прибыла в провинцию Цзяннань и не нашла себе места для жилья.

Цинь Хаодун подумал немного и сказал, – Пойд ём со мной, я вылечу твою рану на руке у себя дома.

Ху Сяосянь кивнула и последовала за Цинь Хаодуном к внедорожнику, оставленному Чжан Теню. Вернувшись на виллу Лин, Цинь Хаодун передал малышку Лин Момо. Он сказал ей, чтобы она не беспокоилась ни о чём. Тан-Тан только что заснула и завтра придёт в себя.

После всех объяснений он вернулся домой вместе с Ху Сяосянь.

Войдя в гостиную и включив свет, Цинь Хаодун обнаружил, что девушка была красивее, чем он думал; у неё также был какой-то очаровательный дух, исходящий от неё, это было очень мило.

Цинь Хаодун сказал, – Сними пальто. Я хочу осмотреть твою рану.

Ху Сяосянь посмотрела на него и сказала, – Этот старикашка сломал мне правую руку. Пожалуйста, помоги мне раздеться.

Это предложение не было двусмысленным, и тон Ху Сяосянь тоже был серьёзным, но это вызывало искушение.

Он отбросил все интимные мысли, протянул руку и расстегнул пуговицы на пальто Ху Сяосянь одну за другой, затем медленно снял его.

На Ху Сяосянь была надето мало одежды под пальто. После того, как с неё сняли верхнюю одежду, на девушке осталась только розовая вязаная жилетка, которая прекрасно сочеталась с её молочно-белой нежной кожей.

На её гладком левом плече виднелся большой чёрный отпечаток ладони. Атака Тао Туна была не лёгкой.

Цинь Хаодун ощупал повреждённое место. Кость её левой руки была сломана, но не слишком серьёзно.

– Расслабься, может быть немного больно.

Цинь Хаодун схватил Ху Сяосянь за левое плечо, восстановил сломанную кость, а затем использовала древесную энергию Ци, чтобы помочь ей залечить повреждённые меридианы.

Через две-три минуты чёрный отпечаток пальцев на плече Ху Сяосянь медленно исчез. Цинь Хаодун нанёс слой мази и сказал, – Хорошо, не дерись с людьми в течение трёх дней и не поднимай тяжести.

Ху Сяосянь почувствовала прохладное прикосновение к плечу, а затем пронзительная боль исчезла. Она пошевелила рукой и удивлённо сказала, – Мне и правда лучше. Я ещё не видела такой магической техники. Неудивительно, что люди называют тебя медицинским мудрецом.

Цинь Хаодун удивлённо спросил, – Ты меня знаешь?

Ху Сяосянь надела пальто и ответила, – Конечно, я искала тебя.

Цинь Хаодун сказал, – Искала меня? В чём дело?

Ху Сяосянь слегка улыбнулась. Она была полна очарования и дарила людям ощущение весны.

– Это ты убил Фэн Тианду?

Цинь Хаодун не ожидал, что она задаст такой вопрос. Он улыбнулся и сказал, – Мисс Ху, вы не можете говорить такие глупости. Я же врач. Я только спасаю людей. Как я могу совершить убийство?

– Хорошо, я спрошу тебя по-другому, – Ху Сяосянь снова улыбнулась, – Я задам тебе ещё один вопрос. Видео о том, как Фэн Тианда сдался, и видео с признанием Фу Хайкуня и Бай Вэньцзе в уезде Уфэн - всё это было связано с тобой?

Не зная, что хочет эта женщина, Цинь Хаодун не признавался, – Я благодарю тебя за спасение моей дочери, но эти вопросы действительно ставят меня в тупик.

Ху Сяосянь продолжала, – Фэн Тианда, Фу Хайкунь и Бай Вэньцзе добровольно признали свою вину не потому, что у них есть совесть, а потому, что они были загипнотизированы.

– Так совпало, что эти люди враждовали с тобой. Ты владеешь магией разума и несколько раз помогал Цзяннаньской полиции допрашивать заключённых. Я права, доктор Цинь?

Она тщательно расследовала его дела, и было ясно, что у неё есть цель. Цинь Хаодун спросил, – Скажи, что тебе нужно?

– Не беспокойся, я не имею против тебя дурных намерений, – Ху Сяосянь очаровательно говорила, – Ты достиг девятого уровня открытой силы в таком раннем возрасте, и у тебя есть способность контролировать умы людей. Ты - редкий талант, поэтому я приглашаю тебя присоединиться к нашей организации.

Цинь Хаодун посмотрел на Ху Сяосянь и сказал, – Если ты хочешь, чтобы я присоединился к вам, не должна ли ты сначала сказать мне, что вы за организация?

Ху Сяосянь торжественно ответила, – Павильон Сюаньюань, ты слышал о нём?

– Никогда о таком не слышал! – Цинь Хаодун покачал головой.

Он был всего лишь врачом и мало что знал о подобных вещах. Если бы он знал, что в Китае существует такая особая организация, то не стал бы прибегать к столь высокой магии над умом. По крайней мере, он не стал бы посылать видео с этими людьми, признающими себя виновными, в интернет.

Ху Сяосянь сказала, – Павильон Сюаньюань - это особая организация в Китае. Я пришла из отдела Сюаньюань павильона Сюаньцзы. Я хочу, чтобы ты присоединился к нашему отделу.

После паузы она добавила, – Департамент Сюаньцзы отвечает за управление всеми практикующими врачами в Китае. Он запрещает практикующим использовать магию на обычных людях, а ты использовал магию, чтобы контролировать умы несколько раз.. Это нарушает правила департамента Сюаньцзы.

– К счастью, ты не злой, так что мы не собираемся привлекать тебя к ответственности. Напротив, мы приглашаем тебя присоединиться к нашему отделу Сюаньцзы, чтобы служить Китаю.

Цинь Хаодун ответил, – Спасибо за такую доброту, но у меня есть девушка, дочь, и я врач. Я не хочу работать в вашем отделе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 179. Выиграть приз**

Глава 179. Выиграть приз

Лисий гипноз был секретным методом, переданным девушке от бабушки. Эффект от такой магии был не намного хуже, чем от манипулирования сознанием Цинь Хаодуна. Это была своего рода духовная магия.

Манипулирование разумом не может быть применено к людям со слишком сильной духовной силой, иначе оно будет контратаковано. То же самое относилось и к лисьему гипнозу. Однако эффект от контратаки был несколько иным. После такого противостояния исполнитель влюблялся в другую сторону. Из-за этого дедушка Ху Сяосянь всегда советовал ей быть осторожной, используя эту магию.

Ху Сяосянь осмелилась применить гипноз, будучи очень самоуверенной. С рождения её духовная сила была намного выше, чем у обычных людей. Хотя она только что достигла первого уровня скрытой силы, её способности были сравнимы с высшей силой.

Для того чтобы контратака сработала, духовная сила этого человека должна быть в десять раз больше, чем у исполнителя. По мнению Ху Сяосянь, таких людей никогда бы не будет на земле. Шанс встретить кого-то на столько сильного был гораздо меньше, чем выиграть пять миллионов.

Цинь Хаодун только что достиг девятого уровня открытой силы. Обычно его духовная сила была намного слабее, чем у тёмного воина. Ху Сяосянь думала, что её духовная сила, несомненно, сокрушит Цинь Хаодуна и заставит его раскрыть доказательства убийства, а затем она сможет использовать эту информацию, чтобы принудить его присоединиться к отделу Сюаньцзы.

Она не ожидала, что у Цинь Хаодуна был могучий дух, и его духовная сила была в десять тысяч раз сильнее, чем у воинов уровня высшей силы. Поэтому, когда Ху Сяосянь атаковала Цинь Хаодуна своей духовной силой, она была немедленно контратакована.

– Боже, я выиграла приз!

Это был её последний проблеск сознания. Она чувствовала только темноту перед глазами, а потом отключилась и рухнула на землю.

Увидев, как Ху Сяосянь падает на землю, Цинь Хаодун воскликнул, – Эй, что ты делаешь? Ты что шантажируешь людей, соблазняя их?

Так или иначе, она была спасительницей его дочери. Цинь Хаодун всё же положил её на кровать, а затем ввел ей зелёную древесную подлинную Ци.

Вскоре Ху Сяосянь медленно открыла глаза. Увидев, что она проснулась, Цинь Хаодун быстро сказал, – Ты сама упала.

Затем его глаза встретились с глазами Ху Сяосянь, что потрясло его сердце. Почему её глаза, казалось, были полны любви?

Ху Сяосянь начала осознавать последствия контратаки. В этот момент её мысли были только о Цинь Хаодуне. Она больше не могла выносить ничего другого в голове. Она понимала, что полностью влюбилась в мужчину, стоящего перед ней.

Хотя это случилось неожиданно, хорошо, что объект любви не был плохим. Не так уж страшно было влюбиться в такого красивого мужчину.

– Хаодун, я люблю тебя! – Ху Сяосянь ласково посмотрела на Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун хотел дать Ху Сяосянь ещё один импульс энергии, но, услышав её слова, словно поражённый молнией, быстро отступил.

– Позволь мне сказать тебе кое-что, не нужно здесь исполнять свои трюки! У меня есть девушка. Ты же видела её. У меня даже есть дочь.

Ху Сяосянь сказала, – Это не имеет значения. Мне всё равно, кто у тебя есть, просто относись ко мне хорошо.

– Не получится. У меня есть девушка и дочь. Как мне хорошо с тобой обращаться? – эмоциональный шок от Ци Ваньэр ещё не был погашен. Как смеет Цинь Хаодун снова провоцировать женщин, даже если Ху Сяосянь исключительно красива?

– Мне всё равно. Я всё равно влюбилась в тебя. Я не могу изменить это, даже если захочу.

Ху Сяосянь говорила правду, но в ушах Цинь Хаодуна всё звучало совсем по-другому, –Как ты можешь влюбиться в меня, когда я знаю тебя всего несколько часов? Скажи честно, чего ты на самом деле хочешь?

– Я уже всё тебе рассказала. Мне больше нечего просить, пока ты добр ко мне, – Ху Сяосянь приподнялась с кровати. Она посмотрела на свою одежду и спросила, – Ты сделал что-нибудь со мной, когда я упала в обморок?

– Нет, конечно нет! – Цинь Хаодун помахал рукой в ответ.

– Так ты хочешь что-нибудь сделать сейчас? Ещё не поздно!

Ху Сяосянь первым делом бросила чарующий взгляд на Цинь Хаодуна. Затем она встала и потянулась, демонстрируя ему свою идеальную фигуру.

– Я знаю... Э... Нет, не знаю, твои раны уже зажили. А теперь пойдём.

Глядя на красивую и очаровательную Ху Сяосянь, Цинь Хаодун чувствовал, как его сердце бьётся всё быстрее и быстрее. Если так пойдет и дальше, будет трудно удержаться.

– Идти? Почему, я ухожу? Ты мой человек. Я буду следовать за тобой всю свою жизнь. Это мой дом в будущем.

Сказала Ху Сяосянь, покачивая своей сексуальной фигурой и делая шаг к Цинь Хаодуну.

– Говорю тебе, не подходи. Или я перестану быть таким добрым.

Столкнувшись с такой красивой женщиной, Цинь Хаодун немного запаниковал.

– Ну, не будь со мной добрым. Я твоя женщина, ты можешь сделать со мной всё, что угодно.

Голос Ху Сяосянь звучал умоляюще. Она протянула две нежные руки и обхватила шею Цинь Хаодуна одной рукой. Она смотрела на него горящими глазами. Глубокая любовь в её глазах заставила сердце Цинь Хаодуна затрепетать.

Он не мог понять, как такое сильное чувство могло появиться у этой кокетливой женщины.

Он не знал, что народ лис был загадочным и уникальным с древних времён. Женщины-лисы выглядели кокетливыми, но такими влюблёнными, словно никогда в жизни они больше не смогли бы ни в кого влюбиться.

Ху Сяосянь была лисой. Она практиковала лисий гипноз, поэтому, естественно, у неё были черты лисы.

– Слезь с меня!

В этот момент Цинь Хаодун казался овцой, преследуемой злым волком. Он в панике протянул руки, чтобы оттолкнуть Ху Сяосянь. Однако он внезапно нажал там, где их не следовало нажимать. Он быстро убрал руки, как будто его ударило током.

Тело Ху Сяосянь слегка задрожало, но она не увернулась. Затем она очаровательно спросила, – Тебе было хорошо? Если ты считаешь, что с одеждой мне хуже, я сниму её.

Цинь Хаодун смущённо сказал, – Ты меня не поняла. Я не это имел в виду.

– Дурак, рано или поздно я стану твоей женщиной. В чем же проблема?

Затем она обняла Цинь Хаодуна за талию. Их тела прижались друг к другу так, что они могли ясно чувствовать дыхание друг друга.

Это заставляло Цинь Хаодуна испытывать психологическое давление, и давление на его грудь было огромным. Он быстро оттолкнул её, но на этот раз его руки оказались на её плечах.

Глядя на его нервный вид, Ху Сяосянь рассмеялась, – Это твой первый раз? Ты такой застенчивый. На самом деле, это тоже мой первый раз!

Но Цинь Хаодун не мог потерять рассудок и прижать девушку к кровати.

Ху Сяосянь сказала, – Забудь об этом. Какой ты трус, скажи мне лучше, в какой комнате я буду ночевать.

–Как насчёт той комнаты?

Цинь Хаодун подсознательно протянул руку и тут же пожалел об этом. Комната, на которую он указал, находилась как раз напротив его спальни.

Ху Сяосянь подошла и нежно коснулась его щеки. Потом она взяла его за подбородок и сказала, – Я не буду закрывать дверь на ночь. Если ты передумаешь, то можешь прийти в любое время. Давай попрощаемся с нашей девственностью.

Затем она поцеловала Цинь Хаодуна в щёку своими нежными красными губами, а после вошла в свою комнату, сексуально покачивая бёдрами.

Увидев, как Ху Сяосянь закрывает дверь, Цинь Хаодун вытер отпечаток губ с лица и бессильно улёгся на диван. В его голове всплыло слово, – Лиса!

Вернувшись в комнату, Ху Сяосянь достала мобильный телефон и набрала номер. Вскоре в трубке раздался старческий голос, – Что происходит, девочка? Ты нашла этого человека?

– Да, я нашла его, но произошла большая авария.

– Какой-то несчастный случай? Неужели этот человек-мастер манипулирования?

– Нет, – Ху Сяосянь сказала тихим голосом, – Дедушка, я использовала лисий гипноз на нём, но...

– Глупая девчонка, разве я не говорил тебе не использовать его без разбора? Почему бы тебе не прислушаться к моим словам? И каков же результат? – нетерпеливо спросил старик.

– В результате его духовная сила была настолько сильна, что я была контратакована!

– Что? Ты контратакована? Может ли кто-то действительно быть в десять раз сильнее твоего духа? Как такое вообще возможно? – на другом конце провода старик вскочил. Затем он немного успокоился и воскликнул, – Девочка, как ты себя чувствуешь? Неужели ты действительно влюбилась в этого старика?

Ху Сяосянь ответила, – Контратака лисьего гипноза настолько сильна, что я не могу освободиться.

– Сейчас я найду твою бабушку. Почему она передала это умение тебе? А теперь случилась такая беда!

Ху Сяосянь сказала, – Дедушка, ты не можешь винить бабушку. Теперь, когда всё случилось, нет смысла искать её.

– Увы! – старик вздохнул и спросил, – Скажи, этому старому чудовищу больше ста лет? Должен ли я называть его старшим братом или дядей, когда вижу его?

– Дедушка, на самом деле, я пошутила!

Сказала Ху Сяосянь и хихикнула.

– Девочка, не смей так шутить над дедушкой. Я запру тебя на три года, когда ты вернёшься.

Старик на другом конце провода был зол и хотел рассмеяться, но с его сержца свалился огромный камень. Если бы его маленькая внучка действительно влюбилась в плохого старика, это было бы катастрофой.

– Девочка, что в твоих словах правда, а что ложь?

Ху Сяосянь рассмеялась и сказала, – На самом деле, это всё правда. Я просто притворилась грустной. Я использовала свой гипноз, и меня действительно контратаковали, но это - красивый мужчина 20-и лет, ни какой не старик, как ты думаешь. Ну что, дедушка? Мне повезло. Ты счастлив за меня?

Старик вздохнул и печально сказал, – Девочка, теперь, когда всё случилось, нет нужды обманывать дедушку. Не волнуйся, каким бы старым и уродливым он ни был, я справлюсь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 180. Толстяк Ван сошёл с ума**

Глава 180. Толстяк Ван сошёл с ума

Цинь Хаодун вытер с лица мыльную пену и увидел Ху Сяосянь, которая стояла в дверях и кокетливо поправляла волосы.

В такой момент, его некогда спокойный приятель возбудился. Цинь Хаодун быстро схватил маленький тазик, чтобы прикрыть свою ключевую часть. Он воскликнул, – Зачем ты пришла сюда?

Ху Сяосянь сказала, – Это ванная комната. Конечно, я пришла принять ванну.

– Внизу есть ванная, – крикнул Цинь Хаодун, – Спускайся вниз как можно скорее и закрой за собой дверь.

– Такой размер, а так мало смелости! – Ху Сяосянь с улыбкой вышла из ванной и спустилась вниз.

Цинь Хаодун быстро закрыл дверь ванной и выбросил тазик, который держал в руке. Внезапно в его сердце возникло странное чувство. Как может женщина так давить на мужчину?

Приняв ванну, он поспешил в свою комнату. Он закрыл за собой дверь и даже запер её на ключ.

Цинь Хаодун был поражён Ху Сяосянью. Кто знает, придёт ли эта девушка к нему в постель посреди ночи? С её огромным обаянием он действительно мог пойти на компромисс.

К счастью, ночью всё было безопасно. Когда Цинь Хаодун проснулся на следующий день, он обнаружил, что Ху Сяосянь встала рано и делала утреннюю зарядку во дворе.

По сравнению с другими её утренние упражнения были особенными - не бокс, не бег, а танцы.

Он должен был признать, что она танцевала очень хорошо. Её красота, фигура и подвижные танцы в лучах раннего утреннего солнца это бесконечное искушение, так что Цинь Хаодун на какое-то время был ошеломлён.

Через пять минут Ху Сяосянь закончила танцевать и с очаровательной улыбкой повернулась к Цинь Хаодуну, – Тебе нравится мой танец?

– Замечательно! – Цинь Хаодун не мог не ответить. Он никогда не видел такого трогательного танца.

Потом он почувствовал себя немного некомфортно, – Когда ты уезжаешь? – спросил он.

Ху Сяосянь ответила, – Почему это я уезжаю? Я сказала, что ты мой человек, и я буду следовать за тобой всю свою жизнь. Я не пойду никуда, если ты не пойдешь.

– Ты... – Цинь Хаодун понял, что эта женщина донимает его, – Если ты не уйдёшь, я вызову полицию, – сердито сказал он.

Вместо того чтобы рассердиться, Ху Сяосянь подошла и со смехом схватил Цинь Хаодуна за руку, – Ну, если ты позвонишь в полицию, я скажу, что ты меня изнасиловал. Посмотрим, кому они поверят.

– Если... если ты будешь продолжать в том же духе, я буду груб с тобой.

– Ну, ты же хочешь прогнать меня, не так ли? Только если ты сможешь победить меня.

Ху Сяосянь крепче сжала руки Цинь Хаодуна, и её формы крепко прижались к его рукам.

– Я... – Цинь Хаодун на какое-то время покраснел и потерял дар речи. Он только что достиг девятого уровня открытой силы, в то время как Ху Сяосянь была мастером скрытой силы.

Он не мог ни избавиться от неё, ни победить. Она также намекнула, что останется с ним навсегда. У него действительно не было выхода.

– Ты останешься здесь, а я пойду.

Цинь Хаодун в раздражении покинул свой дом и направился на виллу Лин.

Ху Сяосянь рассмеялась у него за спиной и сказала, – Не забудь вернуться пораньше вечером. Я приму ванну дома и буду ждать тебя.

Цинь Хаодун поскользнулся и чуть не упал на землю, заставив Ху Сяосянь снова рассмеяться.

Когда он пришёл в спальню, малышка всё ещё лежала в постели и крепко спала. Рядом с ней стояла Лин Момо. Увидев входящего Цинь Хаодуна, она забеспокоилась, – Тан-Тан ещё не проснулась. Что-то случилось?

– Что плохого в том, что моя дочь так крепко спит? Не думай слишком много, – сказал Цинь Хаодун, протягивая руку к малышке, чтобы пощупать пульс.

После того, что случилось прошлой ночью, он обнаружил, что в теле девочки произошли большие изменения. Сутра сердца была полностью стабилизирована в первом слое, она поглотила весь огонь в теле и преобразовала его в подлинную Ци. Судя по чистоте и количеству подлинной Ци, развитие малышки было равносильно развитию воина третьего уровня открытой силы.

Такая скорость совершенствования была просто вне здравого смысла. С одной стороны, это было связано с пробуждением гениальности Суцзаку. С другой стороны, события прошлой ночи стимулировали потенциал ребёнка. Это тоже было своего рода благословением. В противном случае потребовались бы по меньшей мере полгода, чтобы достичь нынешнего состояния.

Самым большим преимуществом было то, что девочка могла контролировать внутреннее тепло в своем теле, не беспокоясь о том, чтобы случайно вызвать пожар. Пока Тан-Тан не нападёт на людей первой, она не сможет выдыхать огонь.

Пока он думал, Лин Момо обеспокоенно спросила, – Хаодун, как там Тан-Тан?

Цинь Хаодун ответил, – Всё в порядке, Тан Тан в норме. Она скоро проснётся.

Пока он говорил, малышка вдруг открыла глаза и в ужасе закричала, – Плохой дядя, отпусти моего папу.

В её памяти сохранился тот момент, когда Тао Тун напал на Цинь Хаодуна прошлой ночью.

Цинь Хаодун прикоснулся к девочке. Ему было очень тепло оттого, что у него такая дочь. Он сказал, – Не бойся, Тан-Тан. Папа здесь.

Увидев перед собой Цинь Хаодуна и Лин Момо, выражение ужаса на лице малышки медленно исчезло. Она схватила Цинь Хаодуна за руку и спросила, – Где этот плохой человек, папа?

Цинь Хаодун похлопал её по пухлому личику и сказал, – Плохой человек был убит тобой.

– Правда? В будущем я буду защищать папу. Я сожгу любого, кто нападёт на тебя.

Затем малышка выплюнула в воздух небольшой костерок.

Цинь Хаодун поспешно сказал, – Тан-Тан, в будущем ты не должна плеваться огнём без разрешения папы.

– Но почему? Я хочу победить плохих ребят, – спросила малышка с озадаченным лицом.

– Ты ещё маленькая, и иногда не можешь отличить хороших людей от плохих.

– Кроме того, твоя способность плеваться огнём особенная. У других детей такой способности вообще нет. Что, если они узнают об этом и будут обращаться с тобой как с маленьким чудовищем? У тебя не будет друзей, чтобы играть, и тогда ты станешь совсем одинокой.

Малышка быстро прикрыла рот своими пухлыми ручками и сказала, – Я не хочу быть маленьким чудовищем, я хочу иметь хороших друзей.

Цинь Хаодун боялся, что малышка будет плеваться огнём повсюду и причинит ненужные неприятности. Он продолжал говорить, – Это верно. Ты не должна позволить другим узнать, что у тебя есть эта способность. В противном случае, если тебя поймают плохие люди, у тебя будут неприятности. Ты никогда больше не увидишь своих папу и маму.

– Нет, нет, я не оставлю папу и маму. Я буду плеваться огнём, только когда папа разрешит, – серьёзно сказала девочка.

Цинь Хаодун был очень тронут. Во время битвы с Тао Туном прошлой ночью он понял, что в мире очень много мастеров. Чтобы лучше защитить Лин Момо и малышку, он должен как можно скорее усовершенствоваться.

Из-за особенностей его мастерства было невозможно прорваться через узкое место следующего уровня, без достаточного количества духовной энергии. В этом случае ему нужно было подумать о других способах, таких как содействие развитию Ци Ваньэр и Ма Вэньчжо с помощью эликсира. Поощрение их культивирования было равносильно увеличению его силы.

С его теперешним развитием невозможно было усовершенствовать подходящий эликсир. Но всё изменилось, как только у малышки появился врождённый огонь. Найдя подходящую печь, он мог усовершенствовать более высокий уровень эликсира врождённым огнём и превосходной технологией алхимии.

Думая об этом, Цинь Хаодун почувствовал трепет. Неотложной задачей теперь было найти печь, которая могла бы выдержать врождённый огонь. Обычная печь взорвалась бы прежде, чем эликсир был бы сделан.

Где же теперь ему найти подходящую печь?

Он вдруг вспомнил толстяка Вана, которого встретил в антикварном ряду. Он получил от него зеркало Инь-Ян. Может быть, у него были и другие хорошие вещи. В конце концов, эти антиквары обычно прятали что-нибудь хорошее и никогда не выставляли это в магазинах.

Приняв решение, Цинь Хаодун после завтрака отвёл малышку в детский сад и поехал прямо к антикварному ряду. Он направился в магазин толстяка Вана и с удивлением обнаружил, что тот закрыт.

Он снова вышел на улицу и не нашёл людей, которые пытались шантажировать его раньше, что заставило его почувствовать себя очень странно. Толстяк Ван и другие не должны были бросить это дело так скоро.

Он зашёл в магазин рядом с «толстяком Ваном», владельцем которого был мужчина средних лет.

Цинь Хаодун спроси, – Старина, уже почти полдень. Почему этот жирный босс по соседству ещё не пришёл?

Мужчина средних лет сказал, – О, он больше не может прийти.

– Почему, что случилось? – удивлённо спросил Цинь Хаодун.

– Толстяк Ван сошёл с ума.

– Сошёл с ума? Ещё недавно он был в полном порядке. Почему он вдруг сошёл с ума?

– Я не знаю точной причины, – сказал мужчина средних лет, – Во всяком случае, теперь он сумасшедший. Я ходил к нему на днях. Я живу с ним по соседству уже более 10 лет, но сейчас он меня совсем не узнаёт. Он был сумасшедшим и говорил странные вещи без остановки. Я его совсем не понимал.

Цинь Хаодун спросил, – Старина, ты можешь рассказать мне, что он говорит?

– Я не обратил на это особого внимания. Казалось, он кричал - Чжан Даху, я убью тебя. Он выкрикивал слова вроде «месть». Иногда он ещё кричал - Я буду сражаться с тобой до смерти...

– Ты можешь сказать мне, где живет Толстяк Ван? Я хочу его увидеть.

Мужчина средних лет ответил, – Я могу сказать тебе, но ты должны быть осторожным. Сейчас симптомы толстяка Вана очень серьёзные. Он даже бьёт свою мать

– Не волнуйся, старина. Я учту это.

Цинь Хаодун узнал адрес у мужчины, который жил неподалеку от антикварного ряда. Примерно через 10 минут он подъехал к дому толстяка Вана.

Это был большой двор с небольшим трёхэтажным зданием, построенным полностью в европейском стиле. Это было очень красиво. Похоже, за эти годы толстяк Ван действительно заработал кучу денег.

Цинь Хаодун подошёл к воротам и несколько раз постучал. Ворота двора открылись, и оттуда вышла женщина средних лет.

Женщина была слегка полновата, а её лицо было чёрно-синим, как будто её избили.

– Кого вы ищете? –спросила она.

– Я ищу толстяка Вана. Я его друг, – ответил Цинь Хаодун.

– Теперь он сумасшедший. Что вы собираетесь с ним делать? Вам лучше уйти, – женщина закрывала дверь. Цинь Хаодун быстро сказал, – Не прогоняйте меня. Вообще-то я врач. Я услышал, что он болен, и пришёл навестить его.

– Доктор? – женщина посмотрела на Цинь Хаодуна сомнением. Потом она покачала головой и сказала, – Это бесполезно. Теперь он сумасшедший. Никакие психиатры ничего не могут с этим поделать. Я позвонила в психиатрическую больницу, и кто-нибудь отвезёт его туда. Я сойду с ума, если он будет продолжать в том же духе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 181. Разбитая статуя Гуаньинь**

Глава 181. Разбитая статуя Гуаньинь

– Отвезти его в психиатрическую больницу? – Цинь Хаодун пытался уговорить женщину, ещё подумать, – Мадам, если вы действительно отправите его в психиатрическую больницу, его жизни придёт конец.

Женщина вздохнула и ответила, – Посмотри на эти раны, ты видишь, как сильно он избил меня. Кроме меня, ещё моя мама, и мой сын - жертвы его насилия.

– Если бы у меня был другой выбор, я бы не приняла такого решения, потому что мы были парой очень много лет. Вся наша семья зависела от него, и мы никогда не думали, что с ним случится такая ужасная вещь. Это наказание за грех, который мы совершили в прошлой жизни?

– Мадам, дайте мне пройти к нему. Это ничего не изменит, даже если я не смогу помочь с этим, - сказал Цинь Хаодун.

– Ну... – женщина с сомнением посмотрела на Цинь Хаодуна, – Он слишком молод, чтобы быть врачом.

Словно прочитав её мысли, Цинь Хаодун сказал, – Не волнуйтесь. Это бесплатно, независимо от того, вылечу я его или нет. Но если я это сделаю, это сэкономит вам много денег, не так ли?

– Ты уверен, что это бесплатно? – спросила женщина.

– Да, совершенно бесплатно.

Хотя толстый Ван и не был родственником Цинь Хаодуна, но и врагом он не был тоже. Цинь Хаодун очень хотел вылечить мужчину, чтобы получить от него информацию о зеркале Инь-Ян.

– Спасибо, брат. Тогда, пожалуйста, пойдём со мной.

Женщина открыла дверь во двор и впустила Цинь Хаодуна.

Как только он вошёл, он услышал безумные крики, – Чжан Даху, ты убил моих родителей, убил моего сына. Я убью тебя сегодня же...

Вслед за этим раздался треск, как будто кто-то что-то разбил.

Женщина объяснила с грустным видом, – Младший брат, как ты слышишь, он снова сходит с ума.

Затем она отвела Цинь Хаодуна в комнату, откуда доносился маниакальный голос, и вместо того, чтобы открыть её, она подвела Цинь Хаодуна к окну, чтобы наблюдать снаружи. Стекло в окне было разбито, но на нём стояли защитные решётки, не позволявшие человеку, находящемуся внутри, выйти наружу.

Посмотрев сквозь решётку, Цинь Хаодун увидел иужчину, чьё лицо было покрыто грязью, который размахивал тесаком и бешено рубил всё вокруг. Все украшения и мебель в комнате были разбиты вдребезги.

Это был не кто иной, как безумный толстяк Ван, который был гораздо худее, чем две недели назад, когда Цинь Хаодун видел его в последний раз, и Цинь Хаодун с трудом узнал его.

Цинь Хаодун нахмурился, увидев толстяка, окружённого со всех сторон чёрной Ци; очевидно, тот был одержим дьяволом. Он уже давно подозревал, что толстяк Ван страдает не душевной болезнью, а чем-то дьявольским, и теперь это подтвердилось.

Убедившись в своих догадках, он повернулся и сказал женщине, – Не могли бы вы рассказать мне, как он стал таким? Чем подробнее, тем лучше.

Женщина немного подумала и сказала, – Десять дней назад мой муж купил несколько диковинок. Когда он разбирал их, но мой непослушный сын небрежно разбил статую Гуаньинь. Внезапно мой муж впал в маниакальное состояние и разбил все товары. С тех пор он и стал таким.

Через несколько секунд женщина спросила, – Младший брат, ты можешь привести моего мужа в порядок?

– У вашего мужа нет никаких психических заболеваний, мадам. Он околдован чем-то нечистым, – сказал Цинь Хаодун.

– Околдован? Но как? – воскликнула женщина в изумлении.

– Буддийские и даосские жрецы обычно используют статуи Будды и Гуань Юй, чтобы подавить дьяволов, которых он не смог победить.

– Если я прав, то внутри статуи Гуаньинь, которую разбил ваш сын, был заключён могущественный дьявол. Поэтому он был освобождён и завладел душой вашего мужа.

– Ты прав! – женщина была охвачена ужасом и умоляла Цинь Хаодуна о помощи, – Младший брат, помоги нам, пожалуйста. Прогони этого дьявола, и я заплачу тебе столько, сколько ты захочешь.

– Как я уже сказал, это бесплатно, – Цинь Хаодун успокоил её, – Уверяю вас, я скоро вылечу его.

Женщина воскликнула, – Спасибо тебе, младший брат! Большое спасибо! Наша семья будет в долгу перед тобой, если ты сможешь вылечить моего мужа.

Цинь Хаодун кивнул и уже собирался войти в комнату толстяка Вана, когда услышал пронзительный вой сирен. Во дворе припарковалась машина скорой помощи.

Из машины вышел врач-мужчина лет сорока, за ним - две медсестры в больших масках, каждая с трёхфутовой электрической дубинкой в руках.

Услышав рёв толстяка Вана, они немедленно вошли в комнату. Доктор взглянул на толстяка, запертого в комнате, и повернулся к двум медсёстрам, – Он типичный психопат. Будьте осторожны и быстры, и поймайте его, а то он вас поранит.

После этого он повернулся к женщине и Цинь Хаодуну, – Я Ма Гули, главный врач психиатрической больницы Цзяннаня. Вы двое-родственники пациента?

Женщина ответила, – Я его жена, но ...

Прежде чем она успела закончить фразу, Ма Голи перебил её, – Состояние больного смертельно. Откройте дверь, мы должны отвезти его в больницу для лечения прямо сейчас.

Закончив свои слова, он протянул жезл. Потрескивая и искрясь, он выпустил голубую электрическую дугу.

Увидев это, женщина удивлённо спросила, – Доктор Ма, что вы собираетесь делать с моим мужем? Вы хотите ударить его этой дубинкой?

Ма Голи ответил, – Да. Теперь он выглядит жестоким и агрессивным. Мы должны вырубить его, чтобы забрать с собой.

– Нет, вы не можете этого сделать! – Женщина явно испугалась электрической дубинки в руках Ма Голи и быстро сказала, – Доктор Ма, если всё будет так, как сейчас, мы просто откажемся от лечения.

Ма Голи тут же нахмурился и недовольно сказал, – Как жена пациента, вы так неразумны. Ваш муж страдает серьёзным психическим заболеванием; чтобы вылечить его, необходим безжалостный метод. Кроме того, ведь это вы позвали нас на помощь, не так ли? Теперь, когда мы здесь, вы что решили сдаться? Вы действительно думали, что мы, врачи, всё время свободны?

Сказав это, он повернулся к двум медсёстрам, – Откройте дверь и заберите пациента с собой.

– Хорошо, – когда медсёстры ответили и уже собирались открыть дверь и войти с дубинками, женщина закричала, – Нет, вы не можете забрать моего мужа.

Ма Голи оттолкнул женщину в сторону и сказал, – Не тратьте наше время на помощь пациенту!

Женщина упала на бок под напором сильного Ма Голи, который услышал крик, когда собирался войти в комнату, – Стой!

Крик исходил от Цинь Хаодуна, который больше не мог видеть эту жалкую сцену, – Я никогда не видел такого грубого доктора, как ты.

– Во-первых, ты ошибся насчёт болезни пациента. Он вовсе не психопат. Во-вторых, даже если у пациента есть психическое заболевание, вы должны выслушать его семью, стоит ли забирать его на лечение. Эта женщина сказала, что не хочет, чтобы вы забирали её мужа. Ты собираешься забрать его у неё?

Ма Голи оглянулся на Цинь Хаодуна и сказал с презрением, – Мне не нужно, чтобы ты учил меня, как быть врачом.

Цинь Хаодун ответил, – Я тоже врач, практикующий китайскую медицину.

– Практикующий врач? Как же ты можешь называть себя доктором? Всё, чему ты научился - это фокусы. Как ты смеешь критиковать меня? – лицо Ма Голи было полно презрения, – Ясно, что пациент-типичный маниакальный психопат. Ради безопасности других, мы должны взять его с собой в больницу.

Цинь Хаодун усмехнулся, – Ради безопасности других? Какое высокопарное оправдание! Насколько я понимаю, это всё ради комиссионных, не так ли?

Ма Голи смутился и крикнул в ответ, – Это не твоё дело! Вы, практикующие китайскую медицину, не знаете, как лечить психические заболевания.

– Как я уже сказал, это не психическое заболевание, и, конечно, я знаю, как вылечить пациента.

Ма Голи дико расхохотался, – Совершенно точно, пациент-психопат, судя по его поведению, или ты хочешь сказать, что он одержим дьяволом?

Цинь Хаодун кивнул и сказал, – Он одержим.

Ма Голи не ожидал ответа Цинь Хаодуна и, удивлённый на мгновение, сказал, – Люди всегда говорят, что практикующие китайскую медицину верят в суеверия. Похоже, они правы.

Затем он оглянулся и сказал женщине, – Кому вы теперь верите? Мне, психиатру или ему?

Он был уверен, что женщина выберет его, однако решительный ответ женщины удивил его, – Я верю этому парню.

Выбор женщины объяснялся двумя причинами. Во-первых, её убедили слова Цинь Хаодуна о симптомах толстяка Вана, а во-вторых, она действительно испугалась электрической дубинки в руках Ма Голи.

– Ну и дура! Ну и дура! Вы скорее поверите мошеннику, чем квалифицированному врачу, – Ма Гуоли пристально посмотрел на женщину и продолжил, – Это нормально, что вы мне не верите, просто заплатите нам гонорар, и мы уйдём прямо сейчас.

Он повернулся к медсестре и сказал, – Сяо Чжао, скажи ей, сколько она должна нам заплатить.

Затем медсестра сказала, – Всего 1680 юаней.

Женщина была шокирована такой суммой и воскликнула, – Почему так дорого? Это медицинская плата? Но вы даже не лечили моего мужа.

– Независимо от того, согласны вы на лечение или нет, поскольку мы пришли по вашему вызову, вы должны заплатить нам. Платите быстро.

Цинь Хаодун нахмурился и вмешался, – Ты что, совсем помешался на деньгах? Вы не сделали ничего полезного, но взимаете с них 1680 юаней?

Ма Голи оглянулся и гневно уставился на Цинь Хаодуна, – Ты ничего не знаешь, мошенник. Это нормальная плата в нашей больнице.

– Кто, ты сказал, мошенник? – холодно спросил Цинь Хаодун.

– Да! – Ма Голи сказал высокомерно, – Ты мошенник, который считает, что психические заболевания - одержимость дьяволом. Вылечи его, если сможешь! И я не буду просить у них денег.

– Держи свои слова при себе, доктор.

– Конечно, я так и сделаю. Моё слово - закон.

– Тогда давай заключим пари. Когда Цинь Хаодун сказал это, он достал две пачки юаней и продолжил, – Это 20 000 юаней. Если я не смогу вылечить пациента в течение десяти минут, они будут твои, но если я смогу, ты должен будешь дать им 20 000 юаней в качестве платы.

– Ты осмелишься принять пари?

– Ты это серьёзно? Ты не шутишь?

Недоверчиво спросил Ма Голи. По его мнению, Цинь Хаодун предлагал ему деньги просто так, потому что даже самый лучший психиатр в мире не смог бы вылечить маниакального психопата за десять минут.

Цинь Хаодун ответил, – Да, я серьёзно. Если ты согласен, мы можем всё подписать.

– Ладно, я с тобой поспорю.

Сказав это, Ма Голи поспешно взял свою сумку из рук медсестры и достал бумагу, чтобы подписать пари. Выглядел он так, как будто боялся, что Цинь Хаодун возьмёт свои слова обратно в следующий момент.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 182. Времена правления Канси**

Глава 182. Времена правления Канси

Записав ставку, Цинь Хаодун вручил женщине 20 000 юаней и сказал, – Мне не нравится, когда за мной наблюдают, когда я лечу пациента. Пусть они подождут меня во дворе.

– Хорошо.

Женщина немедленно ответила, услышав просьбу Цинь Хаодуна, потому что она боялась призрака или чего-нибудь ещё. Она вышла из палаты и стала ждать снаружи, пока Ма Голи и медсёстры вернулись к своей машине скорой помощи.

Когда они ушли, Цинь Хаодун открыл дверь и вошёл в комнату толстяка Вана.

Толстяк ревел и размахивал ножом, он рванулся к двери, когда та открылась.

Цинь Хаодун протянул руку, он принёс зеркало Инь-Ян, которым научился хорошо пользоваться. Он держал зеркало стороной Инь к мужчине и закричал, – Выходи, дьявол.

В зеркале вспыхнул золотистый огонёк и исчез между бровями толстяка. Ван застыл, как статуя, и чёрный туман поднялся над его головой, превратившись в женщину, одетую в красное.

Сначала у женщины был свирепый взгляд, но когда она увидела зеркало Инь-Ян в руках Цинь Хаодуна, она показалась испуганной, потому что, будучи призраком, она инстинктивно чувствовала силу зеркала.

Она тут же взмолилась о пощаде, – Пожалуйста, не убивайте меня, господин.

Цинь Хаодун упрекнул её, – Мёртвые должны отправляться на перевоплощение и возрождение. Почему ты всё ещё блуждаешь в мире смертных и причиняешь боль людям?

– Мастер, пожалуйста, помогите мне! Я бедная девушка, я умерла от несправедливости, – призрак бросилась к ногам Цинь Хаодуна и беспрестанно начала кланяться ему.

– Расскажи мне, что ты пережила, – попросил Цинь Хаодун.

– Я родилась в обычной семье и прожила бедную, но счастливую жизнь с мужем и сыном. Однако Чжан Даху возжелал меня и забил моего мужа до смерти. Он даже убил моего сына, двухлетнего мальчика, тоже избив его. После этого меня схватили в его доме.

– Я была в таком отчаянии, поэтому, чтобы отомстить, я оделась в красное и повесилась в полночь, желая лишить его жизни в качестве призрака.

– Но я не ожидала, что после моей смерти он попросит помощи у могущественного Даоса и спрячет меня в статуе Гуаньинь. Только несколько дней назад статуя была разбита, и я смогла освободиться. Я должна отомстить Чжан Даху, мастер, пожалуйста, помогите мне. После этого я буду полностью в вашей власти.

В этот момент призрак чуть не задохнулась от рыданий.

Цинь Хаодун глубоко вздохнул и был тронута её несчастной судьбой, – Когда вы родились? – спросил он.

– Что вы имеете в виду, мастер? – изумлённо спросила призрак, – Я не образована и не понимаю, к чему вы клоните.

Услышав её слова, Цинь Хаодун объяснил, – Я имею в виду, в какой династии вы были до того, как умерли? Как называется царство?

– Я родилась в династии Цин и во время правления его Величества Канси, – сказала призрак.

– Вы знаете, сколько лет прошло после вашей смерти?

– Даже не знаю.

– Триста лет! Боюсь, что Чжан Даху уже несколько раз пережил реинкарнацию, так что теперь вам не за кого мстить.

– Что? Триста лет?

Призрак была поражена тем, что услышала. Запертая в статуе, она жила в темноте и потеряла счёт времени, думая только о мести. Она не ожидала, что триста лет пролетят в мгновение ока.

Цинь Хаодун сказал, – Человек умирает так же, как гаснет лампа. Так как Чжан Даху мёртв, отпустите свою обиду и идите к своему перерождению.

Призрак медленно приходила в себя. Её желание остаться в этом мире исчезло со смертью Чжан Даху, – Господин, я не могу сейчас найти способ перерождения, – сказала она.

Цинь Хаодун поднял зеркало и сказал ей, – Это сокровище может общаться как с миром Инь, так и с миром Ян. Позвольте мне отвести вас к нему.

– Благодарю вас, господин!

Призрак снова поклонилась Цинь Хаодуну и он достал зеркало Инь-Ян, когда в нём вспыхнул свет, призрак исчезла.

В этот момент толстяк Ван вздрогнул, и его глаза снова сфокусировались.

Хотя он был одержим призраком, он ясно знал, что происходило вокруг него. Он опустился на колени перед Цинь Хаодуном и сказал, – Спасибо, что спас меня, младший брат. Я в большом долгу перед тобой.

– Встань, пожалуйста. Сначала сходи к своей жене.

Цинь Хаодун помог толстяку Вану подняться и вместе с ним вышел из комнаты.

Жена толстяка, которая ждала во дворе, не поверила своим глазам, когда увидела, что её муж вышел с Цинь Хаодуном в обычной манере и что на его лице не было и следа безумия.

– Младший брат, мой муж уже вылечился? – нерешительно спросила она Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун не ответил ей, но повернулся к толстяку Вану, – Почему бы тебе не сказать что-нибудь своей жене?

Толстяк Ван сделал два шага вперёд, посмотрел на синяк на лице жены и виновато сказал, – О, теперь всё в порядке! Я так счастлив!

Уверенная, что душевное состояние толстяка Вана вернулось к норме, женщина бросилась в объятия мужа и громко заплакала, потому что за эти дни на неё свалилось слишком много обид и давления.

Цинь Хаодун повернулся к Ма Голи, стоявшему в стороне, и сказал, – Как видишь, я вылечил больного, так не пора ли выполнить твоё обещание?

Лучший способ наказать врача, который заботился только о деньгах, был в том, чтобы достать его деньги из кармана. Поэтому Цинь Хаодун заключил с ним пари на 20 000 юаней.

Ма Голи был в шоке увиденного, и ему никогда не приходило в голову, что этот молодой человек действительно вылечил маниакального психопата за десять минут.

Услышав слова Цинь Хаодуна, доктор изменился в лице. Он закричал, – Не говори глупостей. Его болезнь поразит его позже.

Он махнул рукой двум медсёстрам, стоявшим позади него, и приказал, – Поймайте пациента, этот парень тоже страдает слабым психическим здоровьем. Отвезите его с нами в больницу.

После этого доктор повернулся с дубинкой в руке и бросился на Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун был так раздосадован, что доктор не только хотел пойти против его слов, но и собирался задержать его как психопата.

Он увернулся от дубинки, сверкнувшей синими электрическими дугами, схватил и вывернул руку Ма Голи. После этого дубинка ударила его по ноге.

– А! – Ма Голи закричал от боли и дёрнулся под мощным электрическим током. Его ноги обмякли, и он рухнул на землю.

Увидев, что доктор побеждён Цинь Хаодуном, обе медсестры немедленно остановились и испуганно спрятались за спиной Ма Голи.

Глядя на Ма Голи, чьё лицо стало бледным, а волосы стояли дыбом, Цинь Хаодун подошёл к нему и сказал с холодной улыбкой, – Каково это - быть поражённым электрической дубинкой, которой ты бил других? Человек должен чувствовать себя хорошо, верно?

– Ты... ты...

Ма Голи пытался подняться, несколько раз, но ему это не удавалось, потому что после удара у него всё болело и он обмяк.

– Чего ты хочешь? – спросил он, нервно глядя на Цинь Хаодуна.

– Просто ты должен сдержать свои слова.

Сказав это, Цинь Хаодун вынул из кармана письменное пари, – Здесь написано, что если я смогу вылечить пациента за десять минут, ты дашь ему 20 000 юаней.

Ма Голи прикусил губу и возразил, – Но ты его не вылечил. Его хорошее настроение-всего лишь иллюзия, так что я не проиграл тебе.

Цинь Хаодун многозначительно улыбнулся, подумав, – Этот человек ценит деньги больше, чем свою жизнь. Он всё ещё думает о том, чтобы обманом выманить у меня долг.

Затем он повернулся к толстяку Вану, – Брат Ван, я слышал, что психопаты не несут ответственности за то, что они делают. Поскольку этот доктор настаивает, что ты не оправился от психоза, как насчёт того, чтобы я оставил его тебе?

Услышав эти слова, толстяк Ван, полный ярости, что его чуть не отправили в психиатрическую больницу, схватил топор, подошёл к Ма Голи и поднял его высоко, чтобы ударить его.

Не ожидая, что Цинь Хаодуну придёт в голову такая мысль, Ма Голи намочил штаны и тут же закричал, – Пожалуйста, не надо, я дам тебе денег. Я проиграл!

Цинь Хаодун махнул рукой, чтобы остановить толстяка Вана, и сказал, – Скажи ему свой банковский счёт, и пусть он отправит тебе деньги.

Толстяк Ван отложил топор и попросил жену передать Ма Голи банковскую карточку.

Ма Голи, хоть и с жадностью, но всё же достал мобильный телефон и перевёл деньги на счёт при виде сверкающего топора в руках толстяка.

Увидев это, Цинь Хаодун улыбнулся, – Характер человека может открыться в пари, великий человек всегда будет чтить долг.

Сердце Ма Голи болело за 20 000 юаней, которые он отдал, и он решил обмануть ещё больше психов, чтобы заработать деньги обратно.

Однако Цинь Хаодун прочитал его мысли и сказал, – Обманывая других на деньги, говоря им, что они психи, ты не заслуживаешь быть врачом. Ты должен бросить свою работу.

Ма Голи промолчал, но про себя подумал, – В любом случае это не твоё дело.

Однако, сказав это, Цинь Хаодун достал свой мобильный телефон, позвонил Пань Гаофэну, директору санитарного бюро, и коротко рассказал ему, что сделал Ма Голи.

Услышав это, Пань Гаофэн прокричал, – Я никогда не думал, что среди нас, врачей, найдутся такие подонки, как он. Доктор Цинь, пожалуйста, будьте спокойны, я разберусь с этим делом.

Восстановив силы после удара электрическим током, Ма Голи медленно встал, размял руки и ноги, и в этот момент в кармане у него зазвонил телефон.

Он ответил на звонок и услышал, как начальник больницы кричит на него, – Ублюдок, какого чёрта ты сделал? Ты уволен!

Охваченный паникой, Ма Голи немедленно ответил, – Сэр, я могу объяснить...

Прежде чем он успел договорить свои слова, начальник закончил разговор. Он был в ужасном положении и не мог найти себе оправдания в данный момент, потому что специальная группа была послана санитарным бюро исследовать систему управления больницей.

До этого момента Ма Голи не понимал, что молодой человек перед ним не шутит и может уволить его одним лишь звонком.

Он тут же взмолился, – Младший брат, пожалуйста, прости меня. Я больше никогда так не сделаю, обещаю.

– Опять? Если бы брата Вана поместили в психиатрическую больницу, или если бы я был нормальным человеком и попал туда, был бы у нас шанс что-то сделать? Ты, тварь, не заслуживаешь быть врачом, убирайся сейчас же!

К такому доктору без всякой медицинской этики, как Ма Голи, Цинь Хаодун не испытывал жалости. Ошибочный диагноз может разрушить жизнь человека, независимо от того, был ли он поставлен психиатром или нормальным врачом.

Толстяк Ван снова поднял топор и рявкнул на Ма Голи, – Убирайся, разве ты не слышал доктора Цинь?

Видя, что надежды у него нет, Ма Голи расстроился и ушёл вместе с двумя сёстрами.

После ухода Ма Голи жена толстяка Вана вручила Цинь Хаодуну карточку и наличные в размере 20 000 юаней, – Младший брат, теперь это ваши деньги.

Цинь Хаодун ответил, – Возьмите их себе. Используйте их, чтобы привести в порядок свой дом и купить некоторые пищевые добавки для брата Вана, или он станет слишком худым, и не сможет сохранить своё прозвище.

– Нет, мы не можем взять их, Доктор Цинь, – поспешно вмешался толстяк Ван, – Ты спас меня, и теперь я многим тебе обязан.

Цинь Хаодун ответил, – Давай поговорим об этом позже, потому что я хочу кое-что купить у тебя. А теперь скажи, пожалуйста, где ты взял зеркало, которым шантажировал меня?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 183. Печь девяти драконов**

Глава 183. Печь девяти драконов

Услышав упоминание Цинь Хаодуна о шантаже, толстяк Ван смущённо сказал, – Доктор Цинь, мне очень жаль. В прошлый раз я был слеп. Я не должен шантажировать тебя…

Цинь Хаодун поднял руку, чтобы остановить толстяка Вана, и сказал, – На самом деле, мы все должны благодарить это зеркало. Это волшебный инструмент. Оно спасло меня однажды и только что спасло твою жизнь. Без этого зеркала от твоего призрака было бы очень трудно избавиться.

– А? – толстяк Ван был сбит с толку. Он не ожидал, что зеркало, которое он использовал для шантажа и взял как хлам, окажется настолько полезным.

Цинь Хаодун сказал, – Откуда взялось это зеркало? Ты помнишь?

Толстяк Ван очнулся и сказал, – В нашем бизнесе мы часто ездим в деревни и города, чтобы собрать некоторые товары у людей, которые не разбираются в антиквариате. Зеркало нам продал один старик. Я думал, что оно хорошее, но в результате многие эксперты не смогли определить его ценность. Позже мы долго выставляли его на витрину и не могли продать. Поэтому я взял его для шантажа.

– Ты можешь найти того старика, который продал зеркало? – Цинь Хаодун не сдавался и спрашивал дальше.

Толстяк Ван покачал головой и сказал, – Я не смогу его найти. Я встретил старика на дороге и понятия не имел, где он живёт.

Цинь Хаодун был разочарован. Первоначально он хотел найти происхождение зеркала Инь-Ян с помощью этой подсказки. Может быть, там была и другая древняя реликвия. Казалось, улучшить свой уровень таким образом, просто невозможно.

В конце концов, успокоившись на некоторое время, он сказал толстяку, – Так как ты занимаешься антиквариатом уже давно, ты не знаешь, у кого есть старинная печь? Чем больше, тем лучше.

– А что ты хочешь сделать? – толстяк Ван шепнул Цинь Хаодуну, – Брат, ты спас мне жизнь, и я не хочу считать тебя чужим. По правде говоря, такая печь строго контролируется государством и вообще не может быть даже поставлена на стол.

Цинь Хаодун сказал, – Ты меня неправильно понял. Я не пытаюсь перепродать её, просто я хочу найти то, что мне нужно.

– Ну и ну! По правде говоря, у меня есть только кое-какие бронзовые изделия, но не дома. Если они тебе нужны, ты можешь пойти со мной. Но давайте договоримся, ты можешь взять всё, что тебе понравится, но держать всё в секрете.

– Бронзовые изделия - это все товары, которые появляются из-под земли. Хотя я потратил деньги, чтобы собрать их, мы не можем позволить другим узнать об этом.

– Не проблема.

Цинь Хаодун быстро пообещал. Ограбления гробниц и продажа антиквариата были частым явлением, и это было больше, чем врач мог заработать в Хуася. Кроме того, то, что сказал толстяк Ван, было правдой. У него действительно не было того духа, который свойственен расхитителям могил.

В это время жена толстяка Вана принесла две миски лапши. Толстяк проголодался за эти дни. Он быстро съел две миски и ушёл из дома вместе с Цинь Хаодуном.

Вместо того чтобы сесть за руль спортивного автомобиля Цинь Хаодуна, они сели на внедорожник толстяка Вана. Выехав из города, они направились в небольшую деревушку на окраине города и въехали прямо в полуразрушенный двор.

Во дворе стояли три полуразрушенных изразцовых дома. Толстяк Ван открыл дверь и ввёл Цинь Хаодуна в здание, а затем передвинул большой бак с водой на кухню, чтобы показать пещеру.

Они спустились в пещеру. Толстяк Ван нащупал что-то на стене и включил свет. Пещера мгновенно осветилась.

Цинь Хаодун огляделся. Хотя вход внутрь был небольшим, внизу было очень просторно. Она была размером около тридцати или сорока квадратных метров и там было очень сухо.

Перед ними лежало множество бронзовых изделий всех размеров. Там была большая печь, которая весила около 50 килограммов, а также мелкие монеты и подсвечники.

– Брат, – сказал толстяк Ван, – Все мои акции находятся здесь все эти годы. Что бы тебе ни понравилось, просто забирай.

Цинь Хаодун огляделся и вдруг увидел в углу большую печь. Печь была высотой с человека и казалась очень прочной.

Цинь Хаодун шагнул к печи и, не дойдя до неё, ощутил запах горящего дерева и остаточный запах лекарств.

– Печь, это действительно печь!

Цинь Хаодун был так взволнован. Он искал её повсюду, но нашёл её именно тогда, когда уже ничего не ждал.

Он подошёл к передней части печи и внимательно осмотрел её. Поверхность печи была расписана девятью яркими драконами. Головы драконов были как раз на вершине. На дне были вырезаны три больших слова, – Печь девяти драконов.

Цинь Хаодун с восторгом погладил печь. Она была превосходного качества. Она была всего на одну ступень ниже печи, которую он использовал в мире культивации.

– Брат, тебе нравится? Я не знаю, из какого материала сделана эта штука, – сказал толстяк Ван, – Это не медь и не железо. Она такая большая, но не тяжелая.

Чтобы доказать это Цинь Хаодуну, он протянул руку и поднял печь с девятью драконами.

Цинь Хаодуну это показалось забавным. Откуда обычные люди знают, что такое волшебный инструмент? Даже в мире культивации печь девяти драконов была бесценным сокровищем. Как она могла быть отлита из меди и железа?

Он сказал, – Брат Ван, мне нужна эта печь. Сколько она стоит?

– Брат, ты меня не оскорбляешь. Этот парень отвёз бы меня в психиатрическую больницу, и моя жизнь была бы кончена, если бы не ты. Как я только что сказал, всё, что тебе нравится, ты можешь просто забрать.

Цинь Хаодун кивнул. Хотя толстяк Ванш был в самом низу общества, он также знал, что нужно искать способы отплатить за доброту других. Он мог бы быть хорошим другом.

– Брат Ван, ты не знаешь, откуда взялась эта печь?

Он обнаружил, что печь девяти драконов - это печь для культиваторов. Если бы он мог найти её происхождение, он бы нашёл старинное место, где жили древние земледельцы. Сокровища там были бы действительно хороши для его развития.

Толстяк Ван покачал головой и сказал, – В нашем бизнесе существует правило, что мы платим только за вещи и никогда не спрашиваем, откуда они взялись. Если мы будем спрашивать слишком много, в следующий раз никто не отдаст их.

– Ты можешь связаться с тем человеком, который продал тебе печь? – спросил Цинь Хаодун, – Брат Ван, я хочу узнать, откуда взялась эта печь. Это очень важно для меня. Если ты сможешь помочь мне в этом, мы будем друзьями в будущем.

– Человека, который продал мне эту печь, зовут Ди Лун, – сказал толстяк Ван, – Он специализируется на подпольной работе. Он живет тем, что грабит могилы. Я купил у него много вещей.

– Но хотя мы старые деловые партнеры, мы не оставляем друг другу контактной информации. Ты знаешь причину. Если ты хочешь связаться с ним, ты можешь только ждать, пока он придёт ко мне. Но прошёл почти месяц с тех пор, как он в последний раз приходил ко мне. Он должен прийти за мной в ближайшие дни.

– Брат Ван, оставь мой номер телефона. Если Ди Лун придёт к тебе, пожалуйста, сообщи мне. Ты можешь быть уверен, что у меня нет никаких других намерений, я просто хочу спросить его кое о чём.

Толстяк Ван хлопнул себя по груди и сказал, – Не волнуйся, брат. Твоё дело-это и мое тоже. Я точно дам тебе знать, когда он придёт.

После того как всё было улажено, Цинь Хаодун снова обошёл подвал. Но больше ничего хорошего найдено не было.

Они вынесли из подвала печь с девятью драконами и вернулись в дом толстяка Вана. Цинь Хаодун сначала загрузил печь в свою машину, а затем нашёл необитаемое место, чтобы поместить печь непосредственно в своё кольцо хранения.

Он не нашёл ожидаемых древних объектов в сегодняшней поездке в антикварный ряд, но он нашёл печь девяти драконов и ключ к Ди Луну, который также был очень полезен.

После он отправился на оптовый рынок лекарственных материалов и совершил безумный шопинг, на который потратил более 30 миллионов юаней. В кольце было много места. Теперь он был очень богат, и в запасе было больше медикаментов.

После того, как всё было приготовлено, и обед был съеден, Цинь Хаодун пришёл в «Папу охранной компании» с малышкой.

Он не стал беспокоить Налань Ушуан и Ци Ваньэр. Они направились прямо в подвал склада и велели Чжан Теню взять людей для охраны двери. Никому не разрешалось входить, пока они не выйдут.

Малышка спросила, – Папа, с чем ты меня сюда привёл поиграть?

Цинь Хаодун сказал, – Сначала я сыграю с тобой шутку, а потом давай поиграем во что-нибудь весёлое.

Затем, после действий Цинь Хаодуна, в центре склада появилась печь девяти драконов.

– О'Кей! Хорошо! Папа просто замечательный, – радостно воскликнула малышка, – Папа, я хочу научиться этому вместе с тобой.

– Ты не можешь узнать всё сейчас. Когда ты вырастешь, я научу тебя, – Цинь Хаодун похлопал малышку по лицу и продолжил говорить, – Тан-Тан, давай теперь сыграем в игру по усовершенствованию медицины.

– Ну, я больше всего люблю играть в игры. Папа, скажи мне, как в неё играть.

Цинь Хаодун открыл огненный вход печи с девятью драконами и сказал малышке, – Помоги папе добавить сюда немного огня.

– О'Кей!

Малышка открыла рот и выплеснула врождённый огонь в печь девяти драконов.

Цинь Хаодун закрыл вход для огня, затем достал несколько самых дешёвых лекарственных материалов и бросил их в печь.

Он никогда раньше не пользовался врождённым огнем, поэтому не был знаком с ним. Через короткий промежуток времени внутри печи раздался приглушённый звук, и вся расплавленная жидкость из лекарственных материалов взорвалась внутри.

К счастью, Цинь Хаодун был готов к этому и сразу же подхватил малышку, избежав взрыва.

– Забавно! Это же смешно! Папа, ты готовишь попкорн?

Малышка не знала, что это была неудача, и радостно захлопала в ладоши.

Цинь Хаодун смутился. Он очистил печь с девятью драконами, а затем сказал малышке, – Тан-Тан, на этот раз ты можешь выдать меньше огня. Половина того, что было, прекрасно подойдёт.

– Хорошо, я послушаю папины слова.

Малышка снова открыла рот и выплеснула в топку врождённый огонь. Огонь был вдвое меньше, чем в прошлый раз.

После трех последовательных неудач Цинь Хаодун постепенно познакомился с температурой врождённого огня и использованием печи девяти драконов.

В пятый раз ароматные таблетки наконец-то вышли. Цинь Хаодун протянул руку и поймал девять белых таблеток с золотыми линиями на них.

– Хорошо! Как хорошо!

Цинь Хаодун был очень доволен. С врождённым огнем и печью девяти драконов, очищенные пилюли имели линии. Хотя до девяти линий лучших пилюль оставалось ещё очень далеко, они были очень редкими. В мире культивирования цена пилюль с линиями была больше в десять раз, чем без линий.

– Папа, что это? Пахнет вкусно. Ты можешь дать мне одну?

Малышка посмотрела на таблетки в руке Цинь Хаодуна, и у неё потекли слюнки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 184. Большая укрепляющая таблетка**

Глава 184. Большая укрепляющая таблетка

– Ты гурман! – Цинь Хаодун погладил малышку по голове и сказал, – Тан-Тан, помни, что это лекарство, а лекарство нельзя есть просто так.

Девять таблеток, которые он только что использовал в качестве тестового продукта, назывались экстази. Если бы он раздавил одну из них, она была бы бесцветной и безвкусной в воздухе, но все существа в радиусе ста метров могли бы быть очарованы.

Таблетки экстази были лекарством низкого уровня в мире культивирования. Материалы для них были дешёвыми, поэтому Цинь Хаодун решил усовершенствовать это лекарство во время практики.

Теперь, когда он был знаком с врождённым огнём и атрибутами печи девяти драконов, он отложил таблетки экстази и начал очищать маленькую укрепляющую пилюлю.

Испытав неудачу, Цинь Хаодун усовершенствовал девять маленьких укрепляющих таблеток. Однако чем выше была их ценность, тем труднее становилось её усовершенствовать. По сравнению с низкосортными таблетками экстази, девять маленьких укрепляющих таблеток имели линии, но они были намного тусклее.

После он очистил маленькие укрепляющие таблетки одну за другой. Малышка распылила огонь, собрала очищенные пилюли и положила их в нефритовый флакон. Она была очень занята и очень веселилась.

После того как 108 маленьких укрепляющих пилюль были очищены, Цинь Хаодун начал очищать большие укрепляющие пилюли.

Большие укрепляющие таблетки могли бы помочь мастерам в царстве скрытой силы обновиться.

Он осторожно запустил печь драконов. К счастью, после предыдущего опыта, большие укрепляющие таблетки были успешно переработаны. Но качество очищенных таблеток было немного хуже, и на них не было линий.

Он очищал их при раза подряд, собрав 36 больших укрепляющих таблеток.

Наступило 10 часов вечера, когда всё таблетки были собраны.

Цинь Хаодун поместил печь девяти драконов в кольцо хранения, похлопал малышку по личику и сказал, – Тан-Тан, ты устала?

– Нет, мне весело! – взволнованно сказала малышка.

Цинь Хаодун протянул руку, схватил девочку за запястье и стал проверять пульс. Сегодня вечером она десятки раз брызгала огнём. Он боялся, что это плохо скажется на ребёнке.

Но вскоре он почувствовал облегчение. Вместо того, чтобы причинить вред малышке, это сделало Сутру сердца императорского Ян в её теле более стабильной. Хотя общее количество подлинной Ци не увеличивалось, она была гораздо гуще, чем раньше. Казалось, что таблетки действительно помогли улучшить культивирование.

Убедившись, что с малышкой всё в порядке, Цинь Хаодун вывел её из подвала и направился в кабинет Налань Ушуан.

В «Папе охранной компании» всё шло хорошо. Здесь был большой номер с кабинетом снаружи и спальней внутри. С тех пор как в семье Налань всё наладилось в последнее время, Налань Ушуан была в компании всё время.

– Вторая мама, я иду к тебе, – когда малышка вошла в двери, она немедленно бросилась в объятия Налань Ушуан и поцеловала её, – Вторая мама, я так по тебе скучала!

Налань Ушуан так любила малышку, что поцеловала её в маленькое личико. Затем она сказала Цинь Хаодуну, – Когда ты пришёл, ты побежал на склад и не впускал других. Что же ты делал?

Малышка сказала, – Папа, взял меня приготовить лекарство, и мы хорошо провели время!

Цинь Хаодун объяснил, – Я думаю, что наше развитие всё ещё слишком низкое. Я взял время, чтобы усовершенствовать некоторые таблетки, чтобы помочь всем улучшить их культивирование.

Затем он достал очищенные таблетки и положил их на стол перед Налань Ушуан, – Есть 100 маленьких укрепляющих пилюль, которые были сделаны для божественных наёмников и твоего культивирования. Они могут быстро улучшить культивацию для царства открытой силы. Что касается распределения, то ты можешь решить всё сама.

– А эти 20 таблеток для скрытой силы. Так как другие не находятся в этой области, ты можешь дать их Ци Ваньэр и Ма Вэньчжо по 10 таблеток соответственно.

– Ты сделал так много таблеток за такое короткое время? – глядя на большие и маленькие нефритовые бутылки на столе, Налань Ушуан удивлялась. Как мастер боевых искусств, она очень хорошо знала цену этим таблеткам. Если она купит их на рынке, каждая таблетка будет продаваться по высокой цене. Теперь Цинь Хаодун доставал их словно сахарные бобы для членов своей команды.

– Ма Вэньчжо и Ци Ваньэр живут здесь, – продолжила она, – Почему бы тебе не отдать их самому?

– О... Уже слишком поздно. Тан-Тан идёт спать. Я заберу её сейчас же. Ты можешь отдать их.

Затем Цинь Хаодун вышел из кабинета Налань Ушуан с малышкой на руках. На самом деле, самой важной причиной, по которой он лично не отдал лекарство, было то, что он не знал, как встретиться с Ци Ваньэр.

Когда они спустились вниз, он отвёз малышку из охранной компании. Но он не знал, что позади него, из спальни, блестящие большие глаза следили за ним, пока он полностью не исчез из виду.

Когда Цинь Хаодун уехал, Ци Ваньэр снова легла в постель. После той жизненно важной битвы она была уверена, что влюбилась в этого человека.

Но когда Цинь Хаодун пришёл в компанию, он не пришёл, чтобы увидеть её, что снова привело девушку в уныние. Она не знала, как сможет справиться со своими эмоциями в будущем.

Цинь Хаодун вернулся с малышкой домой и уложил её спать. Затем он покинул виллу Лин и отправился к себе домой.

– Не знаю, ушла ли Ху Сяосянь.

Когда он думал об этой девушке, его сердце было полно сожаления, и он действительно не знал, как с этим справиться. Он посмотрел наверх и обнаружил, что свет в гостиной и спальне выключен. Было темно.

– Неужели она ушла?

Пока Цинь Хаодун думал об этом, он поднялся наверх. В гостиной никого не было, но в кухне горел слабый свет. Он подошёл и увидел, что Ху Сяосянь хлопочет на кухне.

В это время её волосы были распущены. Розовое домашнее платье в цветочек едва ли могло скрыть сексуальную фигуру. Её щеки были белыми и нежными, а манеры-спокойными и серьёзными. Это было похоже на то, как жена готовит на кухне для своего мужчины. Она выглядела такой красивой, что Цинь не мог не поразиться.

Ху Сяосянь выпрямилась и потянулась. Такой и должна была быть идеальная фигура. Это было несравненно сексуально.

– Ты уже достаточно насмотрелся? Хочешь, чтобы я изменила позу?

Во время разговора она улыбнулась Цинь Хаодуну, и это было так ослепительно, что вся кухня, казалось, стала ярче.

– Э... – Цинь Хаодун вернулся к жизни, смущённо почесал затылок и сказал, – Почему ты до сих пор не ушла?

– Я уже сказала, что буду жить здесь. Почему я должна уйти? Это мое новое домашнее платье, которое я купила сегодня. Тебе нравится?

Затем Ху Сяосянь прокрутилась перед Цинь Хаодун, демонстрируя розовое платье со всех сторон.

– Оно очень красивое!

Подсознательно произнёс Цинь Хаодун. Он совершенно забыл, что только что выгонял её из дома.

Как только раздался аромат, Ху Сяосянь полетела к плите, как красивая бабочка. Она прошептала, – Я ещё купила супер-сексуальную пижаму, и я покажу её тебе позже.

Из-за близкого расстояния дыхание Ху Сяосянь проникало прямо в ухо Цинь Хаодуна.

Эта женщина была так привлекательна!

Цинь Хаодун глубоко верил, что Ху Сяосянь легко заставит его сердце биться от её движений.

– Уже так поздно, – повторила Ху Сяосянь, – Ты голоден? Попробуй мой любовный ужин, который я приготовила для тебя.

– Нет, я уже поужинал!

– Если ты не голоден, можешь просто попробовать. Я была занята этим весь день.

Ху Сяосянь сказала это, держа руку Цинь Хаодуна. Её грудь прижалась к его руке, так что он почувствовал насколько она упругая.

Его мозг всё ещё колебался, стоит ли войти и попробовать, но ноги уже вышли из-под контроля и направлялись на кухню.

Кухонный стол был украшен четырьмя изящными блюдами и миской супа. Эти блюда выглядели очень заурядно, но нос Цинь Хаодуна уловил лёгкий аромат.

– Просто попробуй. Ты боишься, что я тебя отравлю?

Сказала Ху Сяосянь, протянув два нежных пальца, схватив сочную полоску мяса прямо с тарелки и отправив её в рот Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун подсознательно открыл рот. Ху Сяосянь положила мясо, и кончики её пальцев скользнули по его губам, отчего его сердце забилось быстрее.

Как только его разум пришёл в неистовство, сильный аромат начал наполнять его вкусовые рецепторы и стимулировать нервные окончания мозга.

Цинь Хаодун начал закрывать глаза и медленно жевать мясо, ощущая прекрасный вкус деликатесов. Мясная полоска определённо не была обычной говядиной. Каждый раз, когда он жевал её, он испытывал разные чувства. Она была восхитительной, нежной или свежей и бодрящей.

Таким образом, съев кусок мяса, он не был удовлетворён. Цинь Хаодун открыл глаза и посмотрел на тарелку. Присмотревшись, он обнаружил, что каждый кусок говядины состоит из четырёх кусков мяса. Неудивительно, что он был таким вкусным.

Он не мог удержаться, чтобы не положить в рот ещё один кусок мяса.

– Ну и как? Как тебе? – Ху Сяосянь наклонилась, посмотрела на Цинь Хаодуна.

В то же время на домашней одежде появилась ложбинка, которая привлекла внимание Цинь Хаодуна.

– Э... Это восхитительно. Это действительно вкусно!

Сказал Цинь Хаодун, протягивая палочки для еды и беря кусочек, чтобы отвлечь своё внимание. В противном случае он боялся, что у него пойдет кровь из носа, что было бы большим позором.

Надо сказать, что Ху Сяосянь действительно хорошо готовила. Хотя Цинь Хаодун ужинал вечером, эти блюда усилили его аппетит. Он быстро съел все четыре блюда и суп.

– Я и не знал, что ты так хорошо готовишь! – Цинь Хаодун удовлетворённо похлопал себя по животу и сказал, – К сожалению, это всё мясные блюда. Здесь нет зелёных овощей. На вкус блюда немного жирные.

– Не знаю почему, я готовлю только мясные блюда. Все вегетарианские блюда, приготовленные мной, были ужасны, – Ху Сяосянь взяла Цинь Хаодуна за руку и сказала, – Я была занята весь день, но я ещё не ела.

– Э... –Цинь Хаодун смутился. Он съел все блюда на столе, но Ху Сяосянь была голодной.

– Хорошо, я приготовлю тебе что-нибудь поесть. В отличие от тебя, я умею готовить только вегетарианские блюда. Я не очень хорошо готовлю мясо.

Цинь Хаодун встал, достал из холодильника несколько овощей и начал готовить. Его кулинарное мастерство было изысканным и особенным. Не прошло и получаса, как он поставил на стол четыре вегетарианских блюда и кастрюлю каши с душистым ароматом.

Ху Сяосянь с сомнением взяла зелёный овощ и положила его в рот. Затем она быстро съела их. Хотя она изо всех сил старалась сохранить свой образ красивой женщины перед Цинь Хаодуном, но блюда были настолько вкусными, что она вообще не могла контролировать себя.

Вскоре все четыре блюда на столе были съедены Ху Сяосянью. Съев миску каши, она удовлетворённо вытерла рот и сказала, – Это действительно вкусно! Я никогда раньше не ела таких вкусных вегетарианских блюд.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 185. Пижама из чёрной пряжи**

Глава 185. Пижама из чёрной пряжи

Затем она посмотрела на Цинь Хаодуна соблазнительными глазами и сказала, – Малыш, мы просто идеальная пара. Все вегетарианские блюда были такими вкусными. Будет идеально, если мы вместе заведём ресторан, то наверняка сделаем его самым лучшим во всём городе Цзяннань.

Цинь Хаодун не мог вынести её горячих глаз, поэтому он быстро сменил тему и сказал, – Пора отдыхать.

– Это всё твоя вина, что ты сделал мой живот больше, – Ху Сяосянь погладила свой живот и сказала, – После того, как я съела так много еды, сон сделает меня толстой. Почему бы не сделать некоторые упражнения, чтобы помочь пищеварению?

– Ну... Ты должна тренироваться в одиночку.

Сказал Цинь Хаодун со смущённым выражением лица.

Ху Сяосянь бросила на него суровый взгляд и сказала, – Ты такой робкий. Если ты не хочешь заниматься со мной спортом, я приму ванну. После работы на кухне весь день моя одежда пропахла дымом.

Потом она пошла в ванную. Цинь Хаодун тихо вздохнул и почувствовал облегчение. С точки зрения внешности Лин Момо не проигрывала Ху Сяосяни, но так или иначе, каждое действие этой женщины разжигало огонь в его теле.

Он прибрался на кухне и вернулся в гостиную. Цинь Хаодун съел слишком много. Он хотел включить телевизор, чтобы убить время. А когда он только сел на диван и взял в руки пульт дистанционного управления, то услышал крик из ванной, – Малыш, сходи и принеси мне пижаму. Я хочу эту чёрную штуку.

– Я...

Цинь Хаодун колебался. Он был мужчиной. Это было бы неуместно, если бы он пошёл за женской пижамой.

Видимо, прочитав его мысли, Ху Сяосянь продолжала кричать, – Если ты не пойдёшь и не принесёшь её мне, я пойду сама. Я вообще не люблю одеваться.

– Не надо... Позволь мне это сделать.

Когда Цинь Хаодун пришёл в комнату, где расположилась Ху Сяосянь, он обнаружил, что в комнате было много украшений. Весь стиль изменился, и он был полон женственности.

Он страдал от головной боли. Казалось, что девушка действительно собиралась прожить здесь долгое время. Жить с такой женщиной было сущим мучением.

Как раз когда он думал об этом, Ху Сяосянь снова закричала, – Ты нашёл? Я хочу эту чёрную штуку.

Цинь Хаодун открыл свой гардероб и обнаружил там множество разноцветного женского нижнего белья с кружевами и вышивкой.

Чёрную пижаму, о которой упоминала Ху Сяосянь, было очень легко найти, потому что в шкафу была только чёрная пижама. Но ткань пижамы была слишком тонкой. Какая разница, надевать или не надевать эту пижаму?

Цинь Хаодун отнёс вещи в ванную. Он постучал в дверь и сказал, – Я принёс тебе пижаму.

Ху Сяосянь высунула голову из ванной и протянула белую гладкую руку. Её щеки были красными после купания. Она выглядела очень привлекательно. Особенно вытянутая рука обнажала всё её белое плечо и сексуальную ключицу, что пробудило в Цинь Хаодуне задумчивость.

Самым отчаянным было то, что дверь ванной комнаты была покрыта инеем. Хотя он не был чётким, размытый контур был привлекательным. Глядя на это, Цинь Хаодун удивлённо застыл с пижамой в дверях ванной.

Ху Сяосянь рассмеялась и сказала, – Быстро отдай мне пижаму. Если ты хочешь меня увидеть, можешь войти. Меня это не смущает.

Цинь Хаодун вернулся к жизни и поспешил отнести пижаму Ху Сяосянь, затем развернулся и побежал обратно в гостиную.

– Какая соблазнительная женщина!

Как только он сел на диван, к нему подошла Ху Сяосянь в чёрной пижаме. Тонкая чёрная пряжа не могла скрыть прелестное тело, и делала её ещё более соблазнительной.

Внезапно Цинь Хаодун почувствовал, что его дыхание участилось, и, наконец, он понял, в чём разница между ношением этой пижамы из пряжи и её отсутствием. Носить её более заманчиво, чем нет. Как сказал один великий человек, женщины сексуальнее в одежде, чем когда они раздеты.

– Ну и как? Моя пижама сексуальная? Разве это не красиво? Хочешь, я сменю бикини?

Когда Ху Сяосянь сказала это, она качнулась своим сексуальным телом перед Цинь Хаодуном, как бы давая ему возможность оценить всё по достоинству.

Цинь Хаодун быстро прикрыл рукой нос и деловито сказал, – Нет, и так хорошо.

Ху Сяосянь сказала несколько недовольно, – Тебе скучно. Я тщательно подобрала это бельё для тебя.

Чтобы смягчить смущение, Цинь Хаодун взял в руку большую укрепляющую пилюлю и сказал, – Это усовершенствовано мной. Я отдам эту таблетку тебе.

Ху Сяосянь посмотрела на него с очаровательным выражением лица и сказала, – Ты такой плохой. Разве этого недостаточно? Ты хочешь дать мне лекарство!

Цинь Хаодун сказал, – Это моя большая укрепляющая таблетка, которая может улучшить твоё развитие.

Укрепляющая пилюля была зарезервирована для Ху Сяосянь давным - давно. Хотя предназначение девушки ещё не было понято, она была спасительницей малышки. Это нормально - дать ей укрепляющую таблетку.

– Неужели? – как член павильона Сюаньюань, Ху Сяосянь очень хорошо знала, насколько ценной может быть пилюля.

Она потянулась за таблеткой и сказала, – В любом случае, мне суждено быть твоей женщиной. Я приму её, независимо от того, какая это таблетка.

Затем она бросила таблетку прямо в рот, и та мгновенно растаяла. Вскоре Ху Сяосянь почувствовала, как от её Даньтянь поднимается как поток тепла, а затем её подлинная Ци вскипела, как кипяток. Скорость работы подлинной Ци увеличилась больше чем в десять раз.

– Что это за таблетка? Как она может быть такой действенной?

Она уже принимала много лекарств, чтобы улучшить своё развитие, но эффект был намного хуже, чем от большой укрепляющей таблетки.

В это время она не могла много думать об этом. Она сидела, скрестив ноги, на земле и управляла подлинной Ци. Она начала взламывать 2-й уровень скрытой силы.

На пути боевых искусств тем труднее было совершенствоваться, чем сильнее становился человек. Ху Сяосянь была также гением боевых искусств. Она вступила в царство скрытой силы очень рано, но застряла.

А теперь с помощью большой укрепляющей пилюли всё, казалось, упростилось. Когда подлинная Ци пробежала три круга, она смутно услышала хруст, исходящий от её тела, а затем подлинная Ци стала в два раза сильнее, чем раньше. Она достигла второго уровня скрытой силы, через который ей не удавалось пробиться много раз.

Чувствуя, как Ху Сяосянь набирает обороты, Цинь Хаодун понял, что она прорвалась. Он не мог сдержать вздоха, ведь самосовершенствование женщины становилось всё сильнее и сильнее, а возможность прогнать её становилась все меньше и меньше.

Ху Сяосянь была вне себя от радости. Она встала, подошла к Цинь Хаодуну, обняла его белыми руками за шею и сказала, – Спасибо тебе, за твою пилюлю. Как я могу отблагодарить тебя? Ты хочешь меня?

Цинь Хаодун сглотнул. С улучшением культивации женщина, казалось, стала более соблазнительной. Он быстро отступил на два шага и сказал, – Это всего лишь таблетка. Ты всё ещё спасительница моей дочери.

– Ты так добр к своей дочери, – сказала Ху Сяосянь и снова подошла к Цинь Хаодуну, очаровательно спросив, – Как насчёт того, чтобы я подарила тебе ещё одну дочь?

– Ну... Ты только что совершила прорыв, и тебе нужно время, чтобы стабилизировать его. Я пойду спать.

Цинь Хаодун побежал обратно в свою комнату и закрыл дверь.

Ху Сяосянь очаровательно улыбнулась и пробормотала, – Застенчивый парень ты не сможешь убежать от меня.

Рано утром следующего дня Цинь Хаодун несколько раз велел малышке не раскрывать свою тайну, а затем отправил её в детский сад. После этого он пришёл в «Папу охранной компании».

Как только он вошёл, то увидел, что тренировочная площадка была занята. Все члены компании были здесь и обучались. В отличие того, что было раньше, лицо каждого теперь наполнилось радостью от их прогресса.

В середине площадки Ма Вэньчжо и Ци Ваньэр соревновались друг с другом. По сравнению с прошлым, их импульс значительно улучшился, достигнув 2-го уровня скрытой силы. Казалось, что действие большой укрепляющей таблетки было действительно хорошим. Они прорвались через 2-й уровень скрытой силы с 1-го уровня всего за одну ночь.

– А вот и босс...

– Привет! Босс!

Увидев Цинь Хаодуна, члены охранной компании остановились и посмотрели на него с восхищением и горячей любовью.

Ма Вэньчжо и Ци Ваньэр также прекратили борьбу. Ци Ваньэр стояла там, глядя на Цинь Хаодуна с тяжёлым выражением лица. Ма Вэньчжо прибежал с улыбкой.

– Выглядишь неплохо. Ты очень быстро поправился, – сказал Цинь Хаодун.

– Конечно. Ты же знаешь, кто я. После Ци Ваньэр, я буду лучшим в мире, – сказал Ма Вэньчжо, протягивая руку через плечо Цинь Хаодуна и шепча, – Брат, твоя таблетка действительно хороша. Это гораздо лучше, чем синяя таблетка. У тебя есть ещё 100 или 80 таблеток?

Цинь Хаодун оттолкнул его, – Ты думаешь, это сахарные бобы? Ещё 100 или 80! 10 таблеток достаточно для тебя, чтобы практиковаться в царстве высшей силы. Подожди несколько дней, чтобы стабилизировать своё развитие, а затем возьми следующий уровень. Иначе ничего вообще не будет работать.

После паузы он сказал, – Всё твоё развитие было консолидировано в течение этого периода времени.

– Отлично, я жду этого дня, – Ма Вэньчжо рассмеялся и сказал, – Ты сможешь найти меня в Шанхае через несколько дней. В это время я уже буду боссом всего Шанхайского подполья.

Цинь Хаодун посмотрел на него и сказал, – Я хочу, чтобы ты основал охранную компанию, а не был боссом бандитской шайки.

– Между ними нет большой разницы. В любом случае, ты будешь удивлён своим братом.

После Ма Вэньчжо начал вызывать своих 100 охранников, которые были готовы выйти рано утром. Вскоре они собрались, получив приказ покинуть город Цзяннань вместе с Ма Вэньчжо. С этого дня подпольный мир Шанхая резко изменился, и в нём появилась легенда по имени брат Ма.

Проводив Ма Вэньчжо, Цинь Хаодун уже собирался поговорить с Ци Ваньэр, когда четыре или пять роскошных автомобилей въехали в охранное предприятие.

Когда машина остановилась, Чэнь Фугуй вышел первым, а Оуян Шаньшань последовал за ним.

Цинь Хаодун и Налань Ушуан встретили их вместе и сказали со смехом, – Большая звезда, как ты смогла найти время прийти сюда сегодня?

Оуян Шаньшань ответила, – Я здесь, чтобы поговорить о делах с сестрой Ушуан, но у меня есть кое-что и к тебе.

Налань Ушуан сказала, – Сестра Шаньшань, давай поговорим в офисе.

Затем они рука об руку вошли в офисное здание. Цинь Хаодун оглянулся и тайком покачал головой. Женщины действительно были странными созданиями. Сначала они ссорились друг с другом, но теперь стали хорошими сёстрами.

Войдя в офис, обе женщины тепло поболтали, обсудив всё начиная от самой популярной косметики и заканчивая самой модной одеждой. Цинь Хаодун пристально посмотрел на них и спросил, – Разве вы не сказали, что вам есть о чём поговорить?

Налань Ушуан бросила на него суровый взгляд и сказала, – Мы поговорим о делах после обсуждения более важных вещей.

– Ну…

Цинь Хаодун чувствовал себя беспомощным. Он действительно не знал, что было самым важным для женщин.

Оуян Шаньшань сказала, – Старшая сестра Ушуан, завтра у меня будет концерт на стадионе города Цзяннань. Я хочу сотрудничать с вашей компанией и нанять ваших охранников, чтобы они отвечали за концерт.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 186. Наглый и бессовестный**

Глава 186. Наглый и бессовестный

Налань Ушуан сказала, – Нет проблем. Я уверена, что предложу тебе самую низкую цену.

Потом они снова превратились из хороших сестёр в деловых партнеров. Девушки обсудили вопросы сотрудничества и, наконец, подписали контракт.

Цинь Хаодун немного послушал и спросил, – Я ещё нужен? Если всё в порядке, я тогда пойду работать.

– Разве компания не твоя? Это что не твоё дело? – Налань Ушуан бросила на него суровый взгляд и сказала, – Почему ты хочешь быть не начальником, а рабочим?

Цинь Хаодун сказал, – Я простой доктор. Тебе лучше взять на себя руководство делами компании.

Оуян Шаньшань сказала, – Доктор Цинь, я хочу пригласить тебя и твою дочь присоединиться к моему завтрашнему концерту. Ты сможешь?

– Это здорово. Конечно, мы готовы прийти на твой концерт.

Цинь Хаодун без колебаний принял приглашение. Во-первых, он хотел, чтобы его ребёнок участвовал в разных мероприятиях. Во-вторых, Оуян Шаньшань была кумиром малышки. Для его дочери было чем-то невероятным, присутствовать на концерте Оуян Шаньшани.

– Но концерт будет завтра вечером. Это не будет поздно?

– Всё в порядке. У Тан-Тан превосходный певческий талант. Мы будем репетировать весь день, а потом вы сможете выступить вечером.

– Ну что ж, договорились, – сказала Оуян Шаньшань, она достала два VIP-билета и протянула их Цинь Хаодуну, – Вот билеты на концерт. Приходи к нам с мисс Лин.

– О'кей, мы обязательно поедем! – Цинь Хаодун сказал это и протянул руку, чтобы взять билеты, но Налань Ушуан забрала билеты первой.

– Просто дай мисс Лин билет. Тебе это не нужно, – сказала Налань Ушуан. Затем она забрала один из билетов у Цинь Хаодуна.

– Почему это мне не нужен билет? – удивлённо спросил Цинь Хаодун, – Разве я похож на ребёнка? Я что могу получить бесплатный билет?

Налань Ушуан посмотрела на него с улыбкой и сказала, – Поскольку ты охранник нашей компании, ты просто последуешь за охранниками, чтобы поддерживать порядок. У тебя нет времени наслаждаться шоу.

– Ну... Ты что прикажешь мне стоять на страже? – с горечью спросил Цинь Хаодун.

Налань Ушуан рассмеялась и сказала, – Конечно. Нам не хватает людей для такого большого концерта. Не забывай, что ты член компании. Ты сказал, что будешь подчиняться моим указаниям.

– Ну... Тогда всё в порядке.

Цинь Хаодун мог только согласиться. На этот раз он очень сожалел. Он отпустил бы людей Ма Вэньчжо через два дня, если бы знал об этом.

После обсуждения концерта Налань Ушуан и Оуян Шаньшань продолжили разговор о моде.

Цинь Хаодун поехал на работу в Лин-Групп. Ближе к концу работы ему позвонила Ван Жубин.

Как только звонок был принят, Ван Жубин закричала, – Ты сопляк. Почему ты не звонишь мне столько дней? Ты забыл свою сестру с тех пор, как у тебя появилась девушка?

– Ну... Сестра, я был слишком занят в последнее время...

Цинь Хаодун был очень смущён. Он хотел взять сестру к себе домой, но в эти дни было так много дел, что он забывал о Ван Жубин.

– Тогда скажи мне. Какого чёрта ты так делаешь?

Цинь Хаодун сказал, – На самом деле, это не важно. В последнее время в городе Цзяннань слишком много комаров. Я отвечаю за их изгнание. Кроме того, в мире потепление. Я изолирую Антарктиду. Иначе, айсберги действительно растают. Тогда мы продадим дома и купим лодки...

Чжан Чжицзе только отхлебнул чаю. Услышав его серьёзный вздор, он выплеснул всё наружу.

– Ладно, у меня нет времени слушать твои глупости! – Ван Жубин прервала Цинь Хаодуна и сказала, – Независимо от того, какими великими вещами ты там занимаешься, ты пойдёшь сегодня на ужин со мной.

– Ужин? Где ты собираешься обедать? – спросил Цинь Хаодун.

– Я уже устроилась в санитарное бюро. Начальник отдела пригласил меня сегодня на ужин. Ты пойдёшь со мной.

– Сестра, твой коллега приглашает тебя на ужин. Разве мне нужно идти с тобой? – спросил Цинь Хаодун.

– Ну, хоть он коллега, я не думаю, что у него не добрые намерения. Он смотрит на меня не так, как надо. Боюсь, у него какой-то план, я не могу пойти одна.

Услышав это, Цинь Хаодун сразу заинтересовался, – Сколько лет твоему начальнику отдела? – спросил он.

– Ну, я не знаю. Похоже, ему меньше 30 лет.

– Он красивый или нет?

– Всё в порядке. Он не уродливый, – Ван Жубин вдруг всё поняла и воскликнула, – Почему ты спрашиваешь об этом?

Цинь Хаодун сказал, – Разве это не правильно? Знаешь, тётя настаивает, чтобы ты нашла себе парня. Хотя он немного старше, это разве он не подходит для тебя. Ты можешь подумать об этом.

– Подумать о чём? Он женат уже много лет, и его сын уже может бегать.

– О! – услышав, что этот человек женат и пристает к Ван Жубин, Цинь Хаодун внезапно похолодел, – Сестра, где ты сейчас? Я за тобой заеду.

– Я подожду тебя у дверей санитарного бюро.

Затем Ван Жубин повесила трубку.

Цинь Хаодун позвонил Лин Момо и попросил её забрать малышу, а затем поехал прямо в санитарное бюро. Когда он подошёл к двери, там его уже ждала Ван Жубин, одетая в белое платье.

Увидев Ламборджини, Ван Жубин удивлённо сказала, – Хаодун, у тебя и правда богатая девушка. Это та машина, которую она купила для тебя?

После того, как Ван Жубин села, Цинь Хаодун сказал, – Что ты сказала? Хотя я могу зарабатывать деньги своим лицом, я всегда полагался на свои способности. Я купил эту машину сам, без посторонней помощи.

– Какая красивая машина! – Ван Жубин погладила роскошную внутреннюю отделку Ламборджини и сказала, – Хаодун, ты такой способный. Твоя сестра не такая, как ты. Я не смогу позволить себе спортивный автомобиль с моей зарплатой, даже без еды и питья в течение всей жизни.

– Всё просто. Я отдам тебе его завтра.

У Цинь Хаодуна ещё был Порш 911. Он решил отдать машину Ван Жубин, и хотя он сказал это серьёзно, девушка восприняла всё в шутку.

Заводя машину, он спросил, – Куда мы поедем?

– Начальник отдела сказал, что отель называется "Дрим Цзяньнань". Он забронировал там номер.

– А, понятно.

За последние дни Цинь Хаодун дважды побывал в отеле "Дрим Цзяннань". Естественно, он очень хорошо знал, где он находится и поехал прямо туда.

После прибытия в отель официант проводил их в обычный отдельный номер. Ведь самое простое из VIP-комнат с балконами, которое у Цинь Хаодуна было до этого, составляло по меньшей мере более 100 тысяч. Это было недоступно для обычных людей.

Официант вежливо открыл дверь, и Ван Жубин и Цинь Хаодун вошли вместе.

– Жубин, ты здесь!

В отдельной комнате сидел молодой человек в золотых очках и подходящем костюме. Он выглядел очень нежным и красивым, но его взгляд был очень непристойным. Он был начальником отдела по имени Ню Фэй, как сказала Ван Жубин.

Увидев Ван Жубин, он сначала пришёл в восторг. Но затем он увидел, что Цинь Хаодун следует за ней, и его лицо похолодело.

– Жубин, я же говорил, что хочу поужинать с тобой. Кто этот человек?

Ван Жубин сказала, – Шеф Ню, это мой двоюродный брат Цинь Хаодун. Ему просто негде было поесть, поэтому я позволила ему пойти со мной.

Она представила Цинь Хаодуна Ню Фэю.

Услышав, что это двоюродный брат Ван Жубин, лицо Ню Фэя расслабилось, и он сказал, – Садитесь скорее.

Цинь Хаодун почти ничего не говорил. Он сел рядом с Ван Жубин.

– Младший брат Цинь, где ты работаешь? – поинтересовался Ню Фэй.

– Я учусь на последнем курсе Медицинского колледжа Цзяннаня и ещё не закончил его.

Цинь Хаодун приходил сюда два раза подряд, в VIP-зал, но он не был в таком простом помещении, поэтому он огляделся, пока говорил. По сравнению с VIP-комнатой в отеле «Дрим Цзяннань», вид обычного номера был действительно хуже. Но он всё равно был очень роскошным, по сравнению с обычным отелем.

Однако в глазах Ню Фэя Цинь Хаодун был деревенщиной, которая никогда не видела такого роскошного убранства. В его глазах промелькнуло презрение, и он гордо сказал, –Цинь, поскольку ты ещё не закончил учиться, неудивительно, что ты не был в таком престижном месте. Позволь мне сказать тебе, что этот отель самое первоклассное место в городе. В любом случае, мы потратим тысячи юаней на еду здесь. Обычные люди вообще не могут себе этого позволить.

Цинь Хаодун только улыбнулся и ничего не сказал. На этот раз он сопровождал Ван Жубин. Пока у этого парня не было дурных намерений по отношению к Ван Жубин, ему было лень, обращать на него внимание.

Вскоре официант принёс напитки и блюда в номер. Они приступили к обеду.

Ню Фэй открыл бутылку красного вина и постоянно советовал Ван Жубин выпить. Как бы ни советовал ей Ню Фэй, она лишь слегка попробовала вино. Но Цинь Хаодун спокойно пил. Вскоре большая часть бутылки красного вина попала ему в желудок.

Ню Фэй недовольно посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал, – Младший брат Цинь, я думаю, ты уже достаточно поел. Ты можешь выйти погулять? Мне нужно поговорить с твоей кузиной наедине.

По его мнению, Цинь Хаодун был ещё трезв, и он должен был покинуть комнату. В то время как Цинь Хаодун просто склонил голову и ел, – Шеф Ню, вы можете прямо сказать, чего хотите. Я просто ужинаю здесь. Вы можете представить, что меня здесь нет.

– Ты...

Ню Фэй с отвращением уставился на Цинь Хаодуна.

Ван Жубин сказала, – Шеф Ню, мой двоюродный брат рос вместе со мной, когда был маленьким. Наши отношения очень крепкие. Вы можете сказать мне, всё что хотите.

Ню Фэй задумался и больше не стал скрывать своих намерений, – Жубин, по правде говоря, я влюбился в тебя с того самого дня, как ты вошла, и хотел, чтобы ты стала моей любовницей.

Цинь Хаодун всё ещё сидел, склонив голову, и ел, но глаза его холодно заблестели. Этот парень действительно имел плохие намерения по отношению к его кузине.

Ван Жубин не ожидала, что Ню Фэй обратится с такой просьбой напрямую, – Шеф Ню, разве у вас уже нет жены и сына?

– Для мужчин брак-это брак, семья-это семья, любовь-это любовь, – красноречиво сказал Ню Фэй, – Я влюблён только в тебя. Хотя я не могу жениться на тебе, ты можешь поверить, что мои чувства к тебе абсолютно искренни!

Цинь Хаодун был совершенно потрясён. Он никогда прежде не видел, чтобы человек мог так бесстыдно говорить о такой просьбе. Каким же наглым был этот человек!

– Ты не проиграешь, если захочешь стать моей любовницей, – продолжал Ню Фэй, – Ты всё ещё на испытательном сроке. Я могу заверить тебя, что ты станешь полноправным членом, как можно скорее и что в будущем у тебя будет хорошая должность. А ещё, после того как твой брат окончит обучение, я также устрою его на работу. Все больницы в городе Цзяннань примут его, так же как и правительственные учреждения. Он может пойти, куда захочет.

Ван Жубин сказала, – Шеф Ню, это не то, что мне нужно, и я не могу ответить на вашу просьбу.

Увидев, что ему отказали во второй раз, Ню Фэй изменился в лице и сказал, – Ван Жубин, не забывай, что ты всего лишь бедная студентка из маленького уездного городка. У тебя не будет будущего в городе Цзяннань без прошлого и денег.

– Будь моей любовницей. Я обещаю тебе, что у тебя будет хорошая жизнь и хорошая работа для твоего брата. Если ты откажешься от предложения, ты не только не сможешь стать полноправным членом у нас, но и твой брат не сможет окончить медицинский колледж Цзяннаня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 187. Связи**

Глава 187. Связи

Этот парень, казалось, понимал, как Ван Жубин относится к Цинь Хаодуну и использовал его в качестве противовеса, чтобы угрожать ей. Это очень разозлило Цинь Хаодуна.

Ван Жубин молчала. Она привела Цинь Хаодуна на ужин и хотела просто защитить себя, но теперь её брат был вовлечён во всё это.

Все в их отделе знали, что у Ню Фэя были связи в городе Цзяннань. В противном случае он не стал бы так просто занимать должность начальника отдела, не достигнув и 30 лет. Из-за этих угроз у Ван Жубин помутнело сознание. Было уже не важно, сможет ли она стать полноправным членом организации, главное, что она не хотела, чтобы Цинь Хаодун лишился диплома.

Заметив, что Ван Жубин изменилась в лице, в Ню Фэй улыбнулся и самодовольно продолжил говорить, – Ты не должна спешить, отвечая мне. Ты можешь вернуться и подумать об этом, на самом деле, это не плохо, быть моей любовницей. Я молод, энергичен и красив. Самое главное, что у моей семьи есть родословная и у тебя будет хорошая карьера. Ты не проиграешь, если пойдёшь за мной.

Как только он сказал это, его лицо покрылось холодом. Цинь Хаодун вылил свои полстакана вина прямо в лицо Ню Фэя.

Ню Фэй вытер вино и грозно заорал, – Ты с ума сошёл? Ты что делаешь?

– Ничего. Я просто хочу отрезвить тебя и не дать твоей голове закипеть, – Цинь Хаодун улыбнулся, – Не переживай, я могу дать тебе ответ от имени моей сестры. Беги отсюда как можно дальше. Посмотри дома на себя в зеркало, и больше не выходи наружу, не выставляй себя дураком.

Ню Фэй хлопнул по столу и крикнул Ван Жубин, – Вы оба хоть представляете, что обидев меня, не только ты не сможешь работать, но он не сможет получить диплом.

Советую вам, простолюдины, пришедшие из маленького захолустья, быть послушными, иначе вы умрёте безо всяких причин.

Цинь Хаодун изменился в лице и сказал холодным голосом, – Значит, у тебя хорошая родословная?

– Конечно, иначе как бы я так быстро добрался до должности начальника отдела? Задев меня, ты, минимум, не сможешь больше оставаться в санитарном бюро.

– Я даю тебе ещё один шанс стать моей любовницей, или убраться из города Цзяннань.

Выражение лица Ню Фэя было высокомерным, но с вином на лице он выглядел забавным.

– Какая наглая просьба! Я даю тебе шанс, встань на колени и извинись перед моей сестрой, иначе я не только сниму с тебя должность начальника отдела, но и сделаю тебя безработным.

– Ха... Ха... Ха...

Ню Фэй дико расхохотался и едва не задохнулся. Насмеявшись вдоволь, он обратился к Вану Жубин, – Где ты нашла такого дурака? Он дурак или сумасшедший? Он хочет, чтобы я встал на колени и извинился? Хотел бы я посмотреть, как ты сделаешь меня сегодня безработным!

Ван Жубин просто приняла слова Цинь Хаодуна за гнев, потянула его и сказала, – Хаодун, пойдём.

– Уходить? Почему ты хочешь уйти? – Цинь Хаодун попросил Ван Жубин снова сесть. Затем он достал из кармана сотовый телефон и набрал номер Пань Гаофэна.

Пань Гаофэн сидел дома и смотрел телевизор, когда услышал звонок Цинь Хаодуна, –Доктор Цинь, я действительно хочу поблагодарить вас за то, что произошло вчера. Если бы вы не узнали об этом, я бы действительно не знал, что в психиатрической больнице есть такая большая лазейка.

– Я серьёзно отнёсся к этому вопросу и выгнал Ма Гуоли из психиатрической больницы, и ещё усовершенствовал систему управления.

Цинь Хаодун сказал, – Я очень рад, директор Пань. А теперь, пожалуйста, приезжайте в номер 305 отеля «Дрим Цзяннань».

Когда Пань Гаофэн услышал, что Цинь Хаодун пригласил его в отель, он не счёл это приглашением на ужин. Пань Гаофэн спросил, – Доктор Цинь, что случилось?

– Приезжайте и посмотрите, – беспечно ответил Цинь Хаодун.

– Ну, мой дом недалеко отсюда. Я буду через десять минут.

Пань Гаофэн повесил трубку, оделся и направился прямиком в отель.

– Хорошо. Ты можешь и дальше притворяться, – Ню Фэй посмотрел на Цинь Хаодуна с усмешкой, – Эти запугивания со мной не сработают. Не хочешь же ты сказать, что звонишь нашему директору Пань?

Цинь Хаодун легко ответил, – Ты прав. Я только что звонил директору Пань.

– Хаха... – Ню Фэй снова засмеялся и сказал, – Мальчик, как ты смеешь так говорить? Ты знаешь, кто я такой? Откуда ты можешь знать нашего директора, если ты малолетняя деревенщина из уездного городишки?

– Я не презираю тебя. Ты никогда в жизни не был в таком роскошном отеле, не так ли? Если я сейчас уйду, вы с сестрой даже не сможете заплатить за еду. Думаю, вам придётся мыть посуду здесь целый месяц, чтобы оплатить ужин.

Пока он говорил, дверь открылась, и вошла женщина в бело-голубом фарфоровом чонсаме, сопровождаемая юным официантом. Это была Чэ Сяосяо, генеральный менеджер отеля.

Надо сказать, что девушка была слишком красива и потрясающе одевалась. Её прекрасное лицо было таким нежным, что на нём не было ни единого пятнышка. Правильный чонсам идеально подчеркивал её фигуру, отчего у Ню Фея потекли слюнки.

Однажды он видел Чэ Сяосяо с его шефом и знал, что эта красотка не была простой девушкой и имела большое влияние в высшем обществе города Цзяннань.

Но что-то Ню Фею казалось странным. Обычно Чэ Сяосяо не приходила на встречу с людьми его статуса, почему она пришла сюда сегодня?

– Здравствуйте, Мисс Чэ. Я...

Ню Фэй взял на себя инициативу, встав и поприветствовав Чэ Сяосяо с улыбкой. Но девушка даже не взглянула на него. Она пошла прямо к Цинь Хаодуну и сказала, – Почему бы тебе не сказать мне, зачем ты пришёл сюда, красавчик?

Цинь Хаодун ответил, – Как я смею беспокоить тебя, когда ты так занята!

– Как бы я ни была занята, я собираюсь лично развлекать моего красавчика, появившегося здесь! – Чэ Сяосяо рассмеялась и сказала очаровательным голосом, – Не хорошо тебе есть тут. VIP-зал № 1 сегодня пустует. Иди туда со своей сестрой!

Ню Фэй был в шоке. Он не мог поверить всему, что происходило перед ним. Он только слышал о VIP-комнате № 1, но никогда там не был. Говорили, что отобедать там стоило не менее 100 тысяч юаней, – Кто этот парень? Невозможно, чтобы он был в VIP-зале.

Цинь Хаодун поблагодарил, – Спасибо, сестра Сяосяо. Мы уже скоро уезжаем.

Как генеральный менеджер отеля, Чэ Сяосяо была очень умной и сразу поняла, что всё было не так просто, – Поскольку у тебя есть дела, я не стану вас беспокоить. Но ты должен взять эту бутылку вина, в знак моей благосклонности.

Затем она махнула рукой, и официант позади неё поставил бутылку Лафита 1982 года перед Цинь Хаодуном.

– Красавчик, приятного аппетита. Мне пора идти. Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне, пожалуйста.

Чэ Сяосяо кивнула Цинь Хаодуну и ушла вместе с официантом.

После того, как они ушли, Цинь Хаодун схватил бутылку Лафита 1982 года и налил себе и Ван Жубин по бокалу, – Сестра, эта бутылка вина стоит 100 000 юаней. Попробуем?

Затем он взял свой стеклянный бокал и сделал глоток, – Не так уж и плохо. Это действительно лучше, чем та дешевая бутылка красного вина.

Ню Фэй пришёл в замешательство. Он презирал этого бедного парня, у которого не было никакого прошлого. Но главный менеджер отеля, сама его поприветствовала. Более того, менеджер даже бесплатно дала ему бутылку красного вина стоимостью 100 000 юаней. Он определённо не был обычным человеком.

– Если всё так, то он действительно звонил моему директору? – при мысли об этом Ню Фэй покрылся холодным потом от страха. Если бы директор узнал, что он открыто преследует свою новую подчиненную, он бы действительно больше не смог занимать должность начальника отдела.

– Нет, мне лучше уйти.

Подумав об этом, Ню Фэй схватил сумку и собрался уходить. Но прежде чем он встал, дверь открылась, и вошёл директор Пань Гаофэн.

– Сэр... сэр...

Ню Фэй был совершенно растерян. Он не ожидал, что Цинь Хаодун действительно позвонит его директору.

– Ты тоже здесь, Ню! – Пань Гаофэн кивнул ему, а затем обратился к Цинь Хаодуну, –Доктор Цинь, что случилось?

– Директор Пань, пожалуйста, присаживайтесь и попробуйте Лафит 1982 года.

Цинь Хаодун поздоровался с Пань Гаофэном и пригласил его присесть. Затем он наполнил стоявший перед ним стакан.

Увидев всё это, Ню Фэй сильно разволновался. После долгих колебаний он, наконец, сказал шёпотом Цинь Хаодуну, – Брат Цинь, могу я извиниться перед тобой?

Цинь Хаодун взял свой бокал и чокнулся с Пань Гаофэном. Выпив вина, он поднял глаза и сказал, – Я давал тебе шанс, но, к сожалению, ты им не дорожил. Теперь уже поздно извиняться.

Пань Гаофэн удивлённо спросил, – Доктор Цинь, что происходит? Что вы имеете в виду под извинениями?

Цинь Хаодун взял свой мобильный телефон и прокрутил видео, на котором Ню Фэй заставлял Ван Жубин быть его любовницей.

Поначалу Ню Фэй думал всё отрицать. Но, оказалось, Цинь Хаодун всё записал.

Пань Гаофэн пришёл в ярость, когда увидел видео. Ню Фэй, который всё-таки был очень респектабельным, сделал то, что было совершенно за пределами его ожиданий.

Он яростно закричал на Ню Фэя, – Парень, с этого момента ты больше не начальник отдела. Ты завтра же зарегистрируешься в отделе кадров!

– Директор, я...

Лицо Ню Фэя побледнело, он хотел объяснить, но не мог никак оспорить видео. На этот раз он сильно сожалел. Поначалу он думал, что Ван Жубин, девушка из маленького уездного городка, очень легко поддастся запугиванию. Но он не ожидал, что её брат запросто позвонит директору и пригласит его сюда.

Хотя у его семьи была хорошая родословная, ему было нелегко получить должность начальника отдела. Теперь у Ню Фэя не только слетел план с любовницей, но и он стал безработным.

Цинь Хаодун слегка нахмурился. Очевидно, он не был удовлетворён результатом. Он сказал Пань Гаофэну, – Директор Пань, этот парень не только хочет плести интриги, но и угрожает, что не позволит моей сестре спокойно работать и не позволит мне получить диплом колледжа. Не слишком ли это лёгкая расправа?

– Доктор Цинь, – смущённо сказал Пань Гаофэн, – Я понимаю как он себя повёл, но я всего лишь директор санитарного бюро. Всё, что я могу сделать, это отстранить его от должности. В конце концов, его организация контролируется муниципальным правительством, я не могу сделать ничего больше.

Затем он прошептал Цинь Хаодуну, – У него есть связи в городе. Уволить его совсем непросто.

Услышав слова Пань Гаофэна, Ню Фэй сразу обрёл уверенность. Так или иначе, всё уже произошло. Худшим результатом для него было увольнение.

Он яростно вскочил и крикнул Цинь Хаодуну, – Мальчик, я смогу работать в других отделах так же легко, как я ушёл из санитарного бюро. Разве ты не говорил, что сделаешь меня безработным? Я жду этого момента!

По его мнению, наибольшей опорой Цинь Хаодуна был Пань Гаофэн, поэтому он хотел использовать это. Он думал, что какими бы связями ни обладал Цинь Хаодун, он не сможет полностью от него избавиться.

Цинь Хаодун холодно усмехнулся, – Поскольку директор Пань не имеет права тебя уволить, я найду кого-нибудь более могущественного.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 188. Подлый хозяин**

Глава 188. Подлый хозяин

Затем он достал свой мобильный телефон и набрал номер мэра Ли Чанчжи, – Здравствуйте, мэр Ли, это Цинь Хаодун.

Ли Чанчжи сказал, – Цинь, мне как раз нужно кое-что сказать тебе. ВЯ присмотрелся к твоей сестра Ван Жубин. Девушка образована и организована, она и павда очень способная. А мне всё ещё нужна секретарша. Как насчёт того, чтобы попросить её быть моей секретаршей?

– Это замечательно, мэр Ли, Спасибо вам от имени моей сестры! – сказал Цинь Хаодун, – Мэр ли, есть ещё одна вещь, о которой я хочу попросить вас.

– О! В чём проблема? Просто скажи!

Ли Чанчжи очень сильно поблагодарил Цинь Хаодуна за лечение его травмированной ноги. Если просьба Цинь Хаодуна не нарушала правил, он был счастлив помочь ему.

– Мэр Ли, в общем…

Цинь Хаодун рассказал мэру о том, что только что сделал Ню Фэй от начала до конца.

– Идиот. Как мог появиться такой человек в правительстве, – Ли Чанчжи изначально был уполномоченным по проверке дисциплины. Он был очень честным. Больше всего его раздражали подобные вещи. Он сказал, – Цинь, ты можешь быть уверен, что я немедленно прикажу людям заняться этим делом. Такую паршивую овцу мы никогда не потерпим.

– Что? Мэр Ли?

Ню Фэй был словно поражён громом. В городе Цзяннань был только один мэр Ли. Излишне говорить, что он понял, кому звонил Цинь Хаодун.

Он просто хотел выплеснуть свой гнев, но не ожидал столь серьёзных последствий. Сначала он думал, что максимум к кому обратиться Цинь Хаодуна будет Пань Гаофэн, но он даже представить не мог, что в мгновение ока Цинь Хаодун позвонил мэру Ли Чанчжи.

Ли Чанчжи славился своей порядочностью. Теперь, когда он узнал обо всём, выхода не было. Даже его родословная была бесполезна.

И действительно, вскоре зазвонил его мобильный телефон. Дрожащей рукой Ню Фэй нажал кнопку ответа. Вскоре его мобильный телефон со щелчком упал на землю, расколовшись. А затем его лицо побледнело, и он медленно опустился на стул.

Голос в трубке говорил только об одном - что его больше никуда не возьмут на работу.

Глядя на Ню Фэя, чьё лицо было бледным, как тлеющие угли, Пань Гаофэн не мог не покачать головой. Он не добился бы такого результата, если бы Ню Фэй ушёл после того, как его просто сняли с должности. Кто знал, что он продолжит провоцировать Цинь Хаодуна? Что ж, теперь он был окончательно уволен, сам разрушив свою карьеру.

Ню Фэй, прихрамывая, вышел, – Доктор Цинь, – сказал Пань Гаофэн, – Я не ожидал, что мисс Ван - ваша сестра. Вы можете быть уверены, что с ней всё будет в порядке в санитарном бюро. Я позабочусь о ней.

– Благодарю вас, директор Пань, за вашу доброту, – ответил Цинь Хаодун, – Только что мэр Ли сказал, что моя сестра будет его секретарём и будет работать у него уже завтра. Я должен сообщить вам об этом.

Затем он повернулся к Ван Жубин и сказал, – Сестра, мэр Ли только что сказал, что ты должна стать его секретарем. Я принял его предложение за тебя.

– А? Что ж...

Конечно, Ван Жубин не стала бы возражать против такого блага, которое было подобно упавшему с неба пирогу. Счастье пришло слишком внезапно, и какое-то время она не могла поверить в это.

Пань Гаофэн был удивлён. Секретарь мэра - это не обычная работа. Хотя чин у секретаря был невысок, эта должность была очень важной. Секретаря в народе называли лидером №2.

Он сказал, что хочет помочь Цинь Хаодуну, и позаботиться о его сестре. Он не ожидал, что Ван Жубин так быстро станет секретарём мэра. Теперь ему не нужно заботиться о ней. Вместо этого ему понадобится помощь Ван Жубин, если он хочет видеть мэра.

Он обратился к Ван Жубин, – Мисс Ван, поздравляю. Похоже, в будущем вы будете заботиться обо мне, а не я о вас.

– Директор Пань, вы так вежливы. Это всё заслуга моего брата, – Ван Жубин понимала, что произошло, и с благодарностью сказала Цинь Хаодуну, – Спасибо.

Она знала Ли Чанчжи видя его однажды дома. И всё это благодаря Цинь Хаодуну. Без брата мэр никогда бы не попросил её стать его секретарем.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Ты не должна благодарить меня за это. Хотя я и рекомендовал тебя мэру Ли, он всё тщательно взвесил. Мэр Ли не позволил бы тебе быть его секретарём, если ты не была квалифицирована.

Затем он посмотрел на Пань Гаофэна и сказал, – Директор Пань?

Пань Гаофэнь, как чиновник, естественно, понимал все ключевые моменты. Он кивнул и согласился, – Да... Правильно... Доктор Цинь прав.

Затем они немного посидели и выпили Лафит 1982 года, прежде чем покинуть отель «Дрим Цзяннань».

Выйдя из гостиницы, Пань Гаофэн остался один, а Цинь Хаодун отвёз Ван Жубин домой.

– Большое тебе спасибо за сегодня! – повторила Ван Жубин.

Сегодня, без помощи Цинь Хаодуна, дела с Ню Фэем не решились бы так просто, не говоря уже о том, чтобы она не стала бы секретарём мэра.

– И почему ты такая вежливая? Ты же моя сестра. Ты всегда говоришь, что когда я был ребёнком, я крал у тебя твою еду. Теперь и я должен кое-что для тебя сделать.

Цинь Хаодун с удивлением посмотрел на Ван Жубин и сказал, – Девушка меняется восемнадцать раз, прежде чем стать женщиной. Обычная девушка, как бобовый росток, сегодня стала прекрасным цветком и может быть кем-то преследуема.

Ван Жубин бросила на него суровый взгляд, после чего они начали шутливо ругаться между собой как сестра и братом. Ван Жубин сказала, – Кто этот бобовый росток? Хотя ты украл половину моей еды, я от природы родилась красивой. Когда я приходила в колледж, люди, ухаживающие за мной, могли заполнить несколько улиц.

– Не будь такой гордой. Раз уж за тобой ухаживали толпами, почему бы тебе не привести парня к тёте?

– Это потому, что у меня высокие требования. Я не беру в расчёт простых парней!

– Понятно. Когда ты росла с таким красивым мальчиком, как я, естественно красавчики, казались тебе нормой. Но я хочу посоветовать тебе не использовать меня в качестве критерия для выбора твоего парня, иначе у тебя никогда его не будет...

– Заткнись...

Ван Жубин протянула руку и сильно ущипнула Цинь Хаодуна за рёбра.

– Не надо... Я за рулём.

Некоторое время они препирались, после чего Цинь Хаодун спросил, – Сестра, где ты теперь живёшь?

– На следующий день после твоего возвращения я поехала в Цзяннань и сняла там квартиру. Снять жильё в городе Цзяннань не так-то просто. Это не только дорого, но и очень трудно найти что-то подходщее. Я нашла себе квартиру с большим трудом, – после Ван Жубин сообщила Цинь Хаодуну свой адрес.

Цинь Хаодун хотел, чтобы Ван Жубин жила в его собственном доме, но когда он подумал о Ху Сяосянь, которую невозможно было прогнать, он сразу же замолчал. В противном случае, если эти две женщины стали бы жить вместе, он не знал, что произойдет. Ему стоило немного подождать, чтобы всё уладить.

Затм он попросился зайти к Ван Жубин домой, и они вместе поднялись наверх.

Квартира выглядела очень чистой и опрятной. Она не была роскошной, но в ней было тепло. В этом помещении, которое снимала Ван Жубин, была одна комната и одна гостиная. В спальне стояла большая кровать, в гостиной - диван и небольшой компьютерный стол.

Хотя дом не был большим, расположение было неплохим, в процветающем районе города Цзяннань. Самая низкая цена дома в этом районе составляла более 2 миллионов юаней.

Цинь Хаодун огляделся вокруг на мгновение, затем сел на диван и сказал, – Похоже, моя тётя учила тебя не напрасно.

Ван Жубин достала из холодильника две банки кока-колы. Она бросила одну из них Цинь Хаодуну, открыла кока-колу и выпила. Затем она сказала, – Я леди. Я не такая, как ты, свинья. Ты вечно разводишь грязь, где бы не появился.

– Я вовсе не грязнуля. Я принимаю ванну каждый день...

Вдруг Цинь Хаодун подумал, что он лёг спать прошлой ночью, даже не приняв ванну из-за Ху Сяосянь, и теперь он чувствовал себя некомфортно.

Но когда он подумал о том, чтобы пойти домой и принять ванну, то почувствовал страх. Он боялся, что Ху Сяосянь снова войдёт туда, когда он будет принимать душ. Теперь эта женщина становилась всё более и более привлекательной.

Говоря об этом, он сказал Ван Жубин, – Сестра, я хочу принять ванну здесь, прежде чем пойти домой.

– Почему бы тебе не пойти домой и не принять ванну?

– Дома нет воды.

Цинь Хаодун, конечно, не мог сказать, что его испугала красивая женщина. Он прошёл в ванную, начал раздеваться и мыться. Он вырос с Ван Жубин и попросить принять ванну было совсем не стыдно.

Закончив, он снова оделся. Но прежде чем выйти из ванной, он услышал звук открывающейся двери.

Ван Жубин только что переоделась в удобную пижаму. Она сидела на диване и смотрела телевизор. Услышав скрип дверного замка, она занервничала.

Она снимала эту комнату одна. Вдруг кто-то отпер её ключом. Инстинктивно она подумала, что сейчас зайдёт кто-то опасный. Однако от мысли о том, что Цинь Хаодун находится в ванной, ей стало легче.

Цинь Хаодун вышел и посмотрел на Ван Жубин, затем сделал молчаливый жест и спрятался за дверью. Если бы кто-то вошёл и замыслил что-то противозаконное, он бы немедленно вышел и сбил этого человека с ног.

Как только он скрылся, дверь открылась снаружи, и вошёл мужчина средних лет. Его лицо было бледным, и он шёл, запинаясь. Хотя его рост составлял около 1,8 метра, он был очень худым.

Он расстегнул пуговицы на рубашке, обнажив свои татуировку. Этот парень был законченным хулиганом.

Как только Цинь Хаодун собрался избить его, Ван Жубин сказала, – Хозяин, что вы здесь делаете?

Поскольку Ван Жубин знала этого человека, Цинь Хаодун не спешил показываться. Он хотел посмотреть, что хозяин будет делать дальше.

Хозяин рассмеялся и осмотрел сверху вниз сексуальную фигуру Ван Жубин, – Я пришёл сюда, чтобы увидеть свой дом. Ты знаешь, некоторые люди могут испортить его.

Ван Жубин сердито сказала, – Хозяин, вы можете проверять свой дом. Но вы должны были сказать мне заранее. Вы же не можете тихо красться, правда? Кроме того, я живу одна в этом доме. Как я могу чувствовать себя в безопасности, когда вы приходите поздно ночью?

Хозяин рассмеялся и сказал, – Почему ты не чувствуешь себя в безопасности? Посмотри на меня. Разве я похож на плохого человека?

Ван Жубин сказала, – Ну что вы. Просто существуют правила аренды дома. Поскольку дом сдан мне, у вас больше не должно быть ключей, не говоря уже о том, чтобы приходить и открывать дверь ночью.

Хозяин презрительно усмехнулся и сказал, – Кто установил это правило? Хотя дом сдан тебе, он также и мой. У меня могут быть ключи, и я буду приходить, когда захочу.

Во время разговора его глаза были устремлены на грудь Ван Жубин, и он постоянно глотал слюну, что было очень неприятно.

– Глупости, как вы можете сдавать такой дом? Знаете ли вы, что нужно уважать частную жизнь других людей?

Ван Жубин действительно очень рассердилась. Она жила в этой комнате одна. Дверь была последней защитой, и если хозяин, мужчина, мог войти в любое время, последствия были бы очень опасны.

Хозяин усмехнулся и сказал, – Девочка, с кем ты разговариваешь? Ты же не можешь позволить себе купить дом, поэтому не говори ничего о частной жизни.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 189. Из обезьяны в свинью**

Глава 189. Из обезьяны в свинью

– Вы перешли все границы, – сердито сказала Ван Жубин, – Я сейчас же вызову полицию и попрошу их восстановить справедливость.

– Звонить в полицию - не самый лучший способ для нас, давай разберёмся сами, – услышав, что Ван Жубин собирается вызвать полицию, хозяин дома немного успокоился. Полицейские ничего бы ему не сделали, даже если бы они были здесь, но они определённо помешали бы ему достичь своей цели.

– Вообще-то я здесь, чтобы обсудить это с тобой.

Сказал хозяин, входя в комнату. Ван Жубин стояла в дверях, но хозяин дома чуть ли не врезался ей в грудь, если бы она продолжала стоять там. Думая об этом, у неё не было выбора, кроме как отойти в сторону.

Хозяин до сих пор не видел Цинь Хаодуна за дверью. Он небрежно сел на диван в гостиной и спросил, – Разве такая квартира не прекрасное место для жизни?

Ван Жубин сказала с холодно, – Да, это так, но я думаю, что мне придётся съехать, если вы продолжите это делать.

– У тебя здесь всё хорошо, почему ты хочешь переехать? Говорю тебе, дом опрятный, светлый, и ты никогда не сможешь найти лучше.

– Я здесь просто для проверки и ещё я должен тебе кое-что сказать.

– Что же? Просто скажите, – попросила Ван Жубин.

– Я поставил слишком низкую арендную плату. Я решил увеличить её ещё на 500 юаней в месяц.

– Ещё 500 юаней? – Ван Жубин сказала в гневе, – Как вы можете так делать? Я сняла квартиру всего десять дней назад. Мы же подписали контракт! Вы не можете поднять цену, пока не истечёт контракт.

Хозяин усмехнулся и сказал, – Ваш контракт может меня поцеловать в пятую точку! Дом принадлежит мне, и я могу устанавливать арендную плату и поднять её так высоко, как захочу. Дальше решай сама, хочешь ты арендовать или съехать. У меня достаточно претендентов.

Ван Жубин сказала, – Вы ведёте себя нелепо. Я только что переехала, а вы говорите мне найти другой дом, какой же вы домовладелец?

Казалось, что это было именно то, чего арендодатель и хотел, – Конечно, всё в порядке, если ты не хочешь, чтобы я повышал арендную плату, то пообещай мне одну вещь.

– Чего ты хочешь?

Подсознательно спросила Ван Жубин. Она только что закончила школу и не имела большого социального опыта. Она понятия не имела, что такие негодяи люди могут попасть в дом; однако Цинь Хаодун видел насквозь отвратительные намерения хозяина, и он знал, что этот парень охотился за его сестрой.

Однако вместо того, чтобы действовать немедленно, он решил подождать, пока хозяин не раскроет весь его план, чтобы убить его, покалечить или пытать.

– Всё просто, ты должна переспать со мной, – сказал хозяин с грязной улыбкой, –Арендная плата больше не будет тебя беспокоить, пока ты будешь делать меня счастливым. Я даже могу разрешить тебе жить здесь бесплатно.

– Убирайтесь отсюда к чёрту, ты, придурок...

Ван Жубин была очень обижена на наглого хозяина.

Вместо того чтобы уйти, хозяин усмехнулся и сказал, – Ты не должна так себя вести, девочка. Ты простушка, приехавшая из уезда, зачем ты притворяешься? Если бы ты была богата, купила бы себе свой собственный дом. Почему же ты тогда снимаешь мой дом?

– Честно говоря, я заприметил тебя с того самого дня, как ты сняла квартиру. Ты можешь жить здесь, пока будешь моей любовницей.

– Ты такая красивая, и это твой дар, почему ты его хранишь?

– Убирайтесь отсюда, или я вызову полицию!

Сказала Ван Жубин, хватая свой телефон.

– Позвонишь в полицию? – хозяин усмехнулся и сказал, – Маленькая девочка, я хорошо общаюсь и с преступным миром, и с правительством в городе Цзяннань. Все копы - мои хорошие приятели. Ты можешь позвонить, но это не поможет.

– Мой кузен здесь главный. Если ты не удовлетворишь меня, я смогу заставить тебя исчезнуть из города Цзяннань уже завтра. Тогда уже будет слишком поздно сожалеть.

Пока он говорил, его глаза изучали тело Ван Жубин. Он не мог перестать сглатывать, жалея, что не может сейчас бросить девушку на кровать.

– Малышка, за один месяц со мной, и ты сможешь сэкономить на квартплате в несколько тысяч. Ты не сможешь найти более прибыльного бизнеса.

Говоря это, он представил себе, как катается по кровати с Ван Жубин. На его худом лице появилось возбуждение.

– А что, если я заплачу тебе за то, чтобы ты спал со свиньей?

Холодный голос Цинь Хаодуна раздался из-за двери.

Тощий хозяин был в шоке. Ему никогда бы не пришло в голову, что в этой квартире есть кто-то ещё. Но он снова обрёл уверенность, когда увидел лицо Цинь Хаодуна, потому что подумал, что тот был не более чем мальчиком-жиголо.

Он высокомерно крикнул, – Кто ты такой, чёрт возьми? Как ты смеешь портить мне удовольствие?

– Кто я такой? Я твой отец.

Цинь Хаодун холодно посмотрел на тощего парня. Если бы он не оказался здесь сегодня, последствия были бы невообразимы, учитывая то, что хозяин хотел сделать с его сестрой.

Хозяин сказал Ван Жубин, – Я говорил тебе, что в квартире можешь находиться только ты, и ты не должна приглашать других людей. Как ты смеешь приводить сюда незнакомого человека?

– Чёрт побери, как он может быть незнакомым человеком? Он мой брат! – Ван Жубин очень разозлилась, что чуть не произнесла несколько грубых слов.

Цинь Хаодун подошёл к Ван Жубин и сказал, – Сестра, ты не должна сдерживаться с таким мусором, как он.

Он повернулся к хозяину и холодно пригрозил, – Я дам тебе ещё один шанс. Извинись сейчас же перед моей сестрой и убирайся отсюда.

– Парень, как ты смеешь говорить мне, чтобы я убирался отсюда? Это очень смело с твоей стороны. Я могу позвать сюда нескольких приятелей и выбить из тебя всё дерьмо.

Хозяин почувствовал, что он недостаточно груб после того, как произнёс это, он разорвал свою рубашку и показал татуировку змеи на груди и сказал, – Жиголо, ты не видишь, что я уличный бандит? Убирайся отсюда, если не хочешь, чтобы тебя убили. Я должен поиметь эту цыпочку сегодня вечером...

Цинь Хаодун потерял последнее терпение из-за этого глупого парня. Он ударил хозяина по лицу, прежде чем тот успел закончить фразу. Он не использовал свою внутреннюю силу, но удар была достаточно мощным, чтобы сбить парня с ног. Хозяин тяжело рухнул на землю.

Парень лежал почти без сознания. Он поднял голову, встряхнул ею и сплюнул немного крови. Он заорал на Цинь Хаодуна, – Ты, сопляк! Как ты смеешь прикасаться ко мне? Ты знаешь, что мой двоюродный брат - глава преступного мира Цзяннаня? Он может бросить тебя в реку, и скормить рыбам одним движением пальца.

– А голова? Как насчёт того, чтобы превратить твою голову в свиное рыло?

Цинь Хаодун был действительно сыт по горло этим идиотом. Он бил его кулаками и ногами. Хозяин катался по полу, кричал и визжал.

– Ты придурок. Ты хочешь быть бандитом? Ты решил вломиться в комнату девушки ночью? Ты сдал дом и оставил себе ключ?

Он схватил хозяина за длинные волосы и ударил ещё раз по лицу. Вскоре он превратился из тощей обезьяны в свинью с опухшей мордой, словно ему в рот засунули две большие булки. Его разбитые глаза были похожи на глаза панды.

Цинь Хаодун почувствовал усталость после того, как избил его, он бросил хозяина на землю, а затем присел на корточки и спросил, – Как тебе? Ты знаешь, в чём твоя проблема?

Парень полностью превратился в свинью. Он изо всех сил попытался открыть свои опухшие глаза и указал на Цинь Хаодуна, – Как ты смеешь бить меня! Подожди меня здесь! Мой кузен - глава преступного мира...

– У тебя крепкие кости, старый негодяй. Посмотрим, насколько крепкими они ещё могут быть, – Цинь Хаодун усмехнулся, а затем схватил хозяина за лодыжку и поднял его. Он прошёл в ванную, сунул голову в унитаз и нажал кнопку спуска воды.

Вода с шумом вырвалась хозяину на голову. Он попытался вытащить голову из унитаза, но Цинь Хаодун наступил на неё.

Он не мог дышать. Парень боролся, но это было бесполезно, потому что Цинь Хаодун крепко держал его.

Через минуту Цинь Хаодун поднял правую руку и вытащил хозяина из туалета. Затем он отшвырнул его на пол.

Тощий хозяин наконец-то смог подышать свежим воздухом. Он задыхался и не мог перестать кашлять, время от времени выплёвывая воду.

Цинь Хаодун приподнял его подбородок кончиками пальцев и спросил, – А теперь как себя чувствуешь? Ты понял, что ты был не прав?

– Ты, тебе надоело жить? Ты знаешь, кто я? Мой кузен глава преступного мира. Он убьёт тебя в мгновение ока...

Голова парня, должно быть, была повреждена водой. Он всё ещё кричал на Цинь Хаодуна и продолжал упоминать своего двоюродного брата.

– Похоже, ты недостаточно умный и не понимаешь своих ошибок, – Цинь Хаодун снова схватил хозяина за лодыжку, запихнул его в унитаз и нажал кнопку спуска воды.

Теперь вся голова тощего хозяина была вымочена в воде дольше, чем в прошлый раз. Только он открыл рот, как его захлестнула холодная вода. От недостатка кислорода ему казалось, что его грудь вот-вот взорвётся.

Видя, что хозяин борется, Ван Жубин озабоченно спросила, – Брат, с ним всё будет в порядке?

Она ненавидела негодяя - домовладельца, но боялась, что Цинь Хаодун убьёт его из-за импульсивности.

Цинь Хаодун сказал, – Не беспокойся. Я здесь. Он не умрёт, даже если захочет.

Действительно, как Император Зелёного Леса, он мог полностью решить вопрос жизни и смерти хозяина. Он мог убить его или оживить, как ему заблагорассудится.

Хозяин медленно перестал сопротивляться. Его тело одеревенело. Цинь Хаодун вытащил его и бросил на землю, а затем ударил ногой в живот.

Хозяина дома вырвало большим количеством воды, прежде чем он смог нормально дышать. Он посмотрел на Цинь Хаодуна глазами, полными ужаса. Несколько мгновений назад он чувствовал, что смерть всё ближе и ближе; он чувствовал, что молодой человек действительно топит его.

– А сейчас? Теперь ты понимаешь, что ошибался?

Цинь Хаодун не щадил хозяина дома. То, что он собирался сделать с Ван Жубин, было бы ужасно, если бы Цинь Хаодуна сегодня не оказалось рядом.

Цена преступления не имеет никакого отношения к тому, получилось у хозяина что-то или нет. Иначе он не воспримет ничего и будет продолжать причинять боль тем людям, которые не смогли с ним справиться.

– Я ошибался, я понял, что ошибался! Я больше не буду так делать!

Хозяин лежал на земле, обмякший, как собака. Он думал, что умрёт, потому что грубость Цинь Хаодуна была выше его воображения. Если он ещё раз скажет "нет", то утонет в туалете.

Цинь Хаодун сказал, – Не мне, а моей сестре.

Хозяин поспешно сказал Ван Жубин, – Мисс Ван, простите меня за ошибки, которые я совершил сегодня. В будущем меня здесь больше не будет.

Ван Жубин сердито сказала, – Я никогда не видела такого хозяина, как ты. Завтра я съеду из твоего проклятого дома.

Цинь Хаодун спросил, – Съедешь? Почему ты решила переезжать?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 190. Немного сбавить цену**

Глава 190. Немного сбавить цену

Ван Жубин удивлённо спросила, – Почему я должна жить здесь, когда хозяин-бесстыдный мошенник?

– Мы привыкли наказывать таких негодяев, так что не позволяй им запугивать нас сейчас, – ответил Цинь Хаодун, – Теперь, когда хозяин обезоружен, мы должны занять его место.

– Занять место хозяина дома?

Ван Жубин всё ещё не могла понять, что имел в виду Цинь Хаодун. Ей нравился этот дом, потому что в нём было уютно, но она не могла себе его позволить, потому что он стоил бы по меньшей мере 2 миллиона.

Цинь Хаодун сказал, – Раз ты хочешь жить здесь, почему бы нам просто не купить дом? Таким образом, этот придурок больше не будет тебя беспокоить.

– Купить его? Я не думаю, что хозяин продаст дом.

Ван Жубин собирала информацию о домах по соседству. Это было отличное место, и арендная плата была очень высокой. Обычно домовладельцы не продавали такие дома.

– Не волнуйся, он согласится, – Цинь Хаодун повернулся к хозяину и сказал, – Моя сестра хочет купить твой дом, ты собираешься его продавать или нет?

Тощий парень покачал головой и сказал, – Друг, я живу на арендную плату с этого дома. Я не могу его продать.

Он был уроженцем Цзяннаня, но у него было не более пяти или шести квартир, среди которых эта выделялась тем, что находилась в самом престижном районе. Арендная плата была высокой, и, в будущем она могла значительно вырасти. Продать дом-всё равно, что продать курицу, несущую золотые яйца.

Он напивался, играл в азартные игры, принимал наркотики и часто посещал бордель. Всё это зависело от арендной платы за дом. Если он продаст дом, то не сможет больше жить такой роскошной жизнью.

– Ты продаёшь его или нет?

Цинь Хаодун схватил хозяина за лодыжку и снова поднял его, унося в туалет.

Хозяин только что испытал страх смерти, поэтому сразу побледнел и поспешно воскликнул, – Я продам его, приятель, пожалуйста, отпусти меня.

Дом, может быть, и важен, но его жизнь важнее. Он боялся, что Цинь Хаодун случайно уронит его и тот утонет. Тогда он потеряет всё.

Цинь Хаодун бросил хозяина на землю и сказал Ван Жубин, – Вот видишь? Я же сказал, что он продаст.

Он сказал хозяину, – Просто скажи мне, сколько стоит дом.

Тощий хозяин ответил, – Обычно дом стоит 2,5 миллиона на рынке...

Цинь Хаодун пристально посмотрел на него и сказал, – Как насчёт 2,4 миллиона?

– Четыре - несчастливое число в Хуася...

– Тогда... как насчет 2,3 миллиона?

Тощий хозяин дома что-то кричал. Его сердце обливалось кровью каждый раз, когда Цинь Хаодун урезал 100 000 юаней. Это были огромные деньги! На эти деньги он мог бы Бог знает сколько раз сходить в бордель. Он уже жалел, что пришёл сюда сегодня.

– 2,3 миллиона-это слишком мало. Ты меня обкрадываешь?

Тощий домовладелец выглядел заплаканным, – Приятель, это квартира в престижном районе. Она стоит очень много! Как насчёт 2,5 миллиона? Больше никакой сделки!

– 2,2 миллиона, и как насчё т того, чтобы закончить?

– А как насчёт 2,25 миллиона?

Сказал тощий хозяин, стиснув зубы.

Цинь Хаодун постучал себя по голове и сказал, – Ты что, издеваешься надо мной?

– Приятель! Что ты предлагаешь?

Тощий хозяин был совершенно ошарашен. Раньше он был жуликом, но теперь этот парень был ещё большим жуликом, чем он сам. Предложение было кражей.

– Я сказал, 2 200 000юаней ? Нет, теперь 220 000 юаней.

– Что? Ты имеешь в виду сняв ноль?

Хозяин чуть не расплакался. Цинь Хаодун был первым знакомым ему парнем, который так торговался. Снимать ноль? Это было слишком жестоко. 220 000 юаней было даже недостаточно, чтобы купить ванную комнату.

– Что? Разве ты не хочешь его продать? – спросил Цинь Хаодун.

– Конечно, нет, ты не покупаешь, ты грабишь.

Теперь хозяину уже было всё равно, бросит его Цинь Хаодун в унитаз или нет. Он скорее умрёт, чем продаст дом за 220 000 юаней.

Цинь Хаодун поднял руку и сильно ударил хозяина по лицу, – Ты продаёшь его или нет?

– Ты не покупаешь, ты грабишь. Ты бил меня, когда я отказывал тебе, заставляя продавать. Это несправедливо.

Хозяин был очень огорчён. Он был здесь, чтобы запугивать, но теперь запугивали его.

Цинь Хаодун тихо сказал, – Неужели тебе не стыдно говорить о несправедливости? О чём ты думал, когда ты открывал дверь комнаты моей сестры? Ты не думал о том, было бы несправедливо, если бы ты изнасиловал мою сестру?

– Теперь ты говоришь со мной о справедливости. Я просто обращаюсь с тобой по-своему. Скажи, ты его продаёшь или нет?

Увидев холодное лицо Цинь Хаодуна, хозяин дома перепугался до смерти. Он хотел отказать Цинь Хаодуну, но ещё больше испугался, что его побьют. Внезапно ему в голову пришла идея, – Приятель, – сказал он, – У меня нет полного права собственности на этот дом. Мой двоюродный брат разделил долю, так что я не могу принять решение. Если ты настаиваешь на том, чтобы купить дом по такой цене, я позвоню своему кузену, чтобы вы могли обсудить это.

– Хорошо, я дам тебе шанс. Позвони брату, сейчас!

Цинь Хаодун определённо знал, о чем думал хозяин дома. Он хотел позвать своего двоюродного брата бандита бороться с Цинь Хаодуном.

Но Цинь Хаодуна это не волновало. Он должен был договориться с хозяином и встретиться с двоюродным братом, который, как говорили, был главой местных головорезов, иначе его сестра не смогла бы жить здесь мирной жизнью, потому что эти бандиты продолжали бы преследовать её. Сейчас ему было лучше позаботиться обо всём сразу.

– Ты уверен, что хочешь, чтобы мой кузен приехал? – спросил хозяин. Он не мог поверить в то, что только что услышал.

– Конечно. Только поторопись. Моё время дорого, – Цинь Хаодун сказал Ван Жубин, –Сестра. Иди распечатай договор купли-продажи дома, и мы подпишем его, как только он приедет.

Ван Жубин понятия не имела, что собирается делать Цинь Хаодун, и ей было интересно, почему он позволил парню позвать на помощь, но она всё равно сделала, как он сказал.

Хозяин достал телефон и набрал номер. Когда он дозвонился, то сказал, – Кузен, кое-кто сделал мне предложение на 220 000 юаней, за мой... нет, за наш дом. Поторопись и приди проверить. Да, я здесь. Он не отпустит меня без сделки.

Вскоре он повесил трубку и сказал Цинь Хаодуну, – Мой двоюродный брат будет здесь через десять минут.

Он выглядел гораздо увереннее после того, как нашёл кого-то, кто поддержит его. Он подумал, что, как только его кузен расправится с мальчиком-жиголо, ему придётся затащить цыпочку к себе в постель и дать выход своему подавленному гневу.

Через пять минут Ван Жубин принесла Цинь Хаодуну два распечатанных контракта. Она напечатала всё, кроме цены, потому что её нужно было заполнить позже.

– Отличная работа.

Цинь Хаодун просмотрел документ и кивнул. В тот же миг дверь хлопнула, и её распахнули снаружи. Ворвался человек с татуировкой в виде волчьей головы на груди, а за ним ещё десять головорезов, схвативших в руки стальные трубы и резаки.

Войдя, он высокомерно крикнул, – У кого хватило духу запугивать моего кузена?

– Вот ты где, кузен... Меня чуть не забили до смерти!

Наконец тощий хозяин увидел одного из членов своей семьи. Он бросился к волку, обнял его за бедро и заплакал так, словно был его жертвой.

– Кто ты такой, чёрт возьми?

Волк посмотрел на свиную голову, державшую его за ногу.

Тощий хозяин жалобно сказал, – Кузен, это я, твой шестой брат.

Волк тут же пришёл в ярость. Он закричал, – Кто? Кто это сделал? Скажи мне. Я оторву ему голову, чтобы ты пнул её, как мяч.

Прежде чем хозяин ответил, Цинь Хаодун сказал, – Это я. Посмотрим, как ты мне голову оторвёшь.

– С кем, по-твоему, ты разговариваешь? – волк едва смог выговорить всю фразу. Он вдруг почувствовал себя так, словно кто-то сдавил ему шею. Он и представить себе не мог, что перед ним стоит Цинь Хаодун.

Он запомнил Цинь Хаодуна после того, что случилось с Дун Чао в прошлый раз. Тогда он узнал, что молодой человек был когда-то гостем Лун Хайшэна и вылечил его сына, который болел много лет.

Теперь он чувствовал мороз по всему телу. Если бы он действительно что-то сделал с Цинь Хаодуном, Лун Хайшэн бросил бы его в реку и скормил рыбам. С тех пор он велел своим братьям-головорезам избегать Цинь Хаодуна, и если они встретят его, изо всех сил стараться не раздражать его. Ему и в голову не приходило, что сегодня он столкнётся с этим сам.

Он быстро сделал учтивое лицо, подошёл к Цинь Хаодуну и вежливо спросил, – Доктор Цинь, что вы здесь делаете?

Цинь Хаодуну это показалось забавным, потому что ему и этому парню как будто суждено было снова встретиться. Они познакомились всего несколько дней назад. Но это было даже лучше, потому что он уже знает что делать.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, – Волк, чью голову ты собирался оторвать и пинать, как мяч?

Волк задрожал от ужаса, потому что не мог позволить себе связываться с этим парнем. Он торопливо объяснил, – Доктор Цинь, вы меня неправильно поняли. Я хочу сказать, что оторву голову тому, кто посмеет связаться с вами.

Хозяин был совершенно ошарашен. Его кузен славился своей свирепостью. Он удивился, почему он ведёт себя как котёнок перед этим парнем. Хозяин надеялся, что всё еще сможет использовать кузена в качестве прикрытия. Не зря у него было плохое предчувствие, что сегодня всё пойдет наперекосяк.

– Неужели? – Цинь Хаодун взглянул на волка и спросил с интригующим видом, – Волк, я слышал, что ты глава преступного мира Цзяннаня, это так? Это правда?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 191. Помощь в заключении сделок**

Глава 191. Помощь в заключении сделок

Увидев, что голова его шестого брата разбита и распухла, волк повернулся к нему и сказал с угодливым лицом, – Доктор Цинь, пожалуйста, не рассказывайте об этом брату Лун.

– Давай пока оставим это и обсудим наши дела, – Цинь Хаодун указал на вышибленную дверь и сказал, – Это дверь моей сестры, и ты только что её сломал. Что ты собираешься с ней делать?

– Хорошо... Я за неё заплачу. Вы назовёте цену!

Поспешно ответил волк.

– Ну, по крайней мере, ты вежлив. Как насчёт 1 миллиона!

Цинь Хаодун никогда не проявлял милосердия к волку и его сородичам. Волк мог вести себя как льстивый пёс перед ним, но он определённо обманет других людей сегодня.

В то же время хозяин поднялся с земли и пробормотал, – Кузен, квартира моя. Тебе не нужно платить за сломанную дверь.

– Убирайся к чёрту отсюда. Ты не в том положении, чтобы разговаривать здесь!

Волк сильно ударил ногой в живот шестого брата и повалил на землю. Теперь он так сильно ненавидел своего брата. Он никогда не попал бы в такую беду, если бы не кузен.

Волк обернулся и посмотрел с горечью – Доктор Цинь, не слишком ли дорого стоит эта дверь?

– Дверь была дешёвой, всего 100 юаней, но ты напугал мою сестру, а это стоит 999 900, – холодно сказал Цинь Хаодун, – Ну и что? Ты хочешь сказать, что моя сестра не заслуживает этого?

– Ну конечно же заслуживает! Конечно. Я заплачу!

Теперь волк боялся обидеть Цинь Хаодуна. У него не было другого выбора, кроме как отбросить свои сожаления и заплатить за всё. Он не мог ненавидеть кузена больше, чем сейчас.

– Хорошо, что ты считаешь, что всё правильно, – Цинь Хаодун взял у Ван Жубин банковскую карточку, бросил её волку и сказал, – Переводи деньги.

У волка не было другого выбора, кроме как с отвращением вынуть телефон и перевести один миллион Ван Жубин.

Услышав сообщение, Цинь Хаодун удовлетворённо кивнул и сказал волку, – Давай закончим с дверью и поговорим о доме. Он сказал, что вы делите долю в квартире, и ему нужно твоё согласие на продажу.

Волк был в ярости. Он повернулся к кузену и сказал в гневе, – Это честь для тебя, что доктор Цинь хочет купить твой дом! Почему ты всё ещё думаешь? Подписывай сейчас же!

Хозяин квартиры сказал, – Кузен, квартира стоит, по меньшей мере 2 миллиона. Он предложил всего 220 000, не слишком ли это мало?

Цинь Хаодун сказал, – Волк, я думаю, что 220 000 достаточно справедливо. Что насчёт тебя?

– Нет, доктор Цинь, я думаю, что она всё ещё немного высока. Как насчёт того, чтобы округлить цену и продать дом за 200,000?

Теперь волк ненавидел шестого брата до глубины души. Он только что потерял миллион, и в мгновение ока потерял ещё 20 тысяч.

Хозяин был совершенно ошарашен, потому что его брат помогал другой стороне торговаться.

– Кузен, моя квартира стоит больше двух миллионов, – сказал он с горькой миной, – Я не понимаю.

– 150 000! – вскоре волк снова снизил цену.

– Как это возможно, кузен? Почему цена продолжает падать? – хозяин остолбенел.

– 100 000! – сказал волк холодным голосом.

Теперь хозяин точно понимал, что происходит. Он видел, что его брат не может позволить себе обидеть Цинь Хаодуна, – Прекрати орать, кузен, – поспешно крикнул он, – Я продам квартиру за 100 000 юаней.

Он чувствовал, что если не продаст её как можно быстрее, то потеряет и эти 100 000 юаней и отдаст квартиру бесплатно, или даже заплатит покупателю вместо этого.

– Вот именно. Почему ты ещё думаешь, когда тут покупатель доктор Цинь? – волк обернулся и сказал Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, вы согласны с ценой?

Цинь Хаодун похлопал его по плечу и сказал, – Молодец, давай подпишем контракт.

Ван Жубин не могла поверить в случившееся. Она не отдавала контракт, пока Цинь Хаодун не окликнул её по имени несколько раз.

При взгляде на 100 000 юаней, отмеченных в контракте, сердце домовладельца обливалось кровью. У него тряслись руки, и он не мог заставить себя подписать его.

– Какого чёрта ты медлишь? Подпиши его сейчас же!

Сказал волк, пожимая руку хозяина, чтобы поставить на ней свою подпись. После подписания парень был весь в слезах оттого, что его избили так сильно, и сожалел о потере дома.

После того, как Ван Жубин пописала документ, 100 000 юаней были переданы арендодателю. Отныне дом принадлежал ей.

После того, как все было улажено, волк сказал угодливо, – Доктор Цинь, что ещё я могу для вас сделать?

Цинь Хаодун сказал, – Всё в порядке, теперь ты можешь идти. Скажи своему кузену, чтобы он больше сюда не приходил. Он будет страдать от последствий, если я увижу его здесь снова.

– Не беспокойтесь, доктор Цинь. Я переломаю ему ноги, если он ещё раз осмелится войти в квартиру.

Волк ушёл со своими товарищами и кузеном и дал обещание.

Ван Жубин смотрела на контракт, который держала в руке, и не могла поверить, что это правда. Она только что купила квартиру за 100 000 юаней.

– Спасибо, Хаодун!

– Не за что. Квартира маленькая. Просто смирись с этим сейчас, и я куплю тебе больше на свадебный подарок.

Цинь Хаодун обратился к Лин Момо. Её сотрудники из компании по продаже недвижимости поставили Ван Жубин усовершенствованную дверь. Когда всё было улажено, он вернулся домой.

Было почти 12 часов утра, когда он припарковал машину. Он открыл дверь и поднялся наверх. В здании было тихо, без единого звука.

– Где Ху Сяосянь, она спит или ушла?

Цинь Хаодун поднялся наверх и размышлял. В гостиной никого не было, поэтому он заглянул на кухню. В кухне было совершенно темно. Он внимательно прислушался, но больше ничего не услышал.

Цинь Хаодун пошёл в комнату Ху Сяосянь. Он толкнул дверь и проверил комнату, но никого не обнаружил на кровати. Одеяло было аккуратно сложено.

– Она правда ушла?

Цинь Хаодун протянул руку, чтобы нащупать выключатель на стене. Он хотел ясно видеть, что происходит в комнате. Но вдруг его сердце замерло, потому что он почувствовал, что кто-то стоит позади него.

Человек появился позади него без единого звука. Цинь Хаодун был уверен, что этот кто-то замышляет недоброе. И он мог сказать, что тот был довольно сильным.

Подумав об этом, Цинь Хаодун быстро повернулся и ударил человека по спине обеими руками, со всей силы.

Он измотал себя этим ударом, но человек позади, был настолько силён, что вся его мощь была легко отбита.

Ещё более странным было то, что вместо того, чтобы нанести ответный удар, человек поставил обе ладони Цинь Хаодуна к своей груди.

– Ух ты! Это приятно.

Именно это Цинь Хаодун почувствовал в первую очередь. Обе его руки касались двух пышных "гор", и он не смог удержаться, чтобы не сжать их.

– Дорогой, ты такой плохой. Ты меня обманываешь!

Из темноты донёсся соблазнительный голос: До этого момента Цинь Хаодун понял, что тот человек, появившийся позади него, была Ху Сяосянь.

Цинь Хаодун недовольно сказал, – Что ты делаешь? Почему ты не включила свет, зачем ты хитришь? Я мог бы испугаться до смерти.

Ху Сяосянь ответила, – Кто хитрит? Я или ты? Зачем ты прокрался в мою комнату?

Цинь Хаодун сказал неловко, – Это мой дом. Могу я просто прийти и проверить?

– Прекрасно! Это твой дом, но то, на чём ты настаиваешь,- моё. Ты можешь это забрать?

Цинь Хаодун вдруг понял, что его руки всё ещё лежат на груди Ху Сяосяни. Он тут же убрал их.

Он включил свет и сказал, – Уже так поздно, почему ты не спишь?

– Как я могу спать, если ты не вернулся? – Ху Сяосянь взяла Цинь Хаодуна за руки и сказала, – Я беспокоилась, что ты будешь голоден, когда вернёшься. Так что я приготовила много блюд. Почему бы тебе не пойти и не попробовать?

Цинь Хаодун спросил, – Ты уже обедала?

– Конечно, нет, я ждала тебя.

– Хорошо... на самом деле тебе и не нужно было.

Сказал Цинь Хаодун, он был немного тронут. Он провёл 500 лет в мире культивирования, и это был первый раз, когда кто-то ждал его дома.

– Я приготовила все эти блюда для тебя. Как я могла не подождать?

Сказала Ху Сяосянь, завлекая Цинь Хаодуна на кухню. Затем она поставила на стол четыре блюда.

– Попробуй.

Цинь Хаодун взял кусок тушёного свиного ребра и положил его в рот. Он сразу же почувствовал прекрасный вкус.

– Это вкусно, очень вкусно! – сказал Цинь Хаодун после того, как попробовал кусок, – Ты тоже должна попробовать.

Ху Сяосянь подвинула стул и села рядом с Цинь Хаодуном. Она ела и помогала Цинь Хаодуну расправиться с блюдами.

Цинь Хаодун чувствовал себя странно, но почему-то ему всё это нравилось.

– Ты целый день просидела дома, – сказал он, – Тебе не скучно?

– Вовсе нет, – ответила Ху Сяосянь, – Я здесь учусь готовить. Время пролетело очень быстро. Вечером я так волновалась, думая о том, что скоро увижу тебя.

Сказав это, она взяла Цинь Хаодуна за руку и сказала со счастливым лицом, – Я не знаю, любил ли ты кого-нибудь сердцем и душой. Но это так приятно.

Цинь Хаодун был тронут, но он был непреклонен и сказал, – Это неуместно.

Ху Сяосянь ответила, – Мне так хорошо. Я вся твоя, несмотря ни на что!

– Хорошо…

После ужина Цинь Хаодун вернулся в свою комнату.

На следующий день он высадил малышку в детском саду и поехал на своем Порше 911 туда, где жила Ван Жубин. Он пригнал ей машину в подарок.

Цинь Хаодун поставил машину на стоянку и поднялся наверх, чтобы повидаться с сестрой.

Он открыл дверь и увидел Ван Жубин, нарядившуюся в костюм. Увидев Цинь Хаодуна, она сказала, – Хаодун, как я выгляжу? Будет ли уместно, если я надену это, чтобы зарегистрироваться?

– Неплохо! – ответил Цинь Хаодун, – Ты выглядишь зрелой, способной, искушённой и понимающей. У одинокого парня в компании будут проблемы со сном по ночам после того, как они увидят, что ты входишь.

– Остановись.

Сказала она, когда они вышли за дверь. Ван Жубин подтолкнула рукой Цинь Хаодуна, как обычно. Как только они спустились вниз, то увидели красивого молодого человека лет двадцати, одетого в аккуратный костюм, с большим букетом роз, ожидающим у лифта.

– Жубин, доброе утро. Эти цветы для тебя! – молодой человек побежал и протянул букет Ван Жубин. Вдруг он увидел рядом с ней Цинь Хаодуна. Выражение его лица изменилось, и он спросил, – Жубин, кто он такой, чёрт возьми?

Цинь Хаодун улыбнулся. Похоже, его сестра была неплохой добычей, у неё всегда было много поклонников.

– Чжан Хао, я ясно дала понять, что это не сработает. Пожалуйста, перестань меня беспокоить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 192. Ревность-это дьявол**

Глава 192. Ревность-это дьявол

Чжан Хао погнался за ней и спросил, – Рубин, ты не скажешь мне, кто он?

Ван Жубин холодно ответила, – Это тебя не касается.

После этого она оттолкнула Чжан Хао и пошла на стоянку вместе с Цинь Хаодуном.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Бобовый росток. Я удивлён, что у тебя так много поклонников.

– Чепуха, я больше не бобовый росток!

Цинь Хаодун спросил, – Кто это? У него тоже есть семья?

– Его зовут Чжан Хао, и его семья управляет больницей. Несколько дней назад санитарное бюро ездило в больницу, чтобы проверить работу. Он увидел меня тогда и с тех пор преследует. Он посылает мне цветы каждое утро; меня так это бесит!

Цинь Хаодун сказал, – Он не так красив, как я, но всё же достаточно хорош. К тому же у него богатая семья. Он типичный "высокий-богатый-красивый", почему бы тебе не попробовать? Тётя будет счастлива, если ты привезёшь его домой.

Ван Жубин вздохнула и сказала, – С ним всё в порядке Он честный и хорошо относится ко мне, но он всё измеряет деньгами и думает только о них. Я не могу принять этого, это слишком вульгарно.

Цинь Хаодун сказал, – Это не его вина. Многие девушки в наши дни предпочитают плакать на заднем сиденье BMW, чем смеяться на заднем сиденье велосипеда. Понятно, что он так думает.

Ван Жубин фыркнула и сказала, – Я всё равно не могу принять это.

В этот момент Чжан Хао снова догнал их. Он преградил Ван Жубин путь и с яростью спросил, – Жубин, почему ты мне отказала? Может быть, из-за этого парня? Что в нём хорошего? Он красивее меня? Или богаче меня?

Ван Жубин ответила в гневе, – Деньги! Деньги! Деньги! Неужели ты не можешь просто перестать говорить о деньгах целыми днями?

– Жубин, те, кто любит тебя, будут тратить на тебя деньги каждый день, а те, кто только и делает, что мило болтает с тобой, - это всё мальчики-жиголо, не обманывайся!

Чжан Хао бросил розы в мусорное ведро на обочине дороги. Затем он вынул из кармана новый ключ от БМВ и сказал, – Жубин? Это новый БМВ, который я купил для тебя. Это обошлось мне в 700 000 долларов. Ты всё еще думаешь, что я не люблю тебя?

Сказав это, он нажал кнопку на ключе. Вспыхнул красный свет фар. И по стечению обстоятельств, автомобиль был припаркован рядом с 911 Порше Цинь Хаодуна.

Ван Жубин как раз пыталась что-то сказать, когда Цинь Хаодун оттащил её в сторону. Затем Цинь Хаодун достал ключ от Порше и завёл машину. Он сказал Чжан Хао, – Чувак, моя машина всего в три или четыре раза дороже твоей.

– Что ты имеешь в виду? Ты что, выпендриваешься передо мной? – спросил Чжан Хао, его лицо и шея покраснели.

– Я говорю тебе, что это мой подарок сестре. И ты должен быть более искренним, если хочешь встречаться с ней. В этом мире много золотоискательниц, но моя сестра не из их числа.

Цинь Хаодун похлопал Чжан Хао по плечу и сел в свою машину. Потом они уехали.

Чжан Хао сначала остолбенел, а потом проснулся. Он почувствовал блаженство, когда понял, что молодой человек был братом Ван Жубин, а не его соперником.

Затем он вспомнил то, что только что сказал Цинь Хаодун, и понял, что стремился не туда.

Цинь Хаодун взял такси до Лин-Групп после того, как помог Ван Жубин разобраться со всеми её проблемами. Вскоре после того, как он вошёл в лифт, дверь открылась и вошла Лин Момо.

– Куда ты идёшь? Почему ты один? Где Сабля и остальные? – спросил Цинь Хаодун.

Хотя с Лин Пинчао было покончено, ещё оставалась вероятность, что в любой момент появится ещё один убийца; поэтому Цинь Хаодун беспокоился о Лин Момо.

– Всё в порядке, я просто болтаюсь по группе. Я не собираюсь выходить на улицу, – сказала Лин Момо, – В компании произошли серьёзные изменения. Мне нужно проверить некоторые из наших квартир и посмотреть, нет ли кого-нибудь, кому нужна смена.

Цинь Хаодун сразу всё понял. Лин Чжигао и его сын Лин Пинчао засунули в эту организацию многих своих родственников и друзей. Эти люди не очень-то усердно работали, и что ещё хуже, они влияли на развитие компании. После смерти Лин Пинчао и ухода Лин Чжигао на пенсию, сойдя с ума, Лин Момо, безусловно, собиралась устранить тех, кто удержался на работе, не пошевелив пальцем.

Сегодня Лин Момо сделала конский хвост и надела простое чёрное платье. Она выглядела как юная выпускница колледжа. Она была очаровательна, но её властная аура не исчезла. Было понятно, что она собирается с тайным визитом.

Цинь Хаодун сказал, – Я пойду с тобой.

– Хорошо! Было бы здорово.

Теперь, когда эти отношения были открыты для всей группы, им не нужно ни от чего прятаться. Они вместе вышли из лифта и рука об руку направились в отдел маркетинга.

Лин Момо сказала, – Я недавно прочитала отчёт отдела маркетинга и в основном он выглядел хорошо, за исключением того, что были некоторые люди, которые ничего не делали и не давали никакой прибыли! Интересно, что они там делали?

Во время беседы они вошли в отдел маркетинга. Там было много занятых рабочих, и все они остановились, чтобы поприветствовать своего босса. Затем они снова взялись за работу.

Они проверили всё вокруг и увидели, что работа идёт хорошо. Лин Момо была довольна.

Вдруг они услышали музыку, доносившуюся из угла. Они проследили за звуком и увидели парня в униформе, сидящего на своём столе и положившего обе ноги на стол напротив. Он смотрел короткое видео в приложении, в котором пела соблазнительная женщина.

Вместо того, чтобы работать, он смотрел живые шоу у всех на глазах в рабочее время. Лицо Лин Момо мгновенно похолодело. Она и Цинь Хаодун подошли к столу одновременно.

Многие люди видели его, но немногие обращали на него внимание; некоторые из этих людей даже смеялись над тем, что происходило. Похоже, этот парень был здесь не очень популярен.

Цинь Хаодун был слегка удивлён, когда подошёл к нему. Человек, смотревший короткое видео, был внуком его дедушки, а также сыном Ли Цая, Ли Дунхаем. В прошлый раз, когда Цинь Хаодун вернулся домой, Ли Цай сказал ему, что Ли Дунхай нашёл работу в городе Цзяннань после окончания университета. Цинь Хаодун понятия не имел, что этот парень был в Лин-Групп

Ли Дунхай тоже видел Цинь Хаодуна. Его расслабленное выражение лица внезапно изменилось, – Что ты здесь делаешь? – холодно спросил он.

Ли Дунхай издевался над Цинь Хаодуном, называя его сволочью, когда они были детьми, потому что Ли Цай и его жена любили его. Цинь Хаодуну он совсем не нравился, он усмехнулся и сказал, – Почему я не могу быть здесь, если ты можешь?

– А ты? Как ты можешь быть мне ровней? Кто я и кто ты? Я официальный сотрудник Лин-Групп.

Сказал Ли Дунхай, указывая на карточку сотрудника, висевшую у него на груди. Он выглядел очень гордым. Парень чувствовал своё превосходство над Цинь Хаодуном когда они были детьми, и чувствовал то же самое сейчас.

Внезапно его зрачки сузились, когда он увидел Лин Момо, потому что он никогда не видел такой красивой женщины за всю свою жизнь. Даже те звёзды на телевидении были ей не конкурентами.

Парень пробыл здесь недолго, он дурачился весь день. Значит, он не знал, кто такая Лин Момо.

Он убрал ноги со стола и сказал Цинь Хаодуну, – Отец сказал мне, что ты вернулся, чтобы снова обдурить моего дедушку в его доме несколько дней назад. А теперь ты охмурил такую красивую женщину. У тебя это хорошо получается. Как ты можешь так обманывать так много людей?

Лин Момо не торопилась говорить, видя, что Ли Дунхай знает Цинь Хаодуна. Но теперь, когда этот парень так сильно оскорблял Цинь Хаодуна, она недовольно сказала, – Я его девушка, что ты имеешь в виду под "обманом"?

– Его подружка?

В глазах Ли Дунхая вспыхнула ревность. В детстве он презирал Цинь Хаодуна, потому что тот был сиротой. Он всё время чувствовал свое превосходство. Когда парень увидел, что у Цинь Хаодуна такая красивая спутница, и подумал о том, что он живёт с пожилой женщиной, он почувствовал себя очень неловко.

Он насмешливо посмотрел на Лин Момо, – Подружка? Она, должно быть, сопровождающая на балу, которая достаточно натерпелась от своих гостей и хочет жить нормальной жизнью. Вот почему она выбрала тебя, бедного молодого парня!

После его слов весь зал отдела маркетинга погрузился в полную тишину. Никто не разговаривал и не двигался. Кто-то даже перестал дышать. Было так тихо, что можно было услышать, как упала булавка.

Однако Ли Дунхай не обращал ни на что внимания. Ревность ужасна, потому что она выводит людей из-под контроля. Вот что сейчас происходило с Ли Дунхаем.

Он инстинктивно полагал, что Цинь Хаодун и Лин Момо не работают в группе, потому что у них обоих нет служебных карточек. Теперь, когда они не были сотрудниками компании, было не важно, что он им грубил.

Ли Дунхай был достаточно осторожен, но не знал, что в этой компании есть два человека, которым не нужно носить служебные удостоверения: один-Лин Момо, а другой-Цинь Хаодун.

Лин Момо была президентом компании, а Цинь Хаодун был известен как парень Лин Момо, ему карточка тоже была не нужна. Они были привилегированы, и никто не осмеливался проверять их служебные карточки.

Ли Дунхай ничего не подозревал, в то время как другие сотрудники были шокированы. Этот парень губил сам себя. Он был высокомерен, потому что его поддерживал кто-то из группы. Слишком часто, когда другие работали, он играл в игры и смотрел живые шоу.

Но это было ещё не всё. Он назвал президента компании "эскорт-девушкой", желающей жить нормальной жизнью. Это было просто самоубийством.

Цинь Хаодун едва не расхохотался. Он знал, что Ли Дунхай идиот, но никогда не думал, что настолько. Теперь он был самым глупым идиотом на свете.

Лин Момо быстро помрачнела и холодно посмотрела на Ли Дунхая, – Что ты сказал? Скажи ещё раз.

Цао Ян, директор департамента маркетинга, поспешил сюда, как только узнал обо всём. Он случайно услышал всё, что только что сказал Ли Дунхай. После того, как Цао Ян увидел всю ситуацию, он теперь стоял в стороне, боясь говорить.

Лин Момо был известна своей властностью и холодностью. Она понятия не имела, что этот парень должен сделать, чтобы продолжить работать здесь.

Когда весь народ оплакивал Ли Дунхая. Он продолжал говорить, как будто ситуация была ещё недостаточно ужасной, – Я достаточно насмотрелся на таких, как ты. Даже если ты там уже не работаешь, я сразу всё понял про тебя.

Ли Дунхай был выпускником колледжа, и обычно он был умнее, чем сейчас. Он опьянел от ревности, когда увидел, что у Цинь Хаодуна такая красивая девушка. Вот почему он плохо отзывался о Лин Момо.

Цао Ян уже закрыл глаза. Это был первый раз, когда он видел человека, пытающегося так сильно погубить себя.

Цинь Хаодун посмотрел на Ли Дунхая и с жалостью сказал, – Не убивай себя.

– Что ты имеешь в виду? – Ли Дунхай прижал карточку к груди и высокомерно сказал, – Я официальный сотрудник Лин-Групп. Так что же ты собираешься делать? Уволишь меня?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 193. Старая корова ест нежную траву**

Глава 193. Старая корова ест нежную траву

Персонал вокруг уже готовился к похоронам Ли Дунхая. Он просто выставил президента в качестве «эскорт-девушки»; Бог знает, как он умрёт?

Президент Лин Момо больше всех обладала полномочиями, чтобы уволить Ли Дунхая среди всех в группе.

Цинь Хаодун посмотрел на идиота, который даже не знал, что его карьера подходит к концу. Цинь Хаодун не любил этого парня, но он не мог просто выгнать его из группы ради своего дедушки, Ли Циншаня.

Прежде чем принять решение, Ли Дунхай изо всех сил старался спровоцировать Лин Момо. Цинь Хаодун был не виноват, и он не был в настроении помогать ему.

– Я не имею права тебя увольнять, но моя девушка имеет.

Сказал Цинь Хаодун и отошёл в сторону. Его намерения были очевидны. Он давал Лин Момо право принимать решение.

Лин Момо знала, что имел в виду Цинь Хаодун. Она больше не раздумывала и обратилась к Ли Дунхаю, – Почему ты отдыхаешь, когда все остальные работают?

– Не твоё дело, как меня наняли и чем я занимаюсь, – высокомерно сказал Ли Дунхай, – А ты, что из отдела продаж Лин-Групп. Тебе лучше убраться отсюда сейчас же. Почему ты кричишь на меня? У тебя даже нет карточки сотрудника.

Другие сотрудники подумали, что парня, должно быть, ударил по голове осёл, и именно поэтому у него хватило мужества попросить президента выйти.

Лин Момо оглянулась на директора отдела продаж Цао Яна, – Директор Цао, кто его нанял?

– Так произошло... заместитель директора по кадрам Го Сяомэй. Она пришла и сказала, чтобы мы позаботились о нём сами.

Цао Ян тоже не хотел его видеть, но Го Сяомэй была заместителем директора по кадрам, а это был департамент, обладающий большей властью, чем он. Более того, она также была любовницей крупного акционера Чжао Чжунчэня, поэтому Цао Яну пришлось терпеть Ли Дунхая. Он не относился к Ли Дунхаю так строго, как к другим людям. Парень работал, когда хотел, и делал всё, что хотел.

Ему никогда не приходило в голову, что этот идиот может столкнуться с Лин Момо и представить её в качестве «эскорт-девушки». Он уволил бы эту глупую свинью, даже если это оскорбило бы Го Сяомэй.

Глупость Ли Дунхая была выше его воображения. Парень всё ещё высокомерно разговаривал с Лин Момо, – Меня поддержат! Брось Цинь Хаодуна и пойдём со мной, я помогу тебе продвинуться.

Лин Момо проигнорировала его и сказала Цао Яну с угрюмым лицом, – Скажи Го Сяомэй, чтобы она пришла в отдел маркетинга сейчас же, бегом!

Цао Ян достал телефон, чтобы позвонить Го Сяомэй.

– Кто ты такая? Ты хоть знаешь, кто такая Го Сяомэй? Кто ты такая, чтобы так говорить? Она заместитель директора отдела кадров Лин-Групп. Всем нужно её согласие, чтобы попасть в группу...

Ли Дунхай не мог остановиться, когда Го Сяомэй торопливо вбежала в комнату. Она так спешила, что потеряла один из своих высоких каблуков, поэтому схватила другой в руку и побежала в отдел маркетинга босиком.

Когда она подошла к Лин Момо, она уже задыхалась. Её силиконовая грудь резко поднималась и опускалась. Цао Ян сообщил ей о случившемся, и она знала, что сегодня у неё будут большие неприятности. Вот почему она отчаянно бежала сюда, надеясь, что сможет спасти его.

– Го Сяомэй, это ты его наняла? – холодно спросила Лин Момо.

Прежде чем Го Сяомэй успела заговорить, Ли Дунхай ответил ей первым, – Следи за своим языком, разговаривая с моей Сяомэй! Я же говорил, что она заместитель директора по кадрам. Она обладает огромной властью, и ты должна быть вежливой.

Парень всё ещё не понимал, что происходит.

Го Сяомэй тяжело дышала, и она почти перестала дышать, когда услышала, что говорит этот идиот. Она закричала, – Заткнись!

Цинь Хаодун кивнул и подумал про себя, что парень безнадёжно глуп и когда-нибудь умрёт от этого. Никто не мог спасти его.

Го Сяомэй ответила Лин Момо с большим смущением, – Да, да, Президент, я наняла его.

– Сяомэй, почему ты так её боишься? Она была несправедлива... – Ли Дунхай внезапно всё понял. Он закричал, – Что? Президент?

– Просто бывшая проститутка, верно? – холодно сказала Лин Момо.

Го Сяомэй чуть не разбилась насмерть о стену. Интересно, что сказал этот идиот?

Её положение в группе упало после того, как Лин Чжигао и его сын были уволены. Возможно, у неё всё ещё есть Чжао Чжунчэнь, но этого недостаточно, чтобы он пошёл против Лин Момо. Она боялась, что Лин Момо воспользуется случаем и вычеркнет её из группы, а теперь этот идиот Ли Дунхай втянул её в неприятности.

У Го Сяомэй был мозговой штурм. Судя по ситуации, она могла быть уверена, что Ли Дунхай будет уволен из Лин-Групп. Теперь ей нужно было провести черту между этим идиотом и собой.

Ли Дунхай был совершенно ошеломлён. Он уже не был таким высокомерным, как сейчас. он задавался вопросом, почему эта женщина была президентом, и что Цинь Хаодун сделал, чтобы встречаться с президентом.

– Сяомэй, это, должно быть, ошибка. Как она может быть президентом? У неё нет карточки сотрудника.

– Я же сказала, заткнись! Когда ты видел президента с карточкой сотрудника?

Го Сяомэй пожалела, что не может задушить Ли Дунхая. Она была занята тем, что проводила черту, но он продолжал называть её "Сяомэй". Он был самым плохим партнёром на свете.

Ли Дунхай, наконец, понял, что он натворил дел, больших дел. Он так ненавидел своих коллег по работе за то, что они не заметили, что президент здесь. Он не понимал, что обижает их всех, поэтому был так высокомерен.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Заместитель директора Го, это очень мило с вашей стороны, что вы наняли такой замечательный талант в нашу компанию.

Цинь Хаодун, очевидно, добивал Го Сяомэй, когда она уже была внизу, и девушка ничего не могла с ним сделать. Она заслужила это, потому что послушалась Лин Пинчао и пошла провоцировать Цинь Хаодуна несколько дней назад.

– Го Сяомэй, – холодно сказала Лин Момо, – Ты должна мне всё объяснить.

Теперь в её голосе звучал гнев.

Го Сяомэй поспешно объяснилась, – Президент, я не очень хорошо знакома с Ли Дунхаем. Я наняла его, потому что его резюме выглядело хорошо, и у него были хорошие результаты в школе. Я думала, что он талантлив и в будущем у него есть перспективы. Вот почему я его взяла.

У неё на лбу выступили капельки пота после того, как она выдумала всю эту историю.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, – Это так?

– Да... это так.

Она думала, что Лин Момо никогда не проверит резюме Ли Дунхая в одиночку, но она не знала, что Цинь Хаодун знает Ли Дунхая лучше, чем кто-либо другой.

Цинь Хаодун сказал, – Насколько я знаю. Он провалил шесть курсов в колледже и чуть не бросил школу из-за того, что приставал к девушке. Я не вижу ни одного хорошего пункта здесь, о котором ты упомянула, и как он может быть перспективным?

– Хорошо... это не было включено в его резюме, он, должно быть, солгал об этом.

Го Сяомэй сказала, – Я хотела нанять больше талантов для группы, и я понятия не имела, что у него были такие плохие качества. Он был таким легкомысленным и даже оскорбил нашего президента. Он опозорил репутацию компании.

– Это моя вина, что я не видела его насквозь и не осмотрела внимательно. Я уволю его сейчас же.

Го Сяомэй так хорошо играла. Она говорила с душераздирающим видом, как будто действительно осознала свою ошибку.

Она думала, что Ли Дунхай должен будет покинуть компанию, и сначала она должна была спасти себя.

Ли Дунхай внезапно почувствовал неудовлетворённость её идеей. Он сказал, – Го Сяомэй, ты лгунья.

Го Сяомэй так боялась, что глупый парень скажет что-то лишнее, – Ты не в том положении, чтобы болтать здесь, – поспешно крикнула она, – Заткнись.

Ли Дунхай завопил, – Ты что, стерва, меня выгоняешь? Мы договорились, что возьмёшь меня, пока я сплю с тобой! Теперь, когда я так хорошо служил тебе, ты предлагаешь мне уйти? Поимей хоть немного совести!

– Это чушь собачья!

Го Сяомэй покраснела с головы до шеи. Она понятия не имела, что Ли Дунхай сможет сказать это публично.

Она спала с пожилыми мужчинами, поэтому хотела попробовать молодого человека. Она встретила Ли Дунхая в баре, и они быстро заключили сделку. Го Сяомэй поможет Ли Дунхаю войти в Лин-Групп, а Ли Дунхай в свою очередь будет спать с ней.

Цинь Хаодуну Ли Дунхай казался таким забавным. Парень был высоким и красивым. Он был хорош для мальчика-жиголо.

Ли Дунхай настаивал и кричал, – Почему это чушь? Зачем мне спать со старухой, если бы ты не обещала мне принять меня в группу? Я видел твою фальшивую грудь! Ты подделка с головы до ног! Ты корова, которая ест нежную траву! Теперь ты довольна и хочешь меня выгнать? Этого не случится!

Видя, что все смотрят на неё. Го Сяомэй закричала в спешке, – Не ври! Это не похоже на то, что я сказала.

– Президент, – обратилась она к Лин Момо, – Я его почти не знаю. Пусть он вас не вводит в заблуждение.

Видя, что Го Сяомэй не признает этого, Ли Дунхай забеспокоился. Он достал телефон и заорал, – Раз уж ты такая безжалостная, то не вини меня за это.

Он открыл аудиофайл, из которого послышался женский голос, – Не беспокойся. Я заместитель директора отдела кадров Лин-Групп. Я могу взять тебя, если ты будешь хорошо служить мне. Никаких проблем не возникнет. Месячная зарплата в месяц будет выше 8000...

Каждый мог сказать, что говорившей была Го Сяомэй.

Ли Дунхай закричал, – Как тебе? Ты признаёшь это или нет? У меня есть много фотографий тебя, голой, в моём телефоне. Как насчёт того, чтобы показать их всем?

Го Сяомэй не знала, что Ли Дунхай так хорошо подготовился. Ей было стыдно и она злилась. Затем она закричала, – Ах ты, сволочь, ты меня подставил!

После этого она бросилась к Ли Дунхаю, царапаясь и кусаясь. Её острые ногти оставили кровавый след на лице парня. Ли Дунхай тоже не был добр, он дёргал Го Сяомэй за волосы, пинал и бил кулаками. Бывшие партнёры вдруг превратились во врагов.

– Хватит, прекратите!

Сердито крикнула Лин Момо. Охранники бросились вперёд и оттащили обоих друг от друга.

– Президент...

Волосы Го Сяомэй были сильно растрёпаны, и она всё ещё пыталась что-то сказать, но не могла найти себе оправдания. Потому что ничто не сработало бы, после того, как прозвучали аудио Ли Дунхая.

Цинь Хаодун сказал, – Что ещё ты собираешься сказать? Это Лин-Групп, а не место, где можно держать мальчиков-жиголо.

– Прикажите отделу кадров уволить этих двоих, – холодно сказала Лин Момо, – Расследовать и возложить на неё ответственность в соответствии с регламентом группы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 194. Я порядочный человек**

Глава 194. Я порядочный человек

Ли Дунхай закричал, – Нет, ты не имеешь права меня увольнять!

Он знал себя лучше, чем кто-либо другой. Всё своё студенческое время он тратил на еду, выпивку, азартные игры и блуд. Его много раз наказывала школа, и ему уже повезло, что он не бросил учёбу. Эта история была чётко зафиксирована в его личном деле.

Вот почему он не смог найти работу после окончания университета. Ему стоило больших усилий попасть в Лин-Групп. Компания обеспечивала питание, и он почти не работал весь день. Вот почему он вообще не хотел уходить.

– Назови мне хоть одну причину, чтобы не увольнять тебя, – холодно произнесла Лин Момо.

– Мы же семья. Ты подружка Хаодуна, а я его брат. Ты не можешь меня уволить.

Сказав это, он выдавил льстивую улыбку Цинь Хаодуну, его лицо было покрыто кровавыми царапинами от Го Сяомэй. Это делало его довольно забавным.

– Хаодун, это я, твой брат. Ты вырос в нашей семье. Теперь президент это твоя подруга, ты должен помочь своему брату.

– Так ты мой брат? – Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, – Если я правильно помню, это первый раз за столько лет, когда ты называешь себя моим братом. Ты называл меня сволочью с тех пор, как мы увиделись. Ты бил меня, ругался, отбирал у меня вещи. Теперь ты называешь себя моим братом?

– Я был слишком маленьким, чтобы понимать это, – смущённо сказал Ли Дунхай, – Ты можешь быть моим настоящим братом, если заступишься за меня сегодня.

Цинь Хаодун хорошо знал характер этого парня. Если у него появится шанс остаться в группе, никто не знает, какую дыру он проделает в имени Цинь Хаодуна.

Он сказал, – Хватит, Ли Дунхай. Просто уходи, пока у тебя ещё есть выбор. Иначе у тебя будут неприятности.

– Хаодун, я был неправ. Пожалуйста, помогите мне, ради наших бабушки и дедушки!

– Я ведь выгоняю тебя из компании не из-за них. Это ты снова погубил себя, кто в этом виноват?

Увидев, что Цинь Хаодун не клюёт на приманку, Ли Дунхай упал и закричал, – Цинь Хаодун, ты неблагодарный ублюдок. Моя семья вырастила тебя, помнишь?

Увидев, что парень раскрывает свою истинную сущность, Цинь Хаодун холодно сказал, – Неважно, кто меня воспитал, это не имеет никакого отношения к тебе. А теперь убирайся отсюда!

Он махнул рукой. Пришли два телохранителя и вынесли Ли Дунхая.

Увидев, что с Ли Дунхаем покончено, Го Сяомэй попросила Лин Момо, – Пожалуйста, дайте мне ещё один шанс, президент. Я знаю, что ошибаюсь, и больше не буду этого делать.

Лин Момо сказала, – Го Сяомэй, я знаю, что ты делала в группе. Зачем мне давать шанс такой женщине, как ты?

– Вот именно...

Го Сяомэй потеряла дар речи. Её глаза продолжали смотреть на дверь, потому что она позвонила Чжао Чжунчэню, прежде чем прийти сюда. Она недоумевала, почему старик так медлит и почему он до сих пор не приехал.

К счастью, вскоре дверь открылась, и Чжао Чжунчэнь поспешно вошёл.

Го Сяомэй побежала к Чжао Чжунчэню, как будто увидела семью. Она схватила его за руки, прижалась к нему грудью и сказала нежным голосом, – Президент меня увольняет.

– Не волнуйся. Я поговорю с президентом, – сказал Чжао Чжунчэнь, подходя к Лин Момо. Он спросил, – Президент, что происходит? Сяомэй отлично справляется, почему ты её увольняешь?

– Я передам это прямо тебе, Чжао. Теперь ты - рогоносец.

Цинь Хаодун схватил Чжао Чжунчэня за плечо и коротко рассказал ему, что произошло между Го Сяомэй и Ли Дунхаем.

Услышав это, Чжао Чжунчэнь пришёл в ярость, хотя Го Сяомэй была всего лишь его любовницей, а не женой. Он никогда бы не позволил ей встречаться с другим мужчину.

– Видишь, что ты наделала? Стерва? Как ты смеешь обращаться ко мне за помощью? А теперь убирайся из группы. Я больше не хочу тебя видеть!

После того, как Чжао Чжунчэнь сказал это, он повернулся и ушёл в гневе.

Го Сяомэй подбежала и пыталась прислониться к нему своей фальшивой грудью, но Чжао Чжунчэнь оттолкнул её на землю. Затем он открыл дверь и вышел.

– Ты придурок, это всё твоя вина! Ты разрушил мою жизнь!

После того, как Го Сяомэй поднялась с земли, она всё свалила на Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, – Ты сама сделала свой выбор. Никто не виноват в этом. А теперь убирайся отсюда.

– Ты действительно думаешь, что от меня так легко избавиться? – видя, что у неё нет пути назад, Го Сяомэй упёрла руки в бока, и её лицо стало багрового цвета. Она указала на Лин Момо и закричала, – У меня есть связи и с правительством, и с преступным миром! Я не сдамся! Банда принадлежит моему кузену! У него было больше тысячи человек!

– Я остаюсь, если вы сделаете меня директором отдела кадров. Или мой двоюродный брат уничтожит группу, как только окажется здесь.

Цинь Хаодун покачал головой. Поговаривают, что те, у кого большая грудь, часто бывают глупыми, и теперь это оказалось правдой. Хотя грудь Го Сяомэй была поддельной.

Го Сяомэй даже не представляла, насколько могущественна Лин-Групп. Она угрожала большой группе преступниками и хотела быть директором отдела кадров. Никто не знал, что у неё на уме. Возможно, она додумалась до этого своими лодыжками.

Цинь Хаодун сказал, – Тогда приведи сюда своего кузена. Посмотрим, как он уничтожит Лин-Групп.

– Надеюсь, ты ещё будешь таким же жестоким как сейчас. Просто подожди, и ты пожалеешь, что он пришёл! – Го Сяомэй сказала это, когда доставала телефон и делала звонок.

Лин Момо спросила Цинь Хаодуна, – Это так необходимо? Просто вышвырните её отсюда.

Цинь Хаодун сказал, – Я смогу справиться с этим. Мы должны решить все проблемы сразу, на случай, если она вернётся к нам с этими головорезами.

Вскоре у входа в отдел маркетинга образовалась неистовствующая толпа. Кучка головорезов ворвалась в пёстрых одеждах, с железными трубами и ножами в руках. Они выглядели довольно свирепыми.

Отдел маркетинга был открыт для всех. Так что они ринулись прямо внутрь. Первым шёл человек с татуировкой в виде гигантской волчьей головы на груди. Это был знакомый Цинь Хаодуна, волк.

Волк был расстроен с тех пор, как вернулся вчера. Он собирался помочь своему шестому брату и немного подзаработать, но вместо этого потерял там 1 миллион.

Звонок Го Сяомэй действительно поднял ему настроение. Он думал, что сможет шантажировать кого-нибудь и заработать сегодня большое состояние, чтобы возместить свои потери. Так что ему не терпелось поскорее примчаться со своими подельниками. Он думал, что охранники из Лин-Групп были такими же, как раньше, поэтому он не переживал.

Войдя в ворота, он помахал железной трубой в руке и разбил несколько стаканов. Потом он закричал, высокомерно, – Как ты смеешь обижать мою кузину? А теперь выходи и посмотри мне в лицо!

– Вот ты где, кузен. Ты должен поддержать меня!

Го Сяомэй прыгнула в объятия волка и прижался к его груди. Она выглядела такой обиженной.

– Не беспокойся, Мэй. Никто не смеет запугивать тебя, пока я с тобой, – волк похлопал Го Сяомэй по плечу и сказал, – Кто тебя запугивает? Скажи мне сейчас же, и я переломаю ему ноги.

– Это он, этот мальчишка-жиголо! – сказала Го Сяомэй, указывая на Цинь Хаодуна.

В отделе собралось много народу, так что волк не заметил, что Цинь Хаодун был там, но когда он разглядел его, то чуть не упал на колени.

Он плакал от горечи внутри себя. Ему так не повезло, что он снова столкнулся с этим ужасным парнем, после потери миллиона, который он проиграл ему вчера.

Увидев, что волк застыл, Го Сяомэй закричала, – Кузен, это тот человек, который издевается надо мной. А теперь сломай ему ногу!

– Как насчёт того, чтобы я отрубил тебе голову? – волк подпрыгнул, ударил Го Сяомэй ногой в живот и повалил её на землю.

Го Сяомэй не понимала, что происходит. Она лежала на земле и кричала, – Ты пнул не того человека, кузен! Почему ты меня бьёшь?

– Ты именно та, кого нужно пнуть. Ты идиотка!

Волк пнул Го Сяомэй ещё несколько раз и с улыбкой подошёл к Цинь Хаодуну, – Простите, что снова побеспокоил вас, доктор Цинь.

– Волк! Похоже, нам суждено встретиться! Мы так быстро снова увиделись! – Цинь Хаодун похлопал волка по плечу и сказал с интригующей улыбкой, – У тебя так много кузенов. Ты этим зарабатываешь на жизнь?

– Доктор Цинь, – смущённо произнес волк, – Эта глупая женщина только что обидела вас. Я преподам ей урок, когда мы вернёмся. Я уверен, что она больше не побеспокоит вас.

Цинь Хаодун сказал, – Теперь, когда мы знакомы. Всё становится проще.

– Вы совершенно правы. Мы же просто знакомые. Я уведу её, если вы меня простите.

Сказал Волк, собираясь увести Го Сяомэй. Ему хотелось уйти отсюда как можно скорее. Цинь Хаодун был последним человеком, которого он хотел бы видеть в этом мире.

– Подожди минутку, – Цинь Хаодун остановил его, прежде чем тот ушёл.

– Доктор Цинь, чем ещё я могу вам помочь? – спросил волк с льстивым лицом.

– Я сказал, что это будет легче, так как мы знаем друг друга. Мы не должны сражаться или убивать, но я не говорил, что ты мне ничего не должен.

– Доктор Цинь, чего вы хотите? – спросил волк, – Я не знаю. Одно ваше слово, и я сломаю этой женщине ноги, чтобы выплеснуть ваш гнев.

Го Сяомэй вздрогнула. Она знала, что волк может быть очень свирепым, и он сделает так, как сказал. Ей никогда не приходило в голову, что подельник встанет на сторону её врага.

– Мы не варвары. Нет необходимости сражаться или убивать женщин. Пусть прошлое останется в прошлом.

– Доктор Цинь такой великодушный человек, – сказал волк, пытаясь польстить Цинь Хаодуну.

– С ней покончено, но ты разбил много стаканов здесь, когда ворвался. Ты ведь заплатишь за это, правда?

Сердце волка замерло. Он сильно беспокоился об этом. Сегодня он определённо должен был бы Цинь Хаодуну денег, и всё, что он мог сделать, это молиться, чтобы их было меньше, чем вчера.

Он знал, что сегодня потеряет большую сумму, поэтому беспомощно спросил, – Сколько?

– Немного. Давай следовать стандарту вчерашнего дня и это будет всего 1 миллион.

– Один, один миллион? – волку стало горько. Эти стаканы никогда не стоили бы миллион, даже если бы они были сделаны из золота.

– Доктор Цинь, – сказал он с горьким выражением лица, – Теперь ведь мы знакомы. Это всего лишь пара бокалов, как насчёт того, чтобы я поменял их на хрустальные для вас?

Цинь Хаодун сказал, – Стаканы не стоят так много, они стоят не больше 100 юаней. Дело в том, что ты нанёс ущерб репутации Лин-Групп.

– Подумай об этом. Люди будут говорить что твоя банда разбила Лин-Групп.

– Доктор Цинь, как насчёт того, чтобы побить меня вместо этого? В обмен на ущерб, который я причинил группе.

Волк действительно ненавидел отдавать свои деньги. У него был какой-то депозит, но самое большее там было несколько миллионов. Он не мог позволить себе терять по миллиону за раз.

Цинь Хаодун сказал, – Что хорошего в том, чтобы бить тебя? Я сказал, что я не варвар. Я не люблю драться и убивать. Просто заплати за это.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 195. Концерт**

Глава 195. Концерт

– Я...

Волк не хотел соглашаться, но он не мог сравниться с Цинь Хаодуном ни по социальному положению, ни по физической силе. Он не мог сопротивляться.

У него не было выбора, кроме как взять банковскую карту из рук Цинь Хаодуна и вытащить телефон. Затем перевёл один миллион безо всяких отговорок.

Цинь Хаодун забрал свою карту, улыбнулся и сказал, – Приятно сотрудничать с тобой. Приходи, пожалуйста, ко мне чаще в будущем.

Волк почувствовал тепло в груди, и его чуть не вырвало кровью. Приятно сотрудничать? Он ощущал, как его сердце наливается кровью. Теперь он был совершенно взбешён. Он указал на ошеломлённую Гу Сяомэй и крикнул своим подельникам, – Уведите эту стерву от меня.

Это Го Сяомэй всё начала и волк так сильно ненавидел её, за то, что потерял ещё один миллион юаней. Он должен был забрать его у женщины и возместить свою потерю.

После того как все эти головорезы ушли, все сотрудники отдела маркетинга посмотрели на Цинь Хаодуна с уважением и благоговением. Простых людей обычно шантажировали эти негодяи, но теперь Цинь Хаодун заработал на них миллион. Почему же так произошло?

Неудивительно, что он стал членом семьи для Лин-Групп. Он стал встречаться с главой компании, потому что мог себе это позволить.

Закончив дела, Лин Момо и Цинь Хаодун вернулись в кабинет президента. Она спросила, – Что происходит с Ли Дунхаем?

Цинь Хаодун рассказал о том, что произошло между Ли Дунхаем и его отцом Ли Цаем, – Избаловать ребёнка - это как убить его. Он был так избалован родителями с самого детства. Посмотри, во что он превратился. Он был таким ещё до окончания школы.

Лин Момо тоже вздохнула и сказала, – Как у таких милых людей, как твои бабушка и дедушка, может быть такой внук?

– Трудно сказать. Братья, рождённые от одних и тех же родителей, могут сильно отличаться друг от друга.

Цинь Хаодун не хотел больше говорить о Ли Дунхае. Поэтому он сказал Лин Момо, – Я должен тебе кое-что сказать. Большая звезда Оуян Шаньшань сегодня вечером даёт концерт в Цзяннане. Она пригласила Тан-Тан спеть вместе с ней, и я согласился.

– Что ж, это замечательно. Ребёнок должен участвовать в мероприятиях. Так будет лучше для неё. Петь с Оуян Шаньшань это же память на всю жизнь.

Лин Момо продолжала, – Но в последнее время я была так занята. С тех пор как Лин Чжигао и Лин Пинчао ушли, у группы было так много дел. Сегодня мне придётся работать допоздна. Боюсь, я не смогу прийти на концерт.

– Ничего страшного. Просто делай свою работу. Я побуду с ней.

Цинь Хаодун понимал, что Лин Момо, как женщине, тяжело руководить такой большой организацией. Должно быть, это огромный труд.

– Хаодун, спасибо тебе за то, что ты так много сделал для меня и Тан-Тан.

Лин Момо нежно посмотрела на Цинь Хаодуна. Она понимала, что Оуян Шаньшань пригласила Тан Тан на концерт благодаря Цинь Хаодуну.

– Тебе не нужно меня благодарить. Ты принимаешь меня за кого-то чужого?

Сказал Цинь Хаодун, крепко похлопав Лин Момо по пышному бедру.

Как холодного властного президента, Лин Момо никогда так не шлёпали. Она почувствовала то, чего никогда не чувствовала раньше. Она ощущала на своих бёдрах, горящую боль и онемение.

Она покраснела и кокетливо посмотрела на Цинь Хаодуна, – Как ты можешь так делать?

Лин Момо жаловалась, но голос её был сладок, как сахар.

Цинь Хаодун почувствовал, как у него забилось сердце. Он сказал со злой усмешкой, – Тебе больно? Я разотру.

Лин Момо сказал в спешке, – Стоп. Мы же в компании.

– Чего ты боишься? Все в компании знают, что я член семьи. Это законно и нормально, если мы будем целоваться.

Он вытянул вперёд свои большие руки, как волк, прыгающий на ягненка. К несчастью, зазвонил телефон.

– Кто нам помешал? – пробормотал Цинь Хаодун и достал телефон. Он посмотрел на номер и обнаружил, это был Лун Хайшэн.

Когда Лун Хайшэн дозвонился, он искренне спросил, – Доктор Цинь. В прошлый раз ты сказал, что Сяобао нужно лечить ещё раз. У тебя будет на это время сегодня?

– О! – Цинь Хаодун был занят в последнее время, и он даже забыл о Лун Сяобао. Он сказал, – Я буду через минуту.

– Это замечательно. Я буду ждать тебя дома.

Сказал Лун Хайшэн и повесил трубку.

– Сначала мне нужно зайти к пациенту, а потом на концерт. Тогда я уже не вернусь, – сказал Цинь Хаодун и поцеловал Лин Момо в лоб, – Береги себя, – сказал он, – Не изматывай себя слишком сильно.

Он вышел из Лин-Групп и прибыл в дом Лун Хайшэна.

Увидев, что Цинь Хаодун пришёл, Лун Хайшэн и его жена вышли на улицу, чтобы приветствовать его. Лун Сяобао бежал и прыгал перед ними. Теперь его щёки порозовели, а короткие волосы отросли. Никто не мог сказать, что он когда-то был болен лейкемией.

– Привет, дядя Цинь.

Лун Сяобао был старше Тан-Тан. Он знал, что Цинь Хаодун был его спасителем, поэтому чувствовал близость с ним.

Цинь Хаодун погладил его по голове и сказал, – Ты хорошо поправился.

Он вошёл в дом и достал серебряные иглы, чтобы в последний раз полечить Лун Сяобао. После лечения он выдержал паузу немного и сказал, – Сяобао полностью выздоровел. Он будет таким же, как все остальные дети. Просто отпустите его в школу.

– Доктор Цинь, большое тебе спасибо. С этих пор ты будешь моим братом.

– Отныне ты - великий благодетель нашей семьи.

Женщины капризны. С тех пор как выздоровел Лун Сяобао, Цао Тин стала доброй и нежной, совсем не такой, какой была раньше.

Лун Сяобао спрыгнул с кровати и сказал, – Дядя Цинь, почему Тан-Тан сегодня не играет со мной?

– Да, – ответила Цао Тин, – Почему Тан-Тан не идёт с тобой? – Сяобао с нетерпением ждал встречи с ней все эти дни.

Цинь Хаодун сказал, – У Тан-Тан есть дела. Сегодня вечером она будет петь на концерте Оуян Шаньшани, и сейчас они репетируют.

– Тан-Тан будет петь? Я хочу пойти! Я хочу пойти!

Лун Сяобао тут же подпрыгнул и завопил.

– Тан-Тан будет петь с Оуян Шаньшанью? Как она прекрасна! – Цао Тин сказала Лун Хайшэну, – Пойдём вместе на концерт.

– Да. Это тоже концерт Тан-Тан. Мы должны присутствовать.

Лун Хайшэн ответил и сказал Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, пойдёмте вместе.

Цинь Хаодун сказал, – У меня есть поручения, потому что на этот раз моя компания отвечает за безопасность концерта. Увидимся вечером.

После этого он покинул дом Лун Хайшэна и поехал в «Папу охранной компании».

Когда он прибыл в компанию, Чжан Теню и все остальные телохранители тренировались на площадке. Сегодня они были другими, потому что все были в фирменных костюмах, с логотипом на груди.

Все телохранители в роте были отставными солдатами. В униформе у них была убийственная энергетика заполняющая весь двор, они выглядели в точности как настоящая армия.

Сегодня Налань Ушуан была в чёрном жилете с особым низким вырезом, который очень подчеркивал её декольте. На ней была плиссированная юбка и пара повседневных светло-розовых туфель.

Ци Ваньэр была в футболке с английскими буквами на ней и скользящей юбке, которая подчёркивала её прекрасную фигуру. Она выглядела очень сексуально.

Две превосходно одетые девушки стояли перед телохранителями. Они сильно контрастировали с ними, что было чрезвычайно привлекательно.

Цинь Хаодун остановил машину и вошёл во двор, он удовлетворённо кивнул и сказал, – Вы такие красивые.

Налань Ушуан посмотрела на него и сказала, – Ты опоздал. Мы все ждём тебя.

Цинь Хаодун ответил, – Я здесь как раз вовремя.

– Вовремя? Мы отвечаем за организацию всего мероприятия. Мы должны попасть туда заранее, – Налань Ушуан бросила Цинь Хаодуну новую форму телохранителя и сказала, – Иди и переоденься. Мы отправимся немедленно.

– Мне обязательно это надевать? – спросил Цинь Хаодун.

– А почему бы и нет? У нас сейчас не хватает рабочих рук. Мы даже одолжили половину охранников госпожи Лин. Так что теперь ты больше не босс компании, а охранник, ты должен меня слушать.

– Это будет первое крупное мероприятие, за которое отвечает наша компания, и лучшая реклама для нашей организации. Мы не можем позволить себе никаких ошибок.

– Тогда почему вы не носите форму? К чему эти красивые наряды? – возмутился Цинь Хаодун.

– Мы не такие, как ты. Ты будешь отвечать за безопасность. Мы - пресс-секретари и отвечаем за имидж «Папы охранной компании».

– Ок. Я оденусь!

Цинь Хаодун открыл пакет и надел форму телохранителей.

Когда всё было готово, вся компания направилась к стадиону Цзяннаня. Стадион мог вместить десять тысяч человек одновременно, и он был бы заполнен сегодня, учитывая популярность Оуян Шаньшани. Она очень нуждалась в защите.

Чжан Теню был более опытным в организации работы службы безопасности, поэтому Цинь Хаодун поставил его полностью ответственным и прокрался за кулисы, чтобы посмотреть, как репетируют малышка и Оуян Шаньшань.

Он понаблюдал немного и ушёл, потому что не хотел беспокоить малышку. Он обошёл вокруг стадиона и подошёл ко входу, когда получил полную картину площадки.

Самое большое давление на безопасность любого крупного мероприятия будет на входе. Чжан Теню охранял вход с парой элитных телохранителей, включая Кнута и Саблю, которых он одолжил у Лин Момо.

Концерт приближался. Зрители собрались у входа с билетами в руках. День был очень жаркий, так что поначалу народу было немного.

– Дядя Цинь, ты такой красивый!

Воскликнул Лун Сяобао, Лун Хайшэн и его жена повели мальчика к выходу, с несколькими телохранителями позади.

– Да, я красив сам по себе, поэтому всегда хорошо выгляжу.

Лун Хайшэн сказал, – Ты босс, почему ты теперь работаешь охранником?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – У меня нет выбора. У нас не хватает рабочих рук.

Лун Сяобао сказал, – Дядя Цинь. Где Тан-Тан? Почему я её не вижу?

Цинь Хаодун ответил, – Тан-Тан репетирует. Она выйдет на сцену позже. Ты скоро увидишь её.

В это же время вошла пара, им было по лет двадцать с небольшим. У девушки были широкие плечи, и она держала большое ведро попкорна.

Увидев Лун Сяобао, девушка воскликнула, – Ты такой милый!

– Милая, как насчёт того, чтобы я отдала тебе своё попкорн? – Девушка протянула ведёрко попкорна Лун Сяобао и Цао Тин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 196. Ревнивый мужчина**

Глава 196. Ревнивый мужчина

Цао Тин запретила есть нездоровую пищу Лун Сяобао, потому что у него было плохое здоровье. Поэтому она сказала девушке, раздававшей попкорн, – Спасибо, но мы не можем принять это.

– Всё нормально. Это просто немного попкорна. Возьмите это для детей.

Сказала девушка, сделав ещё один шаг вперёд и протягивая попкорн.

– Спасибо, но мы не можем взять его, – отказывалась Цао Тин. Она сказала Лун Сяобао, – Скажи ей спасибо.

– Спасибо, но я не хочу, – сказал Лун Сяобао, послушав маму.

– Просто возьми его, малыш. Он восхитительный.

Когда она говорила это, её запястье дрогнуло, и она вывалила весь попкорн на Цао Тин и Лун Сяобао. В то же самое время показалась рука, которую она прятала под попкорном. В руке у неё был сияющий кинжал.

Цао Тин и Лун Сяобао запаниковали. Прежде чем они поняли, что происходит, кинжал в руке девушки направился к шее Лун Сяобао.

Она двигалась быстро и неумолимо. Лун Сяобао мог быть убит за несколько секунд. Цао Тин испугалась, как и любой нормальный человек, она застыла как статуя.

Было уже слишком поздно, чтобы спасать их, когда Дафэй и его товарищи увидели, что происходит. Им ничего не оставалось, как стоять и смотреть.

В этот момент большая рука протянулась и схватила убийцу за запястье. Кончик кинжала уже коснулся шеи Лун Сяобао, но убийца только достала оружие, дальше дело не пошло.

Это был Цинь Хаодун. Он ненавидел, когда кто-то нападал на детей. Когда он схватил её сильнее, страшный треск вырвался из её костей. Он раскрошил правую руку убийцы. Кинжал упал на землю.

Увидев что убийца под контролем, все почувствовали облегчение, однако всё снова изменилось. Мужчина за спиной девушки, который все это время молчал, вдруг зашевелился.

Лун Сяобао привлёк всеобщее внимание. Мужчина вдруг поднял руку и направил чёрный пистолет в голову Лун Хайшэна. Очевидно, это была пара убийц, и Лун Хайшэн был тем, за кем они охотились.

На самом деле их уловки сработали. Дафэй и его товарищи были теперь вокруг Лун Хайшэна, в тот момент, когда Лун Сяобао был в опасности, все двигались к нему. Лун Хайшэн был временно беззащитен.

Когда неумолимый молодой человек уже собирался нажать на курок, к нему, как змея, метнулся Кнут. Пистолет был подброшен в воздух прежде, чем прозвучал выстрел, пуль нигде не было видно.

Прежде чем молодой человек успел среагировать, Сабля ударил его по шее и повалил на землю.

Кнут и Сабля были вокруг Цинь Хаодуна. Эти двое приобрели большой опыт, работая наёмниками. Когда девушка пошевелилась, они сразу заметили мужчину. Поэтому они пришли и спасли Лун Хайшена как раз вовремя.

После Цинь Хаодун ударил парня ногой и сбил девушку на землю. Дафей и его товарищи бросились к ней и взяли её под контроль.

От выстрела всё пошло наперекосяк. Пришёл полицейский, патрулировавший окрестности. Они надели наручники на двух убийц после того, как выяснили, что произошло. Затем они сопроводили их в патрульную машину.

После всего, через что они прошли, выражение лица Лун Хайшэна осталось прежним, таким и должен быть глава банды. Он вёл себя так, словно это был кто-то другой, кого пытались убить.

Однако Цао Тин и Лун Сяобао ужасно разнервничались. Лун Сяобао был совершенно разбит и не приходил в себя, пока Цинь Хаодун не использовал зелёное дерево подлинной Ци, чтобы помочь ему.

Лун Хайшэн почувствовал такое облегчение, когда увидел, что его сын очнулся. Он спросил Цинь Хаодуна, – Дружище, на этот раз мы должны тебе, и это будет в два раза больше.

– Ничего страшного, это просто как кусок пирога, – Кто эти двое? – поинтересовался Цинь Хаодун, – Почему они преследуют тебя?

– Я человек из подпольного мира, – сказал Лун Хайшэн, – У нас свои правила. Я не допускаю никаких сделок с наркотиками на моей территории, и это, наверное, помешало кому-то зарабатывать деньги,

– Несколько дней назад ко мне кто-то подошёл. Они предложили мне 100 миллионов в обмен на мое разрешение на торговлю наркотиками в Цзяннане. Я им отказал. Я думаю, они просто не могут ждать и поэтому послали двух убийц ко мне.

Цинь Хаодун кивнул. Лун Хайшэн был крутым парнем. Он отказался от искушения заключить сделку на 100 миллионов долларов, – Послушай, – сказал он, – Я поддержу тебя в этом. Просто скажи мне, если тебе понадобится помощь.

– Не волнуйся, я сам справлюсь, – сказал Лун Хайшэн, – Пойдём, выпьем после концерта.

После этого он отвёл Лун Сяобао и Цао Тин на стадион и пошёл смотреть концерт, охраняемый Дафэем и другими телохранителями.

Ажиотаж из-за этой ситуации спал, поскольку аудитория росла. Мало кто знал, что только что произошло.

После того, что им пришлось пережить, Цинь Хаодун и ЛунХайшэн стали еще ближе. Лун Хайшэн был так благодарен Цинь Хаодуну, а Цинь Хаодун знал больше о Лун Хайшэне.

Когда Лун Хайшэн ушел, Цинь Хаодун на некоторое время задумался. Он обнаружил, что на площадке было слишком много людей, что облегчало проникновение нарушителей спокойствия. Безопасность всегда должна быть на первом месте.

Он позволил Чжан Теню и другим людям взять на себя его работу, а затем вошёл на стадион. Сейчас для него важнее всего было уберечь малышку.

Билеты на концерт сегодня были более чем кстати. Места, расположенные ближе всего к сцене, стоили 5000 юаней, но они уже были распроданы.

Цинь Хаодун выбрал подходящее место между VIP-креслами и сценой, чтобы он мог наблюдать за происходящим.

В этот момент вошли мужчина и женщина, сидевшие рядом с Цинь Хаодуном.

Женщине было около двадцати. Она выглядела стройной с волосами до плеч. Юбка едва прикрывала бедра. Она несла сумочку от ЛВ. Девушка выглядела очень привлекательно, её лицо было в форме сердечка, но макияж лице был слишком сильным, что скрывало её природную красоту.

Мужчине было за тридцать. Он был невысоким и толстым, с большим животом. Возможно, он даже не сможет расстегнуть свои брюки, когда пойдёт в туалет.

Парень был разодет в дизайнерские бренды, которые выглядели довольно дорого. У него было три больших бриллиантовых кольца и золотые часы "Омега" за миллион долларов на запястье. Он держал женщину правой рукой, а левой пытался прощупать каждый дюйм её колен. Это был типичный старый козёл.

Эти двое сидели и флиртовали, как будто вокруг никого не было. В этот момент девушка подняла голову и увидела в углу Цинь Хаодуна. Она закричала, – Это ты?

Цинь Хаодун повернулся на голос и увидел лицо девушки. В его сознании всплыло воспоминание о последнем владельце этого тела.

Год назад Цинь Хаодун держал в руках большой букет красных роз, стоя перед Лю Юйцин и возбуждённо говоря, – Я люблю тебя, Юйцин. Пожалуйста, будь моей девушкой!

Реакция Лю Юйцин не соответствовала ожиданиям Цинь Хаодуна. Она сердито посмотрела на него, словно её оскорбили, – Цинь Хаодун, ты серьёзно? – истерично спросила она, – Люди вроде тебя осмеливаются признаваться мне в любви?!

Цинь Хаодун был признан самым красивым парнем в колледже. Он был лучшим студентом и очень гордился собой. Он был совершенно ошарашен, когда Лю Юйцин отказала ему. Он остался стоять на месте и понятия не имел, что ему делать.

Лю Юйцин и он были одноклассниками. У них было много общих интересов, и они много общались. Иногда они отпускали шуточки в адрес друг друга.

Он думал, что всё, что потребуется - это признание. Ему и в голову не приходило, что всё может закончиться именно так.

Видя что Цинь Хаодун, остолбенел, Лю Юйцин спросила брезгливо, – Ты хочешь ухаживать за мной? У тебя вообще есть квартира в Цзяннане?

Цинь Хаодун покачал головой и ответил, – Нет!

– У тебя есть "БМВ"?

– Нет!

– Более миллиона наличными?

– Нет!

– Тогда почему ты думаешь, что можешь преследовать меня? – Лю Юйцин сказала с гордостью, – Прямо сейчас за мной ухаживает богатый парень. У него было более 100 миллионов и более десяти квартир в городе Цзяннань. Кого ты выберешь, если окажешься на моем месте?

Цинь Хаодун сказал, – Юйцин, отношения-это любовь, почему ты такая меркантильная?

Лю Юйцин сказала, – Я красивая девушка. Красота для женщины - то же, что богатство для мужчины. Это подарок. Теперь, когда я наделена даром, я должна полностью использовать его и строить планы на будущее.

Цинь Хаодун постепенно осознал это и, наконец, увидел прекрасную и невинную девушку насквозь. Она была настоящим снобом и никогда не заботилась о его чувствах и самоуважении.

Тогда в колледже, он бросил розы в мусорное ведро на обочине, – Лю Юйцин, я думаю, что любовь важнее денег, как бы то ни было. Мы всегда можем заработать деньги, но ты никогда не сможешь купить любовь.

– Не презирай меня. Я не родился богатым, но я могу стать богатым.

Лю Юйцин усмехнулась и сказала, – Ты думаешь, это будет легко? Такие люди, как ты, не могут быть богатыми, не в этой жизни!

Цинь Хаодун слегка улыбнулся после того, как всё это вспомнил. Он и раньше думал, что у него дурной вкус, и недоумевал, зачем ему признаваться в любви такой девушке.

Настроение Цинь Хаодуна больше не менялось, когда он снова увидел её, – Лю Юйцин, какой сюрприз, – беззаботно произнёс он.

Толстяк посмотрел на Цинь Хаодуна, и выражение его лица стало холодным. Женщины ревновали, как и мужчины, каждый раз когда они видели других мужчин, которые были красивее их, особенно этот парень был слишком красив и, казалось, имел роман с его дамой.

Он спросил, – Юйцин, кто он?

Лю Юйцин поспешно объяснила, – Не думай об этом слишком много, дорогой. Он был всего лишь одним из моих поклонников, но я ему отказала. Он потерял меня из-за тебя.

– О! Это тот самый бедняга, о котором ты мне рассказывала, который даже не понимал, насколько он беден!

Выражение лица толстяка смягчилось, когда он услышал объяснение Лю Юйцин.

Цинь Хаодун был немного раздражён, он изменился в лице. Девушка перешла черту дозволенного. В любом случае, они были одноклассниками. Не было необходимости так отзываться о нём, чтобы польстить её мужчине.

Лю Юйцин видела, как изменилось выражение лица Цинь Хаодуна. Она презрительно спросила, – Или я ошибаюсь? Самое умное, что я когда-либо делала в своей жизни, это отказывала тебе и выбирала Цзымина, иначе я могла бы жить с тобой в бедноте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 197. Меркантильная подружка из прошлой жизни**

Глава 197. Меркантильная подружка из прошлой жизни

Цинь Хаодун легко сказал, – Ты права, я тоже счастлив, что не выбрал тебя.

– Ты...

Лю Юйцин ответила Цинь Хаодуну, – Ты всё ещё не можешь принять это? Ты только посмотри на это кольцо. Цзымин потратил на него 80 тысяч юаней для меня, а лимитированная сумка ЛВ стоит 60 тысяч юаней. Кроме того, он подарил мне Мини-Купер, ты смог бы так?

Она сделала глубокий вдох и, казалось, не закончила, – Ты обещал мне, что в будущем разбогатеешь. Где твои деньги? Ты потратил всё, чтобы купить дубинку у тебя в руке или униформу службы безопасности?

– Цинь Хаодун, ты становишься всё более и более инфантильным, не так ли? Другие люди отправились в больницу на каникулы стажироваться, а ты здесь работаешь охранником. Мне так стыдно, быть твоей одноклассницей.

Цинь Хаодун никогда не стал бы возражать против такой женщины. Он улыбнулся и сказал, – Здорово быть охранником. Я не вижу в этом ничего плохого.

– Ты... – всё, о чем говорила Лю Юйцин, было для того, чтобы Цинь Хаодуну стало стыдно и он почувствовал себя виноватым, но теперь выяснилось, что парню было всё равно. Ей захотелось ударить его кулаком.

– Не сердись, Юйцин. Он был беден и не знает, каково это - быть богатым. Он, конечно, не поймёт, как плохо быть бедным.

– Позволь представиться, – сказал толстяк, – Я Ван Цзымин. У моей семьи есть три компании с активами свыше 100 миллионов.

– Так и быть, я угощу тебя ужином сегодня вечером и покажу тебе настоящую жизнь высшего класса, и ты почувствуешь, каково это - быть богатым.

В самом деле, он пригласил Цинь Хаодуна на ужин не из добрых побуждений. Он хотел показать себя и наступить на достоинство Цинь Хаодуна, чтобы поднять свою низкую самооценку и убедиться, что Лю Юйцин честна с ним.

Он подумал про себя, что каким бы красивым ни был это парень, он ему не ровня, потому что Цинь Хаодун беден.

Цинь Хаодун искоса посмотрел на него и сказал, – Я не ем с кем попало. Ты слишком уродлив и испортишь мне аппетит.

– Ты... нищий, брось свою претенциозность! – сказал Ван Цзымин, вынимая из бумажника пачки денег. Он держал деньги в руке и сказал, – Поужинай сегодня со мной, и деньги будут все твои.

Он думал, что 10 тысяч юаней будет достаточно для бедного, чтобы прожить целый год, поэтому Цинь Хаодун уронит своё достоинство; однако Цинь Хаодун даже не обернулся, чтобы посмотреть на него. Он повернул голову в другую сторону.

– Хорошая попытка, сопляк. Посмотрим, как долго ты сможешь продержаться, – сказал Ван Цзымин, вынимая очередную пачку денег и шлёпая ими по руке. Затем он сказал, – 20 тысяч.

На этот раз Цинь Хаодун отвернул голову ещё сильнее.

– Ты, сопляк, ты переступил черту! – Ван Цзымин достал ещё одну пачку наличных и сказал, – 30 тысяч! Не будь слишком жадным. У тебя никогда не будет второго такого шанса.

Цинь Хаодун потрудился ещё раз взглянуть на клоуна, но вдруг появилась стройная фигура и сказала сладким голосом, – Они угощают тебя едой и дают тебе деньги. Ты не можешь упустить свой шанс.

Нежная и красивая рука забрала у Ван Цзымина три пачки денег. Затем она отдала их Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун обернулся и увидел очаровательное улыбающееся лицо Ху Сяосяни. Он удивлённо спросил, – Почему ты здесь?

Ху Сяосянь сказала это кокетливо, – Ты мой мужчина. Я последую за тобой, куда бы ты ни пошёл.

Ван Цзымин был совершенно ошеломлён, наблюдая за происходящим. Он никогда не видел такой красивой женщины. У неё было прекрасное лицо ангела и горячая и привлекательная фигура. Лю Юйцин сразу же потерялась рядом с Ху Сяосянью, потому что Ху Сяосянь была намного красивее её.

Он едва мог оторвать взгляд от пышущего здоровьем тела Ху Сяосяни.

Лю Юйцин так заревновала, когда увидел, как Ван Цзымин ведёт себя. Она крикнула Ху Сяосяни, – Кто ты? Что ты здесь делаешь?

– Почему ты такая агрессивная? Я подружка Хаодуна. Разве ты только что не пригласила его на ужин? Я отвечаю за него.

Ху Сяосянь говорила и двигалась так кокетливо, что Ван Цзымин был совершенно очарован. Он поник и думал про себя, что должен обладать этой женщиной, сколько бы это ни стоило.

Лю Юйцин была похожа на кошку, которой кто-то наступил на хвост, – Кого ты называешь "тётей", маленькая шлюшка?

Прежде чем Ху Сяосянь успела заговорить, Ван Цзымин потянул Лю Юйцин за собой и крикнул, – Прекрати орать, ты меня позоришь.

После того, как он крикнул Лю Юйцин, он сказал Ху Сяосяни с лестным лицом, – Привет, красавица, давай поужинаем вместе после концерта.

Лю Юйцин пришла в ярость, увидев, что Ван Цзымин пытается польстить Ху Сяосяни, но ничего не могла сказать. Она была с Ван Цзымином только из-за его денег.

Ху Сяосянь сказала, – Здорово, красавчик. Пойдём в шикарный ресторан, не ниже пятизвездочного.

– Конечно, это будет гораздо интереснее. Пойдем в отель "Дрим Цзяннань". Это лучший отель в городе, даже лучше, чем пятизвездочный!

– Хорошо, тогда увидимся.

Сказала Ху Сяосянь, подмигнув Ван Цзымину. Парень был так очарован, словно потерял свою душу.

Ван Цзымин вернулся на своё место к Лю Юйцин, не думая ни о чём. Ху Сяосянь держала Цинь Хаодуна за руки, улыбаясь и говоря, – Ну как? Я только что отработала твой гнев.

Цинь Хаодун сказал, – Просто два жалких человека. Почему бы просто не проигнорировать их? Я не согласился бы на ужин с этим толстяком. Ты можешь пойти сама, если хочешь.

– Посылать такую красивую и нежную женщину, как я, обедать с этим толстяком? Ты не беспокоишься обо мне? Он явно не собирался делать ничего хорошего.

– Беспокоиться? Я должен беспокоиться об этом толстяке. Ты можешь довести его до смерти.

Цинь Хаодун бросил взгляд на Ху Сяосянь. Женщина находилась на втором уровне скрытой силы. Она отнюдь не была хрупкой. Мало кто в Цзяннане мог сравниться с ней.

– Я доведу его до смерти, потому что он только что издевался над моим мужчиной. Ху Сяосянь засмеялась и сказала, – Я видела, как эти двое только что над тобой издевались. Он слишком претенциозен, так что мы должны пристыдить его.

Цинь Хаодун знал, что Ху Сяосянь делает это во благо, но он настаивал и сказал, – Нет, у меня есть договорённость с другом. Я не могу пойти с ними обедать.

– В этом нет ничего особенного. Мы можем пойти вместе и обойтись толстяку в целое состояние. Чем больше, тем лучше, – Ху Сяосянь взяла Цинь Хаодуна за руку и сказала, – Я уже приняла его приглашение. Если ты не пойдёшь, я вытащу тебя вот так.

Видя, что всё больше и больше людей сосредотачиваются на них, Цинь Хаодун не имел другого выбора, кроме как ответить, – Хорошо, посмотрим, когда концерт закончится. Я спрошу своего друга. Если он согласится, мы можем пойти, или нам придётся отказаться от этого.

– Не беспокойся. Он согласится, – улыбнулась Ху Сяосянь.

– Как ты сюда попала? Концерт вот-вот начнётся. Присаживайся!

– Я вошла по билету!

Ху Сяосянь качалась на стуле, держа билет и глядя на лицо Хаодуна, она сидела на VIP месте рядом с ним. Девушка улыбалась ему и время от времени строила ему рожицы.

Цинь Хаодун воспринял это как должное, потому что ей не составило труда получить VIP-билет.

Через некоторое время концерт, наконец, начался. Когда занавес раздвинулся, сияющая Оуян Шаньшань вывела малышку из-за сцены. Красивая девочка и красивая женщина завоевали аплодисменты всех зрителей, как только появились.

Эти двое шли, распевая песни. Голос Оуян Шаньшани был высоким и мелодичным, а голос малышки - чистым и сладким. Голоса двоих гармонировали и дополняли друг друга.

Многие люди были против идеи Оуян Шаньшани, говоря, что она не должна приводить ребёнка на такой важный концерт. Теперь все они были заворожены сладким пением Тан-Тан. Она завоевала любовь и аплодисменты всех присутствующих зрителей.

Публика была полна энтузиазма, как никогда. Они аплодировали до тех пор, пока чувствовали свои руки. С трехчасовым опозданием шоу успешно завершилось.

Ван Цзымин перевёл взгляд с Оуян Шаньшани на Ху Сяосянь. Иногда сравнивать действительно больно, особенно для Лю Юйцин. Ван Цзымин игнорировал её с тех пор, как увидел двух красивых женщин. Он мог потерять к ней всякий интерес, даже если они сейчас были в постели.

Когда концерт закончился, он подбежал к Ху Сяосяни и сказал, – Великолепно, я уже забронировал номер 10 VIP в «Дрим Цзяннане». Я могу тебя подвезти.

Он подчеркнул, что это была VIP-комната, чтобы намекнуть, что он был VIP, чтобы привлечь внимание Ху Сяосяни. На самом деле, VIP-номер № 10 был самым простым среди всех VIP-номеров отеля, и он был намного проще, чем номер 3, в котором был балкон.

Ху Сяосянь не совсем поняла его намёк. Она сказала с лёгким выражением лица, – Ты можешь добраться туда первым. Нам с моим парнем нужно кое-что уладить. Мы поймаем тебя позже.

Ван Цзымин был слегка разочарован. Он сказал, – Хорошо. Мы будем ждать вас в VIP-зале.

Он покинул стадион с Лю Юйцин. Ху Сяосянь подошла к Цинь Хаодуну, затем сказала, –Мой любимый, когда ты уезжаешь?

– Минуту, – ответил Цинь Хаодун, когда подошёл Хайшэн. Он сказал, – Брат Лун, как насчёт того, чтобы вместе отправиться в «Дрим Цзяннань»?

Цинь Хаодун обращался к Лун Хайшэну как к "брату", когда узнал, что тот запретил наркотики в преступном мире Цзяннаня.

Лун Хайшэн был рад, потому что его отношения с парнем становились всё ближе, – Я просто хочу встретиться и выпить с тобой. Мне всё равно, где это будет.

После этого он снова повернулся к Дафэю, – Отвезите мою жену и Сяобао домой, пожалуйста.

– А кто вас защитит, босс? – спросил Дафэй.

– Со мной всё будет в порядке, потому что я останусь с Цинь Хаодуном. Теперь ты можешь идти.

Дафэй кивнул. Он прекрасно знал, на что был способен Цинь Хаодун. Парень был даже сильнее, чем 100 телохранителей вместе взятых.

Цинь Хаодун позвал к себе Саблю и Кнута, и сказал им, чтобы они отправили малышку и Оуян Шаньшань в «Дрим Цзяннань» после того, как они снимут грим.

После того, как всё было улажено, Цинь Хаодун, Ху Сяосянь и Лун Хайшэн сели в машину вместе.

Лун Хайшэн спросил, – Цинь, кто эта дама? Почему бы тебе не представить её?

Прежде чем Цинь Хаодун успел заговорить, Ху Сяосянь ответила первой, – Я его девушка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 198. Хвастовство**

Глава 198. Хвастовство

Цинь Хаодун сказал, – Брат Лун. Её зовут Ху Сяосянь. Мы просто друзья.

Он хотел всё объяснить, но Лун Хайшэн не купился на это. Он улыбнулся и сказал, – Хватит объяснять. Когда-то и я был в твоём возрасте. Молодость без романтики бессмысленна. Ты хороший парень. Я не против, если ты встречаешься с несколькими женщинами одновременно.

Цинь Хаодун знал, что его объяснение может только ухудшить ситуацию, поэтому он замолчал.

Вскоре они добрались до «Дрим Цзяннаня». Под сопровождением официантки они вошли в VIP–зал № 10. Он был в два раза меньше VIP–комнаты № 3, и декорации были относительно проще. И всё же это было намного лучше, чем обычные залы.

Ван Цзымин и Лю Юйцин уже ждали в комнате. Ван Цзымин даже не пошевелился, когда вошёл Цинь Хаодун. Позже, увидев Ху Сяосянь, он улыбнулся и приветствовал её.

– Вот ты где, красавица. Присаживайся!

Ху Сяосянь улыбнулась и сказала, – Красавчик, мы привели с собой друга, ты не возражаешь?

– Нет, конечно, нет, – Ван Цзымин взглянул на Лун Хайшэна и не обратил на него внимания. Для него друг телохранителя не должен быть кем-то особенным.

Когда все расселись, он высокомерно посмотрел на Цинь Хаодуна, – Это первый раз в твоей жизни, когда ты в таком роскошном месте? Вот что я тебе скажу, - сегодняшняя трапеза обойдётся тебе в годовое жалованье.

– Хорошо, что ты привёл сюда своих друзей. У тебя никогда не будет такого шанса, если ты его упустишь. VIP–номера здесь трудно забронировать, и дело не только в деньгах, но и в социальном статусе.

Лун Хайшэн стал угрюмым, как только услышал, что Ван Цзымин сказал это, потому что никто не мог так разговаривать с боссом преступного мира города Цзяннань.

Но он сдержался, увидев, что Цинь Хаодун продолжает молчать. В конце концов, Цинь Хаодун был сегодня хозяином.

Ван Цзымин очень гордился, когда увидел, что оба они молчали. Именно так он чувствовал своё превосходство, и только этим он мог привлечь внимание прекрасной женщины.

Официантка принесла меню на стол и вежливо спросила, – Теперь вы можете сделать заказ, сэр.

Ван Цзымин громко крикнул, – Заказывайте всё, что хотите. С оплатой проблем не будет. Вряд ли вы это ещё когда-нибудь попробуете, если упустите свой шанс сегодня,

После этого он сказал Ху Сяосяни с льстивым лицом, – Красавица, какой напиток ты хочешь?

Ху Сяосянь сказала, – Вина, пожалуйста. Я больше ничего не пью.

На её лице была улыбка, но внутри она ужасно ненавидела толстяка. Она решила дорого ему обойтись.

– Чтобы узнать его настоящий вкус, нужно попробовать лучшее вино, – Ван Цзымин щёлкнул пальцами и сказал, – Бутылку Петруса.

Официантка вежливо спросила, – Какого именно, сэр?

Ван Цзымин пытался быть великодушным, он сказал, – Разве вы не слышали, что я только что сказал этой красотке? Конечно, за 20 тысяч.

– Да, сэр.

Официантка ответила очень вежливо, но она презирала парня. Все вина в «Дрим Цзяньнане» прилетали из Франции в Хуася, и все они были дорогими. Петрус за 20 тысяч был здесь самым дешёвым.

Ван Цзымин говорил это так великодушно. Очевидно, он обманывал Цинь Хаодуна и их двоих, потому что думал, что они никогда не ели ничего хорошего и понятия не имели о цене вина.

Именно об этом и думал Ван Цзымин. Он решил, что охранник ни за что не взял бы хорошего вина, самое большее - дешевое китайское.

Он повернулся к Ху Сяосяни и спросил, – Ну как, красавица? Ты довольна? Это элитное вино стоимостью 20 тысяч за бутылку. Многие люди не смогли бы заработать бутылку за год.

Ху Сяосянь сказала с улыбкой, – Я сомневаюсь в этом. Я имею в виду, разве это не самый дешёвый Петрус здесь? Это слишком низко для такого человека, как ты. Ты собираешься угостить нас самым дешёвым вином?

– Хорошо... – Ван Цзымин вдруг почувствовал себя неловко. Ему и в голову не приходило, что Ху Сяосянь так много знает о вине. Поэтому он поспешно ответил, – Да! Конечно, нет, я пошутил. Я угощаю красавицу выпивкой и нам нужно самое лучшее.

Он обернулся и обратился к официантке, – Принесите за 50 тысяч.

– Да, сэр, – официантка уже собралась уходить, но Цинь Хаодун поднял руку и остановил её.

– Подождите минутку, мисс. Мистер Ван заказал только одну бутылку?

– Да, сэр, только одну бутылку.

– Но нас же пятеро. Одной бутылки будет недостаточно, чтобы выпить, – сказал Цинь Хаодун Ван Цзымину, – Господин Ван, вы сказали, что берёте меня сюда, чтобы расширить мой кругозор. Мы сильно выпиваем. Одна бутылка вина не сможет даже наполнить все наши бокалы. Вы ведь щедры, не так ли?

Поскольку он здесь сегодня, он будет стоить парню большого состояния, без пощады.

Лицо Ван Цзымина стало уродливым. Это был Петрус за 50 тысяч, а не дешёвое китайское вино. Он думал, что этот парень доставляет ему немало хлопот. Он сильно ненавидел Цинь Хаодуна.

Однако он дал обещание завоевать расположение Ху Сяосяни. У него не было другого выбора, кроме как сказать, – Хорошо, тогда мы выпьем две бутылки.

Ху Сяосянь сказала, – Красавчик, я тоже люблю выпить. Не думаю, что двух бутылок нам хватит. Как насчёт одной бутылки для каждого из нас? Ты щедрый парень, и для тебя это не проблема, не так ли?

– Нет, конечно, нет! – Ван Цзымин стиснул зубы и сказал, – Петрус хорошее вино, я не возражаю.

Он клялся себе, что сегодня ему придётся уложить Ху Сяосянь в постель. Он определённо выпьет ещё синих таблеток, чтобы избавиться от депрессии.

– Официантка, вы меня слышите? Пять бутылок Петруса. Нам будет так весело сегодня вечером.

Он махнул рукой, чтобы выглядеть более великодушным, но сердце его обливалось кровью. 250 000 юаней за пять бутылок. Может, он и богат, но не настолько.

– Ты такой щедрый, красавчик!

Похвала Ху Сяосяни смягчила всю депрессию Ван Цзымина, – Конечно, я мужчина, – сказал он с гордостью, – А мужчина не прочь потратить эти крохотные деньги.

– Красавица, я ещё не знаю, как тебя зовут. Ты не против?

– Дорогой, меня зовут Ху Сяосянь.

– Ху Сяосянь, отличное имя, – сказал Ван Цзымин, похожий на свинью, – Мы просто обязаны пообщаться с тобой позже, – продолжил он, – Я щедр, и это не единственное моё преимущество. Ты поймёшь, когда увидишь.

Все гости, сидевшие за столом, могли сказать, что за этими словами скрывается оскорбление. Выражение глаз Ху Сяосяни стало холодным, но она всё ещё улыбалась. Она спросила, – Правда? Я с нетерпением жду этого момента.

Она могла выглядеть кокетливой, но на самом деле была очень преданной женщиной. Толстяк, должно быть, прожил слишком долго, чтобы приставать к ней на людях сегодня.

– Успокойся, красавица, я тебя не подведу.

Ван Цзымин рассмеялся, как будто увидел надежду. Он думал, что даже такая красивая женщина, как эта, не может устоять перед соблазном денег.

Лю Юйцин понимала, что её бойфренд флиртовал с Ху Сяосянью, однако она хорошо знала этого парня. Она знала, какой он бабник и закрывала на это глаза, потому что боялась потерять всё, если он её вышвырнет.

Люди всегда жертвовали чем-то, чтобы достичь своих мечт. Она предпочла выйти замуж за его деньги, а взамен утратила чувство собственного достоинства.

В этот момент официантка поставила на стол все пять бутылок и вежливо спросила, – Сэр, вы хотите открыть их все?

– Конечно, открывайте.

Ван Цзымин чувствовал, что идёт к успеху, поэтому не возражал против цены вина. К тому же он был заядлым пьяницей. Это была лучшая возможность напоить Цинь Хаодуна и Ху Сяосянь, и тогда он сможет сделать свой ход.

Официантка открывала бутылки одну за другой и ставила каждую перед всеми.

Ван Цзымин сказал Цинь Хаодуну, – Как насчёт тоста за нашу встречу?

Цинь Хаодун поднял голову и увидел идиота, который пытался соревноваться с ним в выпивке. Как говорится, вина делаются из зёрен. Цинь Хаодун отвечал за все зелёное, как Император Зеленого Леса. Он мог выпить тысячи бокалов и при этом оставаться трезвым.

Ван Цзымин подумал, что Цинь Хаодун испугался, заметив что он молчит. Он встал и попытался быть мужественным, спросив, – Ты мужчина или нет?

Цинь Хаодун сказал, – Раз господин Ван в таком хорошем настроении, как насчёт того, чтобы сделать всё проще? Как насчёт того, чтобы выпить всё вино из бутылки?

– Каждому по бутылке.

Ван Цзымин был ошеломлён. Он был заядлым пьяницей, но никогда так не пил.

– Так ты мужчина или нет? Мужайся и давай пить из бутылки!

Цинь Хаодун повторил слова, сказанные Ван Цзымином, но тут вместо бокалов была бутылка.

– Хорошо...

Ван Цзымин колебался, потому что было вполне возможно, что он напьётся, если осушит бутылку.

Ху Сяосянь сказала, – Ну что, красавчик? Что? Ты боишься?

– Конечно нет. Бутылка вина для меня просто кусок пирога.

Ван Цзымин взял бутылку и начал пить из неё, потому что боялся, что Ху Сяосянь пренебрежительно посмотрит на него.

Запах вина душил его, когда он выпил только половину. Он едва мог продолжать. В то же самое время Цинь Хаодун допил бутылку вина, которую держал в руке, как питьевую воду.

Ван Цзымин боялся, что ему будет неловко, поэтому он взял вторую половину и вылил её всю. Вскоре после того, как он закончил, у него слегка закружилась голова.

– Какой же ты пьяница! Вот это человек!

Сказала Ху Сяосянь, слегка поаплодировав.

– Ясное дело. Я красивый и щедрый человек,– после этих слов он схватил Лю Юйцин за руки и грубо снял кольцо с её пальца. Пальцы Лю Юйцин сильно заболели, но она боялась сказать что-нибудь, потому что уже привыкла к этому.

Ван Цзымин держал кольцо в руке и сказал, – Видишь? Большой бриллиант на нём, оно обошлось мне в 80 000, но это не имело значения. Я всё потрачу на женщину, которую люблю.

Он держал кольцо и мельком взглянул на Цинь Хаодуна и Лун Хайшэна. Затем он гордо сказал, – 80 000. Сколько лет тебе понадобится, чтобы заработать столько? Я полагаю, ты не сможешь купить своей женщине такое большое бриллиантовое кольцо за всю свою жизнь.

– Для меня это не имеет большого значения. Вы уже видели, что я потратил 250 000. Это невообразимая цифра для тебя, но для меня это был просто счёт за ужин.

Может, он и богат, но не настолько, чтобы платить так много за еду. Теперь, когда деньги были потрачены, он должен был показать их, унизив Цинь Хаодуна, чтобы завоевать любовь Ху Сяосяни.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 199. Кузен**

Глава 199. Кузен

Однако ни Цинь Хаодун, ни Лун Хайшэн, ни Ху Сяосянь не воспринимали всерьёз 80 000 юаней. Напротив, эта показуха была для них какой-то детской.

Видя, что никто не отвечает, Ван Цзымин подумал, что они были шокированы им, и от этого он ещё больше возгордился. В это время он был уже наполовину пьян.

Он перевёл взгляд на Лун Хайшэна и сказал с усмешкой, – Посмотри на себя, парень в тёмных очках. Ты уже не молод. Скажи, ты можешь позволить себе такое большое кольцо с бриллиантом?

Лун Хайшэн молчал. Ситуация была немного неловкой. Никто не ожидал, что кто-то посмеет расспрашивать и оскорблять лидера подпольного мира в Цзяннани.

– Почему ты не отвечаешь? Это вредит твоему самолюбию? Ты уже в среднем возрасте, но всё ещё так беден. Тебе грустно? А может тебе стыдно?

Во время разговора Ван Цзымин встал и подошёл к Лун Хайшэну. Он похлопал его по плечу и сказал, – Я ненавижу, когда люди притворяются кем-то. Ты так беден. Ты носишь солнечные очки весь день напролёт, чтобы притвориться боссом подпольного мира, да?

Лицо Лун Хайшэна было чёрно-синим, но он по-прежнему хранил молчание, не выдавая себя.

Хотя это была первая встреча, Ху Сяосянь, как член специального отдела, был уверена в личности Лун Хайшэна. Она едва удержалась от смеха.

Толстяк был так высокомерен с настоящим боссом. Он даже не мог представить, что с ним будет потом. Но не кто иной, как он сам, этого добивался.

Ван Цзымин ничего не знал. Он протянул руку и снял солнечные очки Лун Хайшэна. Он поднял их в руке и сказал, – Это подделка. Но она действительно хороша. Он выглядит точно так же, как настоящий босс.

После этого он нацепил очки Лун Хайшэна.

Лун Хайшэн в это время был в ярости, но сегодня он никого с собой не привёл. Как лидер, он не мог сделать это сам, поэтому временно терпел это. Но как только он уедет, то даст понять Ван Цзымину, какую глупую ошибку он только что совершил.

Поскольку Ван Цзымин пьянел всё сильней, он повернулся ко всем и воскликнул, – Вы не знаете, какой я потрясающий. У меня есть друзья, как в преступном, так и в легальном мире. Я только что звонил господину Лю из компании Культуры и Медиа. Он мой старший брат. Он сейчас придёт к нам на ужин. Это большая честь для вас?

Он вернулся к Ху Сяосяни и сказал, – Красавица, я могуществен. Ты веришь, что я могу заставить Оуян Шаньшань прийти и выпить с нами прямо сейчас?

Это был не совсем винный разговор. У него были очень хорошие отношения с Лю Хуацяном из компании Культуры и Медиа Докоу. Компания поддерживала с ним деловые контакты, и он тратил деньги на то, чтобы переспать с несколькими не крупными звёздами компании.

По его мнению, пока деньги были на месте, Оуян Шаньшань не составляло труда приехать сюда. В конце концов, какой бы знаменитой она ни была, Оуян Шаньшань работала под руководством Лю Хуацяна. Он не знал, что Оуян Шаньшань была слабостью Лю Хуацяна, перед которой он преклонялся целыми днями как перед бодхисатвой.

Ху Сяосянь засмеялась и сказала, – Правда? Старший брат, но я в это не верю. Не хочешь ли ты позвонить Оуян Шаньшани?

– Ты в это не веришь. Подожди. Сейчас я ей позвоню. Затем он достал свой мобильный телефон и набрал номер Лю Хуацяна, – Где ты, господин Лю? Мы ждём, когда ты выпьешь... Лю, ты можешь договориться о встрече с Оуян Шаньшанью? Если она согласится приехать, я заплачу за это. Что? Ей есть чем заняться, и она покинула город Цзяннань...

Через несколько минут он повесил трубку и смущённо сказал Ху Сяосяни, – Прости, красавица, но Оуян Шаньшань немного занята. Сейчас её нет в городе Цзяннань. Если бы она была здесь, то обязательно пришла бы сюда.

Хотя он был немного пьян, он не совсем потерял рассудок. На самом деле, Лю Хуацян соврал ему, сказав, что Оуян Шаньшань не может прийти из-за важного дела. Так называемое заявление об отъезде из города Цзяннань было выдумкой, чтобы просто отвязаться.

Ху Сяосянь прекрасно знала, что Оуян Шаньшань не уехала и скоро приедет сюда. Она шутливо сказала Ван Цзымину, – Дорогой, это правда? Неужели Оуян Шаньшань действительно уехала?

– Конечно, это правда. Если бы она была в Цзяннане, то приехала бы сюда по моему приглашению...

Пока он говорил об этом, дверь в отдельную комнату отворилась, и красивая женщина и красивая маленькая девочка вошли внутрь. Это были Оуян Шаньшань и Тан-Тан, которые только что закончили своё выступление.

– Да…

Ван Цзымин был похож на утку, которую ущипнули за шею. Он не мог вымолвить ни слова. Он только что сказал, что Оуян Шаньшань покинула Цзяннань и даже не думал, что она появится перед ним в мгновение ока. Хотя в комнате было очень тихо, все, казалось, услышали звук пощечины.

К счастью, в это время никто не обратил на него внимания. Всё внимание было приковано к двум красавицам. Малышка радостно прыгнула в объятия Цинь Хаодуна и сказала, – Папа, я сегодня хорошо спела?

Цинь Хаодун взял свою дочь на руки, поцеловал её маленькое личико и сказал, – Замечательно, это очень большое представление. Ты обязательно в будущем станешь большой звездой.

В это время Ван Цзымин внезапно прозрел. Должно быть, это Лю Хуацян почувствовал себя неловко, когда ему позвонили с таким вопросом. А в это время Оуян Шаньшань уже ехала сюда.

Когда он подумал об этом, то почувствовал, что его лицо раскраснелось. Он подошёл к Оуян Шаньшани и сказал, – Мисс Оуян, я Ван Цзымин. Спасибо, что пришли на ужин.

Оуян Шаньшань взглянула на толстяка перед собой и удивлённо сказала, – Я вас не знаю!

Ван Цзымин сказал, – Я друг господина Лю. Разве это не господин Лю пригласил вас на ужин?

– Извините, мне не звонил господин Лю, и я не знаю, кто вы. Я здесь, чтобы найти своего друга.

Оуян Шаньшань видела много таких людей, как он. Она перестала разговаривать с ним, и подошла к Цинь Хаодуну и села рядом с ним.

– Он...

Ван Цзымин стоял с разгорячённым, смущённым лицом. Меньше чем за три минуты его дважды ударили по лицу. Он чувствовал себя униженным.

Интересно, как бы Оуян Шаньшань приехала сюда, если бы не получила его приглашение? Она действительно друг молодого парня перед ним? Как такое возможно? Как может большая звезда знать какого-то охранника?

В это время с левой стороны от Цинь Хаодуна была Ху Сяосянь, а с правой - Оуян Шаньшань. Две красивые женщины сопровождали парня, что заставило Ван Цзымина очень ревновать.

Он достал из кармана сотовый телефон и снова набрал номер Лю Хуацяна. Он хотел спросить, в чём дело. Но вскоре после того, как он начал звонить, из-за двери донёсся приятный звук мелодии телефона. Лю Хуацян толкнул дверь и вошёл.

Увидев Лю Хуацяна, Ван Цзымин был счастлив. Он быстро взял свой мобильный телефон и направился к Лю Хуацяну, – Брат Лю, ты здесь. Разве ты не представил меня Оуян Шаньшани? Как она могла сказать, что не знает меня?

– Оуян Шаньшань, она здесь?

Лю Хуацян знал только, что Цинь Хаодун звал куда-то Оуян Шаньшань, но не знал, куда именно они пошли. Он оглядел комнату и вдруг увидел двух человек, сидящих напротив.

Когда Ван Цзымин пригласил его на ужин, он сказал, что сегодня будет ужинать с бывшим парнем своей девушки, простым охранником, который никогда не видел мира. Поэтому Ван Цзымин попросил его прийти и помочь ему нанести этому парню удар в лоб.

Лю Хуацяну было всё равно, но когда он увидел одежду охранника на Цинь Хаодуне, он сразу понял, кто он. Его сердце обливалось кровью. Это был не обычный охранник; это был большой босс «Папы охранной компании» и человек, которого он не мог провоцировать.

Мысленно Лю Хуацян проклинал всех предков Ван Цзымина с начала и до 18-го поколения. Он задрожал, когда увидел Цинь Хаодуна, не говоря уже о том, чтобы наносить ему удар в лоб.

Мозг Лю Хуацяна сработал очень быстро. Он сделал вид, что говорит с кем-то по телефону, – О, мой дорогой брат, я вдруг понял, что у меня есть важные дела, кое-что ещё не сделано. Наслаждайся. Мне пора идти.

Затем он притворился, что не видит Цинь Хаодуна и Оуян Шаньшань. Он повернул голову и сбежал быстрее кролика. Что же касается Ван Цзымина, то он не мог ничего понять

Ван Цзымин был совершенно сбит с толку. Он не понимал, что происходит? Первоначально он хотел, чтобы Лю Хуацян надавил на Оуян Шаньшань и помог ему сохранить лицо, но почему этот человек так просто пришёл и ушёл? Он сбежал так быстро, что даже не дал ему возможности спросить, в чём дело.

Оглянувшись на Цинь Хаодуна, он, казалось, почувствовал иронию в глазах Ху Сяосяни.

– Нет, сегодня мне нужно вернуть себе достоинство. Поскольку законно ничего не выходит, я найду нелегальный путь.

Подумав об этом, Ван Цзымин зашёл в уборную, достал сотовый телефон и набрал номер. – Кузен? Я ужинаю с людьми в отеле Цзяннаня. Какой-то парень меня разыгрывает. Приди и помоги мне преподать ему урок. Не беспокойся, тяжелый труд моих братьев будет оплачен.

После того, как волк забрал Го Сяомэй из группы Лин, он отвёз её прямо в свой базовый лагерь, бар Чёрная роза. На этот раз он зря потерял 1 миллион юаней. Конечно, он не мог заплатить деньги сам. Он должен был просить Го Сяомэй, вернуть деньги.

Однако у Го Сяомэй не было столько денег. Она едва достала полмиллиона юаней после того, как и так достаточно пострадала. Она взяла у волка ещё полмиллиона юаней в долг. Потом её оставили в баре в качестве портье. Когда она расплатится с долгами, то сможет уехать.

Хотя вопрос был решён, волк всё ещё пребывал в глубокой депрессии. Он сидел в баре и пил, когда ему неожиданно позвонил Ван Цзымин.

Услышав, что Ван Цзымин готов заплатить ему за работу, он не мог не согласиться. Он мог бы вернуть часть потерь за эти два дня. Но теперь он немного боялся, что снова встретится с Цинь Хаодуном. Он быстро спросил, – Этот человек - врач?

Ван Цзымин сказал, – Это не врач. Это всего лишь охранник. У него вообще нет никакого прошлого.

Услышав, что это не доктор, волк почувствовал облегчение. Пока это был не Цинь Хаодун, он не боялся. Он хлопнул себя по груди и сказал, – Ты можешь быть уверен, что я смогу преподать урок такому простому парню. Как ты хочешь, чтобы я поступил?

Когда Ван Цзымин думал о красивом лице Цинь Хаодуна, он начинал ревновать, – Оторвите этому парню ноги и искалечьте ему лицо, – злобно сказал он, – И мне нравится его женщина, забери её для меня.

Это легко сделать, но тебе придется заплатить 500 000 юаней после того, как это будет сделано.

Волк запросил высокую цену и хотел скорее вернуть 500 000 юаней, которые он только что потерял.

Хотя цена была довольно дорогой, Ван Цзымин стиснул зубы и сказал, – Нет проблем!

– Договорились, – ответил волк, – Подожди меня. Я буду здесь через пять минут.

После телефонного звонка Ван Цзымин внезапно набрался смелости. Он думал, что эти деревенщины испугаются, когда волк придёт сюда.

Выйдя из уборной, он снова подошёл к Ху Сяосяни и сказал, – Красотка, на самом деле, звёзды - это ничто. Мой кузен скоро приедет. Я ты увидишь босса преступного мира.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 200. Неправильный выбор**

Глава 200. Неправильный выбор

– Босс преступного мира? – Ху Сяосянь небрежно взглянула на Лун Хайшэна, который дулся неподалеку, и сказала, – Ты уверен, что твой кузен - босс преступного мира?

– Конечно, мой кузен - абсолютный босс города Цзяннань. Ему стоит только свистнуть и он соберёт всех людей здесь…

Чем больше хвастался Ван Цзымин, тем больше злился Лун Хайшэн. В этот момент дверь резко распахнулась. Ворвался волк с дюжиной хулиганов.

– Смотри, вот мой кузен! – взволнованно сказал Ван Цзымин. Он подошёл к волку и крикнул людям в комнате, – Вы все должны быть осторожны. Позвольте мне торжественно представить вам моего кузена волка, босса преступного мира в городе Цзяннань!

Закончив говорить, он увидел, что Цинь Хаодун и другие люди молчат. Затем он гордо воскликнул, – Вы что, все дураки? Что вы делаете? Встаньте и поприветствуй моего кузена!

После этого он почувствовал себя комфортно. Он хотел подавить Цинь Хаодуна сегодня вечером, но пока не преуспел. Теперь заручившись помощью волка он, казалось, уже видел, что ноги Цинь Хаодуна сломаны, а Ху Сяосянь брошена в постель.

Цинь Хаодун игриво взглянул на него и сказал, – Ты хочешь, чтобы мы поприветствовали его? Ты можешь спросить его, точно ли он этого заслуживает.

Ван Цзымин воскликнул, – Мальчик, разве ты не хочешь жить, разуй глаза? Мой кузен - босс преступного мира. Ты говоришь, что он чего-то не заслуживает?

Войдя внутрь, волк не сразу кого-то увидел из-за толстого Ван Цзымина, поэтому не заметил Цинь Хаодуна и Лун Хайшэна. В это время он услышал голос и почувствовал, что тот ему знаком. Он поспешно отошёл от Ван Цзымина, чтобы посмотреть вперёд.

В этот момент ему показалось, что он видит привидение. Хотя этот человек был одет в форму службы безопасности, это был сам Цинь Хаодун. Он не ожидал, что всё равно, в конце концов, снова встретится с Цинь Хаодуном.

Но это было ещё не всё. Затем он увидел Лун Хайшэна, сидящего рядом с ним с посиневшим лицом. Он чуть не вскрикнул. Он сейчас пришёл к Лун Хайшэну и сказал, что он хозяин преступного мира. Разве он не искал смерти?

Как они оказались здесь?

Казалось, что Ван Цзымин не знает Цинь Хаодуна и Лун Хайшэна, и он осмелился кричать на них. Он просто хотел умереть.

Ван Цзымин не заметил, что волк переменился в лице. Теперь, когда у него появились помощники, следующим шагом было начать войну.

Когда он увидел, что Лун Хайшэн не произнёс ни слова, ему стало не по себе. Он подошёл к Лун Хайшэну, снял очки, хлопнул его по щеке и громко крикнул, – Ты что, дурак? Как ты смеешь носить тёмные очки, когда видишь моего кузена?

Он не придал этому большого значения, но волк был так напуган, что его кости хрустели. Он действительно хотел умереть сейчас. Кто такой Лун Хайшэн? В течение последних десяти лет он контролировал подпольный мир в городе Цзяннань чрезвычайно жестокими средствами. Теперь Ван Цзымин, этот идиот, осмелился поднять очки и похлопать его по лицу. Он молил о смерти.

– Ты хочешь умереть? – в то время волку было уже всё равно. Он пнул Ван Цзымина ногой, а затем повернулся к своим хулиганам и закричал, – Бейте его, бейте безжалостно. Не останавливайся без моей команды.

После этого он опустился на колени перед Лун Хайшэном и сказал, – Доктор Цинь, большой босс, я заслуживаю смерти за свои преступления. Но я действительно не знаю, как осмелится этот придурок спровоцировать вас.

В это время Ван Цзымин пытался уйти от хулиганов и пополз по земле, – Кузен, ты что-то напутал? – в ужасе воскликнул он, – Что ты наделал?

Лю Юйцин, которая всё это время молчала, побледнела от страха. Будучи студенткой колледжа, которая ещё не покинула кампус, она никогда бы не думала, что когда-нибудь увидит сцены как по телевизору.

Увидев, что её бойфренда избили, как собаку, хулиганы, она хотела помочь, но у неё не хватило мужества встретиться лицом к лицу с этими тёмными стальными трубами и сверкающими кинжалами.

Напротив, малышка в объятиях Цинь Хаодуна была гораздо спокойнее неё. Она видела много хулиганов, которых избивал его отец. В то же время она прошла через войну со старым даосом Дао Туном. Эти сцены не произвели на неё никакого впечатления. Она даже не взглянула на Ван Цзымина и сосредоточилась на том, чтобы насладиться красными рёбрышками перед собой.

– Что ты думаешь, я делаю?– волк в гневе стиснул зубы и закричал,– Я должен убить тебя сегодня. Я должен преподать тебе урок для моего босса Лун.

Цинь Хаодун посмотрел на волка с игривым выражением лица. Этот профессиональный двоюродный брат, действительно хорошо соображал. За эти дни он много раз встречался с волком.

– Кузен, мы же родственники. Ты не можешь этого сделать. Между нами какие-то недоразумения? – кричал Ван Цзымин.

– Никаких недоразумений! – возмущённо выругался волк. Он поднял руку, чтобы остановить этих хулиганов, посмотрел на Лун Хайшэна и спросил Ван Цзымина, – Ты знаешь, кто этот человек?

Ван Цзымин вытер кровь с уголка рта, и теперь он уже не был пьян. В это время он смог понять, что мужчина средних лет в тёмных очках был не так прост, иначе он не стал бы пугать волка.

– Помнишь, это мистер большой дракон из города Цзяннань!

Это предложение было подобно удару молнии с ясного неба, которая поразила Ван Цзымина. Он никогда не думал, что человек средних лет, которого он не воспринимал всерьёз, был Лун Хайшэн, король подземного мира в Цзяннане.

В это время сильное чувство холода поднялось от его ног и вскоре распространилось по всему телу. Любому человеку из Цзяннаня, невозможно было не знать о славе Лун Хайшэна.

– Господи, что же я сделал? Я два раза снимал с него очки и хлопал его по лицу? – Ван Цзымин очень хотел разбиться головой о стену, но у него не хватило смелости.

– Скажи мне, ты хотел умереть?

Свирепо сказал Волк. Но больше всего он боялся, что Лун Хайшэн рассердится на него. Большой дракон до сих пор молчал, и у него не было ни малейшего представления, что будет дальше.

Ван Цзымин пришёл в себя, встал на колени перед Лун Хайшэном и сказал, – Большой дракон, пощади меня! Я слеп, у меня есть глаза, но я не узнал тебя. Я дурак, я действительно дурак!

Наконец Лун Хайшэн заговорил, указывая на Цинь Хаодуна и холодно говоря, – Сначала извинись перед моим братом. Если он не простит тебя сегодня, ты умрёшь.

Ван Цзымин посмотрел на Цинь Хаодуна. Он был в замешательстве. Разве это не простой охранник? Как он стал братом большого дракона?

Он хотел подавить этого молодого парня сегодня, но он не ожидал, такого исхода. Теперь его жизнь была в руках этого парня.

Лун Хайшэн был известен своей жестокостью и беспощадностью. Ван Цзымин не сомневался в истинности этого утверждения. Если Цинь Хаодун не будет доволен им, он попрощается с миром.

Думая об этом, он не смел больше медлить. Он опустился на колени и подполз к Цинь Хаодуну. Он поднял руку, хлопнул себя по лицу и сказал, – Прости, я сегодня не прав!

В этот момент, глядя на Ван Цзымина, Лю Юйцин не знала, что делать. Первоначально она считала, что это был правильно - отвергнуть Цинь Хаодуна и связать с этим богатым человеком свою жизнь. Но теперь, было ли это действительно правильно?

В то же время её сердце было полно сомнений. Цинь Хаодун был её одноклассником в колледже. У его семьи были трудности. Он работал и учился. Он просто работал охранником на стадионе. Как он мог в мгновение ока превратиться в брата большого дракона города Цзяннань?

Цинь Хаодун посмотрел на Ван Цзымина, который стоял на коленях на земле, и сказал, – Убирайся и не мешай обедать моей дочери.

– Благодарю вас! Спасибо!

Ван Цзымин извинился, но волк ударил его по лицу и отругал, – Доктор Цинь отпустил тебя из-за своего великодушия, но ты не можешь не знать об этом.

Теперь волк делал всё возможное, чтобы произвести хорошее впечатление на Лун Хайшэна.

– Хорошо... Что же мне тогда делать? – спросил Ван Цзымин, закрывая лицо рукой.

– Сделай компенсацию!

– Сколько я должен заплатить?

– 10 миллионов!

Волк не только использовал способ наказания Цинь Хаодуна для Ван Цзымина, но и увеличил компенсацию в десять раз.

– Это... Не слишком ли много? Ты можешь немного уменьшить сумму?

С болью спросил Ван Цзымин. Вся его текущая прибыль едва достигала 10 миллионов юаней.

– Чёрт возьми! – волк поднял руку и хлопнул Ван Цзымина по лицу, – Ты оскорбил доктора Цинь, это благодарность, которую ты можешь заплатить за свою жизнь. Как ты смеешь торговаться!

– Хорошо! Я заплачу сейчас же!

Ван Цзымин, дрожа, взял свою сумку и вынул из неё чековую книжку. Затем он выписал чек на 10 миллионов юаней и протянул его волку.

После того, как волк взял чек, он льстиво дал его Цинь Хаодуну и сказал, – Доктор Цинь, вы удовлетворены этим?

Цинь Хаодун вытер суп из уголка рта малышки бумажным полотенцем и сказал, – Отложи его в сторону!

– Да, мистер Цинь. Я положу его сюда для вас!

Затем волк почтительно положил чек на стол перед Цинь Хаодуном.

Лю Юйцин тупо смотрела на всё это. Однажды она спросила Цинь Хаодуна, есть у него дом, БМВ или миллионы депозитов в городе Цзяннань. Но сейчас он просто небрежно взял чек на 10 миллионов, даже не взглянув на него. Напротив, это было даже мало.

Положив чек, волк повернулся к Лун Хайшэну и сказал, – Большой дракон, как нам избавиться от этого парня?

– Раз мой брат позволил ему уйти, – холодно сказал Лун Хайшэн, – Я пощажу его. Пусть он поскорее убирается.

– Ты это слышал? Большой дракон позволил тебе уйти! – сказал волк и пнул Ван Цзымина под зад.

– Да, я сейчас же уйду!

Ван Цзымин развернулся и побежал прочь. Он оскорбил Лун Хайшэна и смог выжить. Это была удача. Что же касается Лю Юйцин, сидевшей рядом с ним, то он даже не взглянул на неё. Женщины в его глазах были просто игрушками.

Лю Юйцин глупо стояла там и некоторое время не знала, что делать.

Ху Сяосянь улыбнулась ей и сказала, – Знаешь ли ты, какая самая большая ошибка, которую ты когда-либо совершала в своей жизни,- это упустить такого хорошего человека.

– Дом в городе Цзяннань - это ничто. У него есть вилла площадью более 2000 квадратных метров.

– У него нет БМВ, но у него есть Ламборджини, которая стоит около 40 миллионов юаней. Он может купить десятки БМВ.

– Я не знаю, сколько у него денег, но думаю, что больше ста миллионов.

Лю Юйцин, казалось, была сильно возбуждена, – Не может быть, – закричала она, – Он всего лишь простой охранник. Я только что видела его на стадионе.

Ху Сяосянь сказала, – Ты думаешь, что любой, кто носит одежду охранника, является охранником? Ты слышала о самом известном охранном предприятии города Цзяннань? Он - босс компании! Сегодня, поскольку «Папа охранной компании» отвечал за безопасность концерта мисс Оуян, он некоторое время носил форму службы безопасности.

– Как это может быть? Как такое могло случиться?

Глаза Лю Юйцин были пусты. Она сидела и бормотала что-то себе под нос, как сумасшедшая.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 201. Ты должен быть моим мужчиной**

Глава 201. Ты должен быть моим мужчиной

Лицо Лун Хайшэна всё ещё было мрачным, и его гнев был очевиден.

Он сказал волку сурово, – Кто этот парень?

Волк поспешил сказать, – Его зовут Ван Цзымин. Он происходит из маленькой семьи на юге реки Янцзы. У него есть две компании с активами более 100 миллионов юаней. Они просто выскочки, и у них нет мощных связей.

Лун Хайшэн сказал, – Передай ему сообщение от моего имени. Никому не разрешается иметь дело с семьей Ван. В противном случае, это против меня.

– Оставляю это на твоё усмотрение. Это шанс для него, чтобы загладить свою вину. Семья Ван должна обанкротиться в течение трёх дней. Ван Цзымин должен стать нищим. Если они так не сделают, нищим станешь ты.

Волк был так напуган, что поспешил дать обещание, – Пожалуйста, будьте уверены, я сделаю всё, чтобы вы остались довольны.

Он был свободен, сегодняшние дела, наконец, закончились, но в то же время он начал оплакивать семью Ван, которая оскорбила Лун Хайшэна и не смогла закрепиться на юге реки Янцзы.

Маленькая семья Ван имела когда-то крупное предприятие с десятками миллиардов активов, была изгнана с юга реки Янцзы после приказа Лун Хайшэна. Теперь никто не должен был вести с ними дела. Затем с ними перестали работать банки и кредиторы, и экономическая цепочка оборвалась.

Ху Сяосянь рассмеялась и сказала Лю Юйцин, – Ты пропустила Ламборджини из-за БМВ. Теперь у тебя даже нет БМВ. В будущем ты будешь жить с нищим.

– Нет, ты не можешь этого сделать. Он потерял 10 миллионов юаней. Ты должен отпустить его.

Лю Юйцин в отчаянии кричала на волка и Лун Хайшэна, не в силах принять реальность. Она заплатила большую цену, отказавшись от своего достоинства и терпя жирного и глупого бойфренда, чтобы жить богатой жизнью.

Но теперь она потеряет всё, потому что они сыграли с Цинь Хаодуном злую шутку. Вся семья Ван была на грани уничтожения.

Волк усмехнулся и сказал, – Ты смеешь оскорблять большого дракона? Только из-за доктора Цинь его не убили сразу. Какое право ты имеешь торговаться?

Лю Юйцин не осмелилась слишком сильно провоцировать волка и Лун Хайшэна. Она повернулась к Цинь Хаодуну и крикнула, – Ты мстишь мне?

Цинь Хаодун кормил малышку. Услышав это, он поднял голову и беспечно сказал, – Ты слишком много думаешь о себе. Ты ничто в моих глазах. У меня нет никакого желания мстить тебе.

– Тогда почему? Почему Ван Цзымин должен обанкротиться? Тебе не кажется, что ты зашёл слишком далеко?

– Зашёл слишком далеко? Сейчас я тебе покажу, как слишком далеко я зашёл, – Цинь Хаодун сказал волку, – Скажи ей, о чем просил тебя Ван Цзымин?

– Он дал мне полмиллиона юаней, чтобы я переломал вам ноги, а потом уложил мисс Ху в его постель, – сказал волк.

Цинь Хаодун холодно сказал Лю Юйцин, – Ты слышала это? Ты всё ещё думаешь, что я сейчас слишком много хожу? Только из-за того, что мы старые одноклассники, я просто прогнал эту мразь.

– Ты можешь пожертвовать своим достоинством ради денег. Ты можешь терпеть, когда он соблазняет других женщин у тебя на глазах. Это твой выбор. Но я не потерплю никаких его ошибок. Он заплатит за свои ошибки. Тебе лучше уйти. Отныне мы больше не будем одноклассниками. Мы чужие люди.

Лю Юйцин холодно посмотрела на Цинь Хаодуна. В конце концов, она замолчала. Девушка выходила из купе шаг за шагом супая как труп, потерявший душу.

Ван Цзымин и Лю Юйцин были никем для Цинь Хаодуна. Так как дело было закончено, они начали наслаждаться едой.

После ужина Цинь Хаодун послал людей проводить Лун Хайшэна обратно. Попрощавшись с Оуян Шаньшанью, он повёл Ху Сяосянь и малышку к машине.

Цинь Хаодун вёл машину, а Ху Сяосянь держала малышку на руках.

– Тётя Сяосянь, ты тоже останешься со мной? – спросила Тан-Тан и обняла её за шею.

Ху Сяосянь сказала, – Я не пойду к тебе домой. Я иду в дом твоего папы.

– Зачем идти к папе домой? Ты тоже будешь моей мамой?

Ху Сяосянь взглянул на Цинь Хаодуна и улыбнулась, – Да, ты рада?

– Мне это нравится. Мне нравится красивая мама, – радостно сказала малышка.

Ху Сяосянь повернулась к Цинь Хаодуну и сказала, – Ты слышал это? Тан-Тан согласилась, чтобы мы были вместе.

Цинь Хаодун потерял дар речи и подумал, что это слишком абсурдно. Нужно ли ему разрешение дочери, чтобы найти себе подружку?

Вернувшись на виллу Лин, Цинь Хаодун попросил Ху Сяосянь сначала подняться наверх, а потом уложил малышку спать и вернулся домой. Войдя внутрь, он обнаружил, что все лампы в комнатах были выключены, только в его собственной комнате горел свет.

Когда он открыл дверь, то увидел Ху Сяосянь, лежащую в постели с мокрыми волосами и красноватой кожей. Было очевидно, что она только что приняла ванну.

Самое главное, на ней была розовая ночная рубашка, которая была более двусмысленной, чем та чёрная. Ткань была более прозрачной и лёгкой, что делало её лицо более сексуальным.

Цинь Хаодун сказал, – Что ты делаешь? Как ты добралась до моей кровати?

– А что же мне делать, разве ты не понимаешь?

Сказала Ху Сяосянь, легко спрыгивая с кровати, как будто у неё не было веса. Затем она притянула свое сексуальное тело к Цинь Хаодуну и обвила его шею двумя лотосоподобными руками. Её голос был так очарователен, что с него, казалось, капала вода. – Малыш, раз уж Тан–Тан согласилась, чтобы мы были вместе, ты должен быть со мной!

– Нет, я лучше пойду в другую комнату.

Цинь Хаодун повернул голову и хотел бежать, но Ху Сяосянь остановила его. Она улыбнулась и сказала, – Малыш, не так-то просто сбежать от меня. Сегодня я должна спать с тобой.

Как мужчина, Цинь Хаодун никогда не думал, что женщины когда-нибудь будут давить на него, и, естественно, он не поддался бы. Тем не менее, его развитие было только на 9-м уровне открытой силы, что было намного ниже, чем второй уровень скрытой силы Ху Сяосяни. Девушка надавила ему на акупунктурную точку, и он не мог больше сопротивляться.

Видя, что он больше ничего не может сделать, Цинь Хаодун закричал, – Ху Сяосянь, остановись, что ты собираешься делать?

– Малыш, разве я не говорила тебе?

Ху Сяосянь очаровательно улыбнулась. Она подняла руку и стянула с Цинь Хаодуна пальто. Затем она развязала его ремень и стянула с него брюки.

– Немедленно остановись…

Цинь Хаодун хотел что-то сказать, но Ху Сяосянь надавила ему на акупунктурную точку безмолвия. Потом она поцеловала его в щёку и сказала, – Ты слишком шумный. Теперь будь тихим - хороший мальчик.

Затем она бросила Цинь Хаодуна, на котором осталось только нижнее бельё, на кровать.

Цинь Хаодун возмущался в уме. Хотя подлинная Ци была очень чистой, он был на один уровень ниже, чем Ху Сяосянь. Было невозможно вырваться от давления акупунктурных точек за короткое время.

К этому моменту Ху Сяосянь начала развязывать свою рубашку и медленно сняла розовую пижаму. Её прекрасное тело, способное свести с ума бесчисленное множество мужчин, было открыто перед Цинь Хаодуном.

– А как насчёт этого? Как я выгляжу?

Кокетливо спросила Ху Сяосянь.

Цинь Хаодун чувствовал, как его дыхание становятся всё горячее и горячее. На столько, что у него сейчас из носа у него хлынет кровь. Ему хотелось закрыть глаза, но он не хотел расставаться с прекрасным видом, открывавшимся перед ним.

Ху Сяосянь тоже легла в постель рядом с Цинь Хаодуном. Сначала она легко поцеловала его в губы, а затем протянула две нежные руки и сняла с него последнее бельё. Его маленький приятель, немедленно поднялся в воздух.

– Я обречён.

Воскликнул Цинь Хаодун про себя. Ему никогда не приходило в голову, что на его первый раз после перерождения его кто-то будет подталкивать. Но, глядя на Ху Сяосянь, которая была так прекрасна, в его сердце возникло инстинктивное желание.

Однако то, что произошло дальше, потрясло его. Ху Сяосянь держала его своих объятьях. Она погладила его по лицу и сказала, – Хорошо, теперь мы можем поспать!

– Ух...

Цинь Хаодун чуть не сплюнул кровью. Неужели она устроила такую сцену только для того, чтобы просто поспать рядом с ним? А как насчёт его пробуждённого сексуального желания?

Ху Сяосянь проигнорировала его эмоции и обняла его за шею, так что они лежали в объятиях друг друга.

Вначале Цинь Хаодун ощутил гладкую кожу Ху Сяосяни, он почувствовал прекрасный запах её тела, его кровь закипела.

Тем не менее, Ху Сяосянь действительно спала, и спала очень тихо, вскоре послышалось её ровное дыхание.

Похоже, Ху Сяосянь имела ввиду, что она просто хочет спать рядом с ним, и здесь не было никакого другого смысла. Это крайне разочаровало Цинь Хаодуна, и вскоре он тоже заснул.

На следующий день, когда Цинь Хаодун встал, аромат ещё оставался в комнате, но красота в его руках исчезла. Цинь Хаодун поднялся с кровати и снова оделся. Он не мог найти Ху Сяосянь нигде, но увидел записку в углу кровати.

Почерк на записке был очень красивым, – Малыш, когда ты увидишь эту записку, меня уже не будет. Тебе понравилось, как мы спали прошлой ночью? Ты счастлив или разочарован?

Цинь Хаодун потер нос. В данный момент его чувства были действительно противоречивыми. Он не знал, радоваться ему или огорчаться. С рациональной точки зрения, он не хотел спать с Ху Сяосянью таким способом, но из-за мужского инстинкта ему было жаль, что он упустил шанс переспать с такой красивой женщиной.

Приведя себя в порядок, он взял записку и продолжил читать, – На самом деле ты не должен быть ни счастлив, ни разочарован. Я сказала, что ты мой человек, поэтому ты не сможешь убежать из моей ладони.

– Судя по твоей неуверенности, ты, должно быть, девственник. На самом деле, я тоже. Я никогда раньше не видела мужского тела. Поэтому я очень осторожна. Женщины из общества Священной лисы придают большое значение тому, с кем впервые переспать, и это очень важно. Ты узнаешь об этом позже.

Цинь Хаодун понимал всё очень хорошо. Хотя Ху Сяосянь вела себя очень соблазнительно, как мудрый врач, он мог сказать, что она всё ещё была девственницей, и её внешность была просто иллюзией.

– Малыш, причина, по которой я так хотела переспать с тобой прошлой ночью, заключалась в том, что мне нужно было кое-что сделать. Я получила задание от своего начальника, и когда я вернусь неизвестно.

– Но ты можешь быть уверен, что, как только задание будет выполнено, я вернусь к тебе. Тогда я действительно буду спать с тобой. Ты же с нетерпением ждёшь этого?

Записка заканчивалась изображением улыбающейся мордашки маленькой лисички, а ниже было написано её имя - Сяосянь.

– Какая будоражащая маленькая лисичка.

Цинь Хаодун покачал головой, как вдруг в его кармане зазвонил сотовый телефон. Он посмотрел на экран, это был толстяк Ван.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 202. Реликвии художников-культиваторов**

Глава 202. Реликвии художников-культиваторов

Чтобы выяснить происхождение треножника Цзюлун, Цинь Хаодун сказал толстяку Вану, что тот должен позвонить ему, как только появится грабитель по имени Ди Лун.

Теперь толстяк Ван позвонил, – Этот Ди Лун появился? – Цинь Хаодун застрял в узком месте своего развития не мог это преодолеть, из-за чего он стал очень подавленным. Он был очень взволнован тем, что толстяк Ван наконец объявился и немедленно нажал кнопку ответа.

Как и ожидалось, в трубке раздался нетерпеливый голос Вана, – Доктор Цинь, Ди Лун только что звонил мне, чтобы поторговаться.

– Отлично! – сказал Цинь Хаодун, – Назови мне время и место вашей встречи.

– Сегодня в 9 часов утра, в небольшой долине на западной окраине Цзяннаня.

Цинь Хаодун удивлённо спросил, – 9 утра? Но такие сделки, обычно проходят вечером.

– Ди Лун очень хитрый. Обычно он торгуется со мной днём и редко вечером.

Цинь Хаодун сказал, – Хорошо, я сейчас приеду к тебе, поедем туда вместе, – вскоре он подъехал к дому Вана и сел в его машину.

Ван и Цинь Хаодун выехали из центра Цзяннаня в гористую местность за пределы города. После нескольких кругов толстяк наконец припарковал машину в небольшой долине.

Надо признать, что это было хорошее место для подпольной торговли. Здесь было не только очень пусто, но и повсюду были выезды. Если бы приехала полиция, было удобно сбежать.

К тому времени, когда они приехали, там уже стоял внедорожник. Очень худой мужчина средних лет, всего 1,6 метра ростом, стоял перед машиной и курил. Время от времени он оглядывался по сторонам. Мужчина выглядел очень встревоженным.

Толстяк Ван сказал Цинь Хаодуну, – Это Ди Лун, мастер в ограблении могил, и треножник Цзюлун был куплен у него. Он всегда был очень осторожным. Он заключает сделки только один на один и, наверное, сбежит, когда увидит тебя.

Цинь Хаодун сказал, – Тебе просто нужно припарковать свою машину. Он не сможет сбежать.

Толсятк припарковал пикап перед внедорожником. Когда Цинь Хаодун вышел с Ваном, на лице Ди Луна мелькнула лёгкая настороженность. Затем он повернул голову и побежал к внедорожнику. Он молниеносно вскочил на водительское сиденье.

Но Цинь Хаодун двигался быстрее. Он проследовал за ним, как молния. Он схватил его за руку и вытащил из машины.

Ди Лун тоже не был слабаком. Его правая рука вытащила из-за спины сверкающий кинжал, он хотел пронзить шею Цинь Хаодуна. Его атака была яростной и быстрой. Было ясно, что у этого человека абсолютно жестокий характер.

Цинь Хаодун поднял руку и отбил кинжал. Затем он схватил его за шею, приподнял худое тело и прижал к внедорожнику, – Не двигайся, или я убью тебя, – холодно сказал он.

Ди Лун понял, что сегодня он столкнулся с жёстким противником и больше не осмеливался двигаться. Он повернул голову и закричал, – Толстяк Ван, как ты посмел не подчиниться правилам и сдать меня полиции?

– Ты меня неправильно понял, Ди Лун, – сказал толстяк Ван, – Это мой благодетель. Он не полицейский. Он просто хочет спросить о чём-то у тебя.

Услышав, что Цинь Хаодун не был полицейским, Ди Лун немного успокоился, но всё же сказал, – У нас есть свои правила в круге расхитителей могил. Мы не можем говорить с посторонними. Тебе бесполезно спрашивать о чём-либо.

Цинь Хаодун сказал, – Я спрошу тебя только об одном. Откуда взялся треножник Цзюлун? Просто скажи мне место.

– Нет, – упрямо возразил Ди Лун, – Это не соответствует нашим правилам в круге. Я не могу тебе сказать.

Видя, что этот парень так упрям, Цинь Хаодуну было слишком лень, спрашивать его снова. Его глаза мерцали холодом, и он напрямую использовал заклинание разума.

Затем он отпустил шею мужчины и спросил, – Скажи, откуда взялся треножник Цзюлун?

Околдованный, Ди Лун немедленно подчинился, – Его нашли во дворце в Шэньнунцзя, – честно признался он.

Толстяк Ван был очень удивлён. Он не мог понять, почему Ди Лун, который только что был зол, вдруг стал послушным, но ему стало всё равно. Он отвернулся, чтобы помочиться.

Цинь Хаодун спросил, – Расскажи мне подробно.

Ди Лун сказал, – С годами бизнес становится всё более и более сложным. Большие гробницы теперь официально защищены, а незащищённые были разворованы уже много раз. Там вообще ничего нет.

– И я отправился в Шэньнунцзя. В древние времена некоторые богачи устраивали там свои кладбища далеко в горах, чтобы предотвратить расхищение могил. Я захотел рискнуть и посмотреть, смогу ли я найти древнюю гробницу, которая ещё не была разворована.

– Но мне не повезло. Войдя в Шэньнунцзя, я оказался в тумане. Вскоре я заблудился. Потом я упал с обрыва и потерял сознание.

– Когда я пришёл в себя, то уже находился в подземном здании. Я внимательно осмотрелся и обнаружил, что это не древняя гробница, а подземный дворец.

Цинь Хаодун был очень счастлив. Это должно быть реликвия художников - культиваторов, которую он искал.

Ди Лун продолжал, – Моя левая рука и правая нога были повреждены, и мне было очень трудно двигаться. Позже я нашёл каменный дом с треножником Цзюлун и какими-то бутылками и банками в нём. В то время я был очень голоден. Чтобы выжить, я забрался в комнату и хотел найти, что-нибудь поесть.

– Но в каменном доме нечего съедобного было. Там были разные маленькие таблетки. Сначала я боялся, что таблетки ядовитые, и не решался их есть. Но я так мучился от боли и голода. Я думал, что рано или поздно умру. Я выбрал какую-то чёрную таблетку с ароматом и принял её.

– Неожиданно, после того, как я съел таблетку, не только мои рука и нога зажили, но и я больше не чувствовал голода. Теперь я был уверен, что только что съел эликсир, но я не знал, что здесь было был эликсиром, а что ядом, поэтому я не осмелился есть таблетки снова.

– Оправившись от травм, я бродил по дворцу и не нашёл ничего ценного. Потом я взял треногу Цзюлун и почувствовал, что она не слишком тяжелая. Поэтому я забрал её из дворца и продал толстяку Вану.

Цинь Хаодун спросил, – Где этот дворец? Ты можешь его найти?

Ди Лун ответил, – После того, как я вышел из дворца, я нашёл других товарищей и хотел вернуться и принести что-нибудь ещё оттуда, по крайней мере, эти бутылки и банки были антиквариатом, который также можно было продать за большие деньги.

– Но когда мы вернулись, то всё равно не смогли найти вход в подземный дворец. В прошлый раз я сделал много специальных отметок. Мы должны были найти вход в подземный замок, судя по меткам. На самом деле там был только один камень, но мы не смогли найти вход. Нам пришлось вернуться с пустыми руками.

Цинь Хаодун убедился, что дворец был реликвией художников-культиваторов. Ди Лун попал туда по ошибке. У каждого дворца художников-культиваторов была своя защитная тактика. Тактика будет меняться каждый раз. Хотя Ди Лун и сделал отметки, найти ворота дворца снова было невозможно. Если они захотят вернуться в замок, защита должна быть взломана.

Он сказал, – Где находится этот дворец в Шэньнунцзя? Можешь нарисовать мне карту?

– Не проблема.

Сразу пообещал Ди Лун.

Те, у кого был опыт в расхищении могил, интересовались геомантическими знаками, искусством и рисованием. Ди Лун достал из машины бумагу и ручку и быстро нарисовал подробную карту для Цинь Хаодуна.

Ди Лун указал на маленькую красную точку в центре листа и сказал, – Это место, где я сделал последнюю отметку, но я никак не смог найти ворота подземного дворца.

– Это не твоё дело, – Цинь Хаодун сразу же стёр память Ди Луну, а потом ушёл с толстяком Ваном. Когда Ди Лун очнулся, ему показалось, что он только что проснулся и ничего не помнит.

Покинув дом толстяка Вана, Цинь Хаодун твёрдо решил отправиться в Шэннонцзя, чтобы исследовать реликвии художников-культиваторов.

После последнего инцидента с Тао Туном он понял, что его способности не позволяют полностью защитить малышку. Он должен был стать сильнее. Возможно, этот дворец был его шансом прорваться через то самое узкое место. Но прежде чем отправиться туда, он должен был хорошо подготовиться.

Первым делом он пошёл в супермаркет, чтобы купить много разных вещей и положить их в кольцо хранения. В конце концов, поездка в подземный дворец была полна неясностей. Нужно было приготовить больше еды и других необходимых вещей. Кроме того, его кольцо было достаточно большим, чтобы вместить хоть весь супермаркет.

Позже он купил много киноварной жёлтой бумаги и других предметов. Вернувшись домой, он начал делать разные даосские талисманы, такие как талисман ускорения, талисман невидимости и водонепроницаемый талисман. Они были самого низкого уровня, но иногда играли ключевую роль.

Цинь Хаодун ещё не преодолел свой уровень и не мог применить многие боевые искусства. Даосские талисманы могли бы очень помочь.

Солнце уже село, когда он приехал на виллу Лин, Лин Момо забрала малышку домой.

– Папа, почему ты меня не забрал? – спросила малышка, держа Цинь Хаодуна за шею.

– Я собираюсь взять тебя с собой в путешествие и мне нужно сделать кое-какие приготовления заранее.

– Отлично! Ух ты! Я иду гулять с папой! – малышка радостно подпрыгнула.

Цинь Хаодун отправил её поиграть с Дамао и Эрмао, а затем сказал Лин Момо, – Мне нужно кое-что обсудить с тобой.

– Ты действительно хочешь взять Тан-Тан с собой в путешествие? – Лин Момо на мгновение задумалась и сказала, – Давай поедем вместе после этих трудных дней?

– Нет! – сказал Цинь Хаодун, – Ты, должна понимать, что я не обычный человек.

Лин Момо кивнула. С тех пор как молодой человек появился в её жизни, она видела много вещей, которые никогда не встречала раньше, например, практикующих боевые искусства или самовозгорающееся пламя на малышке.

– Я сказал, что буду защищать тебя и Тан-Тан всю жизнь, но теперь моё развитие зашло в тупик. Я должен найти какие-то возможности для улучшения...

Цинь Хаодун кратко рассказал о подземном дворце и добавил, – Поэтому я хочу пойти в Шэньнунцзя, чтобы посмотреть, есть ли что-нибудь в подземном дворце, что может помочь мне улучшить моё развитие.

– О! – Лин Момо кивнула, но всё же спросила, – Я понимаю, ты можешь идти, но почему ты берешь с собой Тан-Тан?

Цинь Хаодун сказал, – Ты же видишь особый дар у Тан-Тан. У неё очень редкое священное тело Суцзаку. Ей суждено стать необыкновенной личностью.

– Есть две основные причины, по которым я возьму с собой Тан-Тан. Во-первых, я боюсь того, что случится с её священным телом Суцзаку. Во-вторых, как обладательница священного тела, она не может оставаться дома и быть простым человеком. Может быть, эта поездка в Шэньнунцзя принесёт ей большие возможности.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 203. Шэньнонцзя**

Глава 203. Шэньнонцзя

Лин Момо понимала Цинь Хаодуна. Если пожар вспыхнет снова, она действительно не знает, как с ним справиться. Она не могла залить его огнетушителем.

Лин Момо сказала с беспокойством, – Тан-Тан такая маленькая, разве не опасно идти в такое место, как Шэньнонцзя?

– Там опасно. Как воин, я всегда сталкиваюсь с разными опасностями. Однако угроза всегда сосуществует с возможностью. Только через опасность, я смогу получить повышение уровня. Я сделаю всё возможное, чтобы защитить Тан-Тан. Пока я жив, моя дочь не пострадает.

Лин Момо очень ясно понимала любовь Цинь Хаодуна к малышке и верила в то, что он говорил, – Ну, я согласна, чтобы Тан-Тан поехала с тобой в Шэннонцзя, но ты должен быть осторожен. Вы должны вернуться в целости и сохранности.

– Не волнуйся, мы все будем в порядке.

Цинь Хаодун не слишком беспокоился по поводу такого рода поисков. Он исследовал все знаменитые горы и реки, и побывал во всех опасных и запретных местах, когда занимался культивацией. У него был богатый опыт. Несмотря на то, что его уровень развития был не высок, он знал все виды тактик и был уверен, что сможет решить любые проблемы, с которыми столкнётся.

Таким образом, на следующий день Цинь Хаодун покинул Цзяннань вместе с малышкой и поехал прямо в Шэннонцзя, провинцию Хубэй.

Шэннонцзя был одним из самых загадочных районов Китая. Легенда гласила, что император Шэньнун, предок Хуася, построил здесь ограждения. Он собирал травы, чтобы спасти людей от смерти, и он учил их земледелию.

Шэньнун, древний мудрец, занимал почётное место в сердцах китайского народа. Даосы уважали его как священного императора. Легенда о том, как Шэньнун занимался травами, была хорошо известна среди народа Хуася. Именно он положил начало культуры традиционной китайской медицины, которая передавалась из поколения в поколение.

Цинь Хаодун исследовал Шэннонцзя, где было 1618 квадратных километров лесной площади. Большая часть этого места не была изучена людьми, сохранив первоначальную экологическую среду. Из-за этого о Шэннонцзя ходило много слухов, что здесь живут неизвестные существа, похожие на дикарей.

В последние годы многие научные экспедиции и фольклорные туры приезжали в Шэннонцзя, чтобы покорить эту неизвестную область. В результате многие люди бесследно терялись, придя туда. Хотя правительство провело много спасательных операций, ничего, даже тела, не были найдены.

Однако с развитием экономики в Шэннонцзя появилось много построек для туристов, они приезжали сюда нескончаемым потоком.

Согласно карте, нарисованной Ди Луном, они сначала должны были пересечь туристическую зону, а затем углубиться в Шэннонцзя. Благодаря карте Цинь Хаодун и малышка смогли медленно следовать за туристами. Они наслаждались видом по дороге.

Дальше они пересекли окраину Шэннонцзя и оказались на краю туристической зоны, где туристов было меньше, чем раньше.

Ближе к полудню малышка закричала, – Папа, я голодна!

– Тогда давай поедим.

Цинь Хаодун как раз собирался взять еду из хранилища, когда увидел неподалеку фермерский ресторан с вывеской. Скоро они углубятся в обезлюдевшие земли Шэннонцзя, и ресторанов уже не будет. Поэтому Цинь Хаодун передумал и повёл малышку туда.

Отель был полностью деревянным и выглядел немного потрёпанным. На двери висела табличка, на которой криво было написано - «Ресторан Игра».

Сразу же после того, как Цинь Хаодун вошёл, толстый босс средних лет поприветствовал его и с энтузиазмом спросил, – Что вы хотите съесть, молодой человек?

– Тан-Тан, что бы ты хотела поесть?

Спросил Цинь Хаодун у малышки.

– Я хочу лапши, – крикнула девочка.

– Ну, у нас будет две миски лапши.

Цинь Хаодун открыл простое меню на столе. Там было не так много видов блюд и не было зелёных овощей. Цена блюд была не слишком высокой, но поскольку он не хотел тратить время впустую, то заказал ещё только ароматного фазана и говядину в соусе.

Из-за отдаленного расположения и нехватки туристов там обедали только двое. Вскоре подали две миски мясной лапши, фазана и тарелку говядины в соусе.

Лапша оказалась вкусной. Он взял куриное крылышко и два куска говядины из миски малышки, а затем съел их сам.

Поев немного, малышка протянула два пальца и вытащила волос из миски, – Папа, в лапше есть волосы!

Цинь Хаодун поднял руку и поманил толстого босса, – Старший брат, в этой миске с лапшой есть волос, пожалуйста, замени её на другую миску.

Услышав это, жирное лицо хозяина тут же опустилось, – Молодой человек, – холодно сказал он, – В нашем ресторане чисто. Как могут быть волосы в лапше? Вы пытаетесь нас шантажировать?

Цинь Хаодун взглянул на хозяина ресторана, думая, что этот парень не был чист на руку. Он даже знал, этот модный способ шантажа.

– Во-первых, я не просил тебе компенсировать мне это. Во-вторых, есть закон. Как это может быть шантажом? Разве я не могу попросить новую миску, когда в твоей лапше есть волосы?

Хозяин покачал головой и сказал, – Нет, эти волосы совсем не из нашего ресторана. Должно быть, их принесли вы.

Цинь Хаодун не стал спорить с ним, поэтому он сказал, – Ладно, я куплю ещё одну чашку, хорошо?

– Вы можете купить ещё одну миску, но сначала заплатите за еду.

Цинь Хаодун действительно не хотел разговаривать с толстым владельцем ресторана. Он сказал, – Ну, сколько это стоит? Давай. Мы очень спешим.

Толстый владелец сказал, – Всего 404 000 юаней. Сбросив 4000, я отдам блюда за 40 000 юаней.

Цинь Хаодун рассмеялся, положил палочки и сказал, – Парень, ты только что сказал, что я тебя шантажирую. А теперь ты так сильно меня обдираешь?

– Я тебя обдираю? Блюда моего ресторана с чётко обозначены ценами. Ты заказал блюда, когда увидел цену, так что я тебя не обманываю.

Сказал толстяк и бросил меню перед Цинь Хаодуном, – Вот видишь, всё ясно написано. Нитка лапши стоит 20 юаней. В каждой миске по 100 лапшинок на общую сумму 2000 юаней. Курица -100 юаней за грамм. Этот цыпленок - 2000 граммов, в общей сложности 200 000 юаней. Говядина под соусом 200 юаней за штуку, в этой тарелке сто штук, таким образом, в общей сложности 200 000. В сумме получается ровно 404 000 юаней.

Цинь Хаодун взглянул на меню и увидел, что за ценником стоят единицы измерения, но маленькие слова не было видно без микроскопа. Сейчас он вообще не обращал на это внимания.

Он засмеялся и сказал, – Ты играешь со мной в игры?

Толстый босс закричал, – Прекрати нести чушь. Всё правильно и нужно платить после еды в ресторане. Ты должен заплатить за еду!

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, – А что, если у меня нет денег, чтобы заплатить за это?

– Нет денег, чтобы заплатить? – толстый босс засмеялся, повернулся к кухне и крикнул, – Братья, кто-то собирается пообедать и сбежать.

Затем семь или восемь крупных мужчин внезапно выскочили из кухни. Они, очевидно, были уже на кухне, держа всевозможные ножи в руках, их лица были очень свирепыми.

Толстый хозяин закричал, – Ну так ты платишь или нет?

Цинь Хаодун сказал, – Приятель, ты просишь 400 000 юаней. Почему бы тебе не ограбить банк? Я не думаю, что вам нужны деньги. Ты просто похищаешь людей.

Толстый босс рассмеялся и сказал, – Если у тебя есть деньги, ты можешь купить две жизни за 400 000 юаней. Если у тебя нет денег, я продам вас обоих.

– Эта маленькая девочка так мила, что можно продать её за семьдесят-восемьдесят тысяч юаней. Ты, мальчик-жиголо, тоже можешь понравиться богатой женщине. Хотя вас не продать за четыреста тысяч юаней, меня устраивает и меньшая сумма.

Говоря это, он чувствовал себя немного смущённым. В прошлом, когда он грабил, гости всегда паниковали. В конце концов, это было так далеко, что никто бы не узнал, что человека убили и бросили глубоко в лесу.

Но взрослый и ребёнок перед ним вели себя совершенно по-другому, они были смелыми, без испуганного взгляда, даже малышка, казалось, не видела этих людей. Она взяла крылышко цыплёнка и сунула его в рот.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, – Тогда попробуй.

Это было действительно хорошее место для убийства и выброса мёртвых тел.

Малышка тоже был взволнована. Поедая куриные крылышки, она кричала, – Папа, бей плохих людей! Папа, бей плохих парней!

– Малышка, ты прольёшь слёзы, когда увидишь гроб, – толстяк махнул рукой людям, стоявшим позади него, – Преподайте им урок. Будьте осторожны, чтобы не навредить этой маленькой девочке, или мы не сможем её продать.

Люди ответили, – Хорошо! – затем они взмахнули ножами и бросились к Цинь Хаодуну. Когда Цинь Хаодун собрался уничтожить их, из-за двери донесся рёв моторов, и два новеньких внедорожника Хаммер остановились у двери.

Увидев, что кто-то идёт, толстый босс замер вместе со своими людьми и повернулся к двери.

Когда Хаммер остановился, из него выскочили шесть человек. Перед ними стояли мужчина и женщина. Мужчина был высок и красив, и женщина была прекрасна без изъяна. Её улыбка была очаровательна. Мужчины не могли не засмотреться на неё.

Когда женщина вошла в ресторан, она нисколько не испугалась, увидев больших мужчин с ножами. Вместо этого она рассмеялась и спросила, – Это ресторан или банда грабителей?

– Тётя Сяосянь, я здесь!

Зрение малышки было таким острым, что она сразу увидела Ху Сяосянь. Она тут же радостно закричала.

Цинь Хаодун тоже был удивлен. Ху Сяосянь оставила записку, в которой говорилось, что она отправилась с особой миссией, но неожиданно вскоре он встретил её здесь.

Ху Сяосянь, заслонённая крупными мужчинами, только что увидела Цинь Хаодуна и малышку. Она вскрикнула от удивления, – Тан-Тан, малышка, почему ты здесь?

Покинув дом Цинь Хаодуна, она вернулась, чтобы встретиться со своими коллегами в отделе Сюаньцзы павильона Сюаньюань и подготовиться к походу в горы, поэтому она пришла немного поздно.

– Я не ожидал, что вы будете все вместе, – толстый босс уставился на утончённое лицо Ху Сяосяни с жадным выражением. Он крикнул своим подчинённым, – Прикончите их всех! Убейте всех мужчин и оставьте женщину, чтобы она могла согреть нам постель на ночь.

Эти здоровяки уже были очарованы Ху Сяосянью. Они с воем бросились вперёд сразу же после того, как получили приказ. Они размахивали ножами и пытались напасть на товарищей Ху Сяосяни.

Молодой человек рядом с Ху Сяосянью, с холодным лицом, крикнул четырём людям позади него, – Сломайте им конечности и бросьте их в лесу, чтобы накормить медведей.

Все четверо тут же бросились в ответ. Все они были первоклассными мастерами, и все они достигли 9-го уровня открытой силы.

Когда хулиганы встретились с воинами, результат мог быть только один. С хулиганами жёстко обошлись. Вскоре несколько бандитов были брошены на землю, а все их конечности были переломаны. Их крики пугали птиц в небе.

Только тогда толстый босс понял, что ему выпала нелёгкая участь. Он только повернул голову, чтобы бежать, но Ху Сяосянь пнула его ногой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 204. Сопротивление в команде**

Глава 204. Сопротивление в команде

Видя, что положение нехорошее, толстяк начал просить пощады, – Пощадите меня. Пожалуйста, отпустите меня. Я могу дать вам денег, много денег...

Ху Сяосянь очаровательно улыбнулась ему, – Прибереги свои деньги и поговори со зверями, может, они пощадят тебя ради денег.

Затем она молниеносно сломала толстяку ноги, вывернула ему руки и одной ногой вышвырнула его из окна.

В то же время её помощники начали выбрасывать людей толстого босса из окна. За пределами ресторана был первобытный лес, и туда скоро должны были прийти дикие животные, чтобы насладится вкусной едой.

После разговора с толстым боссом Ху Сяосянь, казалось, сделала тривиальную вещь. Она подошла к Цинь Хаодуну с широкой улыбкой и села рядом с ним. Девушка крепко прижалась к нему своей пышной грудью, взяв его за руку.

Увидев, насколько близки Ху Сяосянь с Цинь Хаодуном, её спутники, особенно один молодой человек, сразу же помрачнели.

Ху Сяосянь проигнорировала чувства других и с энтузиазмом обратилась к Цинь Хаодуну, – Дорогой, как ты попал сюда? Ты искал меня?

Цинь Хаодун не ожидал увидеть Ху Сяосянь, которая, только что покинул его. Он сказал, – Ты слишком много думаешь. Я даже не знал, куда ты идёшь. Как я мог прийти к тебе?

В это время малышка закончила есть куриное крылышко и тихо сказала, – Тётя Сяосянь, я путешествую с папой.

– Путешествовать? – Ху Сяосянь с сомнением произнесла, – Это Шэньнонцзя. Здесь достаточно, чтобы обойти опушку леса. Что ты здесь делаешь?

– Вообще-то я здесь для того, чтобы собрать лекарства, – сказал Цинь Хаодун, – Я хочу сделать специальную пилюлю, в которой будет трава которой больше нигде нет. Этот вид травы существует только в Шэньнонцзя. Так что я пришёл, чтобы сделать лекарства и взял Тан-Тан в дорогу.

Это было оправдание, которое он давно придумал.

Ху Сяосянь быстро оглядела Цинь Хаодуна. Он не только держал малышку на руках, но и нёс за спиной большой рюкзак, – Ты приехал в Шэньнонцзя и собирал лекарства, взяв так мало оборудования? Ты знаешь, насколько опасно в Шэньнонцзя? Здесь так много опасностей, даже у нас много людей, и мы готовились к приезду. Ты просто выставляешь себя дураком.

Цинь Хаодун сказал, – На самом деле, я легко могу выживать в дикой природе. Мне достаточно взять мои вещи.

Внутри его кольца хранения находился небольшой склад. Рюкзак был лишь прикрытием.

Улыбка Ху Сяосяни исчезла с лица. Она сказала с какой-то серьёзностью в голосе, – Нет, Шэньнонцзя отличается от других мест, и ты с ребёнком.

– Ну, вы можете пойти с нами, и тогда ваша безопасность будет гарантирована.

Услышав, как Ху Сяосянь пригласила Цинь Хаодуна присоединиться к их команде, красивый молодой человек помрачнел ещё больше.

Цинь Хаодун сказал, – Не нужно. Я сам могу позаботиться о Тан-Тан.

– Нет, точно нет. Это не шутка, – сказала Ху Сяосянь, – У тебя есть два варианта. Либо я позову своих людей, чтобы они отправили тебя обратно в Цзяннань, либо ты присоединишься к нам. Давай пойдём вместе и поможем друг другу.

Чувствуя искреннее беспокойство Ху Сяосяни, Цинь Хаодун не мог больше ничего сказать. Он только кивнул и сказал, – Ну что ж, пойдём вместе.

Красивый парень больше не мог этого выносить. Он шагнул вперёд, но когда подошёл к Цинь Хаодуну, холодное и мрачное выражение исчезло с его лица. Вместо этого он тепло улыбнулся.

– Сяосянь, здесь очень редко можно встретить друга. Познакомь его с нами поскорее.

– Это мой парень Цинь Хаодун, а это мой друг Лэй Тяньжуй.

Ху Сяосянь представила их друг другу. Хотя разница между другом и бойфрендом была всего в одном слове, смысл их был совершенно разным.

Ху Сяосянь официально признала свою связь с Цинь Хаодуном. Глаза Лэй Тяньжуя блеснули неуловимым холодом.

Цинь Хаодун не отрицал этого, он смотрел на Лэй Тяньжуя, надёжного мастера скрытой силы. Хотя он был только на первом уровне скрытой силы, по сравнению с его уровнем открытой силы, тот был уровнем выше.

Хотя Лэй Тяньжуй просто скрывался очень хорошо, было трудно избежать могущественного духа Цинь Хаодуна. Он чувствовал враждебность этого человека. Цинь Хаодун рассмеялся про себя. Он только что прибыл в Шэньнонцзя, и у него уже был один соперник в любви, прежде чем он вошёл в лес.

– Привет, друг Сяосянь - мой друг. Обращайтесь ко мне, если вам понадобится помощь в будущем.

Лэй Тяньжуй всё ещё улыбался, как будто встретил хорошего друга, которого не видел много лет. Он протянул правую руку Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун протянул ему руку и пожал её, но в душе усмехнулся. Соперник в любви был лицемерным подлецом.

Лэй Тяньжуй глубоко скрывал свои эмоции, но его подчинённые не могли этого сделать. Четыре человека позади него выглядели очень суровыми.

Затем подошёл молодой человек с густой бородой и сказал, – Сяосянь, как ты можешь так делать? Как твой брат, я должен указать тебе на это. Если ты хочешь найти себе парня, ты должна найти такого, как Тяньжуй. Как можно было найти разведённого мужчину с ребёнком? Ты ведь не глупая.

Ху Сяосянь рассмеялась и сказала, – Брат Цянь Кунь, ты неправильно понял. Хаодун не женат. Это его названая дочь.

Затем она представила четырех человек Цинь Хаодуну, – Тот, кто только что говорил, - это Чжао Цянькунь, а остальные трое - Се Цзыдань, Ван Юаньчэн и Дун Сыхай.

Ху Сяосянь добавила, – Я должна тебе кое-что сказать. Хаодун - врач. Он отправился Шэньнонцзя собирать лекарства. Я думаю, ему слишком опасно идти одному. У вас есть возражения против того, чтобы он присоединился к нашей команде?

– Да, я возражаю,– первым вышел Чжао Цянькунь, у которого, похоже, были хорошие отношения с Лэй Тяньжуем.

– Сяосянь, не забывай, что на этот раз у нас есть задание. Если мы возьмём с собой двух обычных людей, это отразится на нас. Что, если мы не сможем выполнить задание?

– Я тоже не согласен, – сказал Ван Юаньчэн, одетый в камуфляжную одежду, – Мы собираемся углубиться в Шэньнонцзя. Место, куда мы идём, слишком опасно. Если мы не защитим твоего друга как следует, он будет в опасности.

– Да, он отправился в Шэньнонцзя за лекарствами и взял с собой ребёнка. Разве это не бред? Я думаю, что он должен вернуться домой как можно скорее и не создавать проблем.

Лысого мужчину, который говорил, звали Се Цзыдань. Этот парень был вспыльчив и говорил без всякой вежливости.

Цинь Хаодун был удивлён, увидев, что его, великого Императора Зелёного Леса, другие воспринимают как обузу, но ему было всё равно. Если Ху Сяосянь не сумеет убедить своих спутников, ему будет удобнее взять малышку в горы одному.

Цинь Хаодун был бледен, нежен и начитан. Неудивительно, что эти люди смотрели на него свысока. Обычные люди не могли видеть того, что он был мастером боевых искусств с 9-м уровнем явной силы. Вместе с доводами Лэй Тяньжуя все парни единодушно выступили против присоединения к ним Цинь Хаодуна.

Ху Сяосянь сказала, – Хаодун - превосходный доктор традиционной китайской медицины. Его присоединение к нашей команде не будет для нас помехой, наоборот, это увеличит нашу общую силу.

– Сяосянь, я думаю, что ему чуть больше 20 лет. Насколько хорош такой молодой человек в медицине? Боюсь, он просто ученик.

– Сяосянь, даже если ты хочешь защитить его, тебе не нужно придумывать такие нелепые оправдания.

Неудивительно, что все продолжали выступать против присоединения Цинь Хаодуна. Ху Сяосянь была немного раздражена. Затем она услышала, как Лэй Тяньжуй сказал, – Хорошо, давайте не будем шуметь. Нашей команде не хватает врача. Для доктора Цинь самое время присоединиться к нам. Мы должны приветствовать его.

– Босс, но..... – Чжао Цянькунь хотел сказать что-то ещё. Лэй Тяньжуй холодно сказал, – Не спорю. Не забывайте, что я являюсь лидером этой группы. Сяосянь - заместитель руководителя. Вы должны на 100 процентов подчиняться нам.

– Да, сэр!

Лэй Тяньжуй отдавал приказы, и остальные, хоть и сомневались, но согласились.

Цинь Хаодун был слегка удивлён. Он думал, что Лэй Тяньжуй воспользуется случаем и воспротивится его присоединению. Неожиданно этот парень согласился. Но одно можно было сказать наверняка, – У него не было никаких добрых намерений.

Ху Сяосянь была очень рада, что её спутники приняли Цинь Хаодуна, – Вы все проголодались? – спросила она, – Я пойду на кухню, чтобы приготовить что-нибудь и всех вас накормить.

– Отлично. Я уже давно не пробовал еды Сяосяни.

Се Цзыдань говорил сглотнув. Очевидно, кухня Ху Сяосяни была очень популярна.

– Подождите минутку, ребята. Еда скоро будет готова.

Сказала Ху Сяосянь и направилась на кухню.

Другие сели отдыхать. Лэй Тяньжуй и Чжао Цянькунь подошли к двери ресторана покурить.

Чжао Цянькунь достал зажигалку и поджёг сигарету. Затем он прошептал, – Босс, я не понимаю. Вы так долго преследовали Сяосянь. Почему вы должны принять этого жиголо?

Лэй Тяньжуй сунул сигарету в рот и сделал два глубоких вдоха. Он ответил, – Какой смысл не впускать его. Сяосянь может передумать? Я очень хорошо знаю характер этой девушки, и это только усугубит её бунтарский характер.

Чжао Цянькунь сказал, – Но то, что этот мальчик-жиголо с нами может только увеличить их шансы быть вместе, и тогда у вас будет меньше шансов.

Лэй Тяньжуй ответил, – Причина, по которой Сяосяни нравится этот жиголо, должна быть в его внешности. Мы возьмём его с собой в Шэньнонцзя и через время Сяосянь увидит, что этот парень - просто пустышка. Он не такой хороший, как я, гений боевых искусств. Только так Сяосянь сможет ясно увидеть мои преимущества.

– Это правда. Он вам совсем не ровня.

Согласился Чжао Цянькунь и кивнул.

Лицо Лэй Тяньжуя стало мрачным. Он коварно спросил, – А что такое Шэньнонцзя? Здесь ведь опасно. Даже мы должны быть особенно осторожны. Когда этот мальчик-жиголо случайно простится с жизнью, он не сможет винить других.

Чжао Цянькунь вдруг понял, что именно по этой причине Лэй Тяньжуй взял с собой Цинь Хаодуна. Лучший способ заставить Ху Сяосянь передумать - это избавиться от Цинь Хаодуна.

– Босс, вы такой умный!

Чжао Цянькунь поднял большой палец.

– Ты просто слишком прямолинеен. Используй свой мозг во всём, – гордо сказал Лэй Тяньжуй, – В будущем тебе нужно научиться сдерживать свои эмоции. Пусть Сяосянь не видит, что мы враждебно относимся к этому парню. Тогда мы сможем найти подходящую возможность и отправить его прямо на небеса, и всё будет кончено.

– Понимаю, сэр. Я буду осторожен.

Они немного поболтали. Потом парни затушили сигарету и вместе вошли в ресторан.

Через некоторое время Ху Сяосянь вышла из кухни с дымящимися тарелками. Она воскликнула, – А теперь давайте поедим. Это последняя горячая еда. Когда мы доберёмся до Шэньнонцзя, мы сможем есть только твёрдую пищу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 205. Дьявольская пятёрка**

Глава 205. Дьявольская пятёрка

Ху Сяосянь была хорошим поваром. Мясо, которое она приготовила, благоухало. Малышка была уже почти сыта, но она не могла не съесть ещё.

– Тётя Сяосянь, мясо, которое ты приготовила, очень вкусное.

– Тогда возьми ещё.

Сказала Ху Сяосянь, добавляя в тарелку малышки ещё один кусок варёной оленины. Затем она добавила ещё мяса в чашу Цинь Хаодуна.

Все трое разговаривали и смеялись, как родные. В глазах Лэй Тяньжуя горели холодные огоньки; он ничего не мог поделать, кроме как выместить всё это на еде перед собой.

Команда уехала после обеда. Они прибыли на двух хорошо оборудованных Хаммерах. Машины были достаточно большими, чтобы вместить Цинь Хаодуна и малышку.

Сначала Ху Сяосянь ехала в одной машине с Лэй Тяньжуем, но потом пересела в другую машину. Все трое теперь сидели на заднем сиденье.

Лэй Тяньжуй выглядел подавленным. Он попросил Се Цзыданя сесть за руль. Остальные члены команды сели в другой Хаммер.

Двигатель завёлся, и команда углубилась в первобытный лес Шэньнонцзя. Наземная флотация Хаммеров была превосходной, но земля первобытного леса была слишком неровной. Дорог было немного, и земля была покрыта гниющими ветвями деревьев и листьями. Они ехали медленно, возможно, не быстрее, чем пешком.

Когда они завели мотор, Чжао Цянькунь сказал, – Босс, похоже, нам нужно как можно скорее избавиться от этого жиголо, он такой надоедливый.

Лэй Тяньжуй сказал с угрюмым лицом, – Он должен быть убит. Но мы должны сделать это безошибочно, убедившись, что Сяосянь не заметит.

Чжао Цянькунь повернулся к Дун Сыхаю и сказал, – Сыхай, ты эксперт в джунглях, и ты был в Шэньнонцзя много раз. Есть ли способ убить парня так, чтобы никто этого не заметил?

Дун Сыхай просмотрел электронную карту в машине и указал место впереди них, – Здесь растёт огромная виноградная лоза каннибал. Один из моих друзей был съеден этим чудовищем. Мы прибудем туда завтра утром и, возможно, остановимся там на ужин.

– Давай поторопимся, займём все остальные места и оставим место возле лозы каннибала. Ты знаешь, что будет дальше.

Сказал Дун Сыхай, смеясь; остальные прочли его мысли.

Чжао Цянькунь сказал, – Сыхай, это хорошая идея, но Сяосянь всё время с этим придурком. Она - женщина, которую любит наш босс; мы не можем позволить ей пострадать от этой лозы.

Дун Сыхай ответил, – Всё в порядке. Наш босс и Сяосянь имеют самый высокий уровень культивирования среди нас всех. Они достигли первого уровня скрытой силы. Лоза каннибал ужасна, но она не может просто проглотить человека на первом уровне скрытой силы.

– У нас тут столько народу. Мы будем готовы; если Сяосянь будет в опасности, мы немедленно спасем её, и она будет в порядке.

Лэй Тяньжуй удовлетворённо кивнул. Он сказал, – Это отличная идея. Сяосянь не сможет обвинить нас ни в чём, если мы скормим мальчика-жиголо виноградной лозе каннибалу.

Ван Юаньчэн сказал, – Мне жаль маленькую девочку. Она такая очаровательная.

– Виноват только её отец, – угрюмо сказал Лэй Тяньжуй, – Как он посмел соблазнить Сяосянь?

После того как два Хаммера уехали, в отель заглянули пять человек, среди которых было трое мужчин и две женщины. Они были в странных костюмах, и главный из них был смелым человеком. Он был около 1,9 метра ростом, с повязкой на левом глазу, выглядел мужчина довольно свирепо.

Когда они вошли в дом, женщина в обтягивающем платье покачивала талией, как змея. Она подошла к столу, за которым Цинь Хаодун и остальные только что поужинали, и потянулась, чтобы потрогать немытую посуду. Затем она обернулась и сказала, – Скорпион. Она ещё теплая. Они ушли совсем недавно.

– Кто знает, что именно они их съели? Может быть, они принадлежат кому- то другому.

Сказала женщина, одетая в чёрное, с головы до ног. Даже туфли у неё были чёрные. Цвет действительно подчеркивал её прекрасную фигуру.

– Чёрная Вдова, – кокетливо пожурила её женщина, – Ты всегда ставишь под сомнение мои предположения.

В этот момент высокий и худой мужчина сказал, – Босс, кто-то стоит за дверью.

– Пойду проверю, – сказал одноглазый Дракон.

Когда толстого босса вышвырнули вон, он смотрел в лес со страхом. Ночь ещё не наступила, но несколько волков уже кружили вокруг него. Как только придёт ночь, они прыгнут и разорвут еду на части.

– Помогите, кто-нибудь, помогите.

Сколько бы они ни страдали, никто не пришёл бы на помощь, пока Ху Сяосянь и другие не ушли. Они боялись, что разозлят этих людей, и будут немедленно убиты.

Теперь, когда два Хаммера уже уехали, они ничего не боялись и изо всех сил пытались позвать на помощь. Все они теперь были травмированы и едва могли ползти. Они определённо закончили бы тем, что стали обедом для волков.

Пока толстый босс изо всех сил пытался позвать на помощь, перед ним остановилась пара чёрных кожаных ботинок. Он поднял голову и увидел одноглазого Дракона и остальных.

– Помоги, помоги, дружище, пожалуйста, помоги мне, – взмолился толстый босс, словно увидел спасителя.

Одноглазый Дракон огляделся вокруг своим единственным глазом и спросил, – Что с тобой случилось?

– Мы честные люди, держим здесь магазин. Сегодня нас ограбила толпа бандитов. Они обокрали нас и сломали нам руки и ноги, пожалуйста, помогите нам!

Толстый босс сделал жалостливый вид.

Одноглазый дракон спросил, – Как выглядят эти бандиты? Расскажи мне все подробности.

– Сначала вошел симпатичный парень с маленькой девочкой на руках, а за ним пятеро мужчин и женщина. Эти люди очень свирепы. Они избили нас, как только вошли. Вы видите, как сильно мы пострадали.

Чёрная Вдова достала фотографию. Она протянула её толстому боссу и спросила, – Вы знаете эту женщину?

На фотографии была изображена не кто иная, как Ху Сяосянь. Толстый босс поспешно ответил, – Конечно, это она сломала мне ноги.

Женщина в красном сказала, – Ну что? Чёрная Вдова? Моя догадка оказалась верной. Они просто ушли.

– А как насчёт симпатичного парня с ребёнком? – снова спросила чёрная Вдова.

Женщина улыбнулась и сказала, – Почему тебя это волнует? Просто следуй нашим целям. Он просто мальчик-жиголо; я познакомлюсь с ним, если сочту его красивым, или убью его, если нет.

– Похоже, они не ушли далеко, – подметил одноглазый Дракон, – Давайте поторопимся, чтобы догнать их.

Сказал он, поворачиваясь, чтобы уйти. В этот момент толстый босс запаниковал. Он торопливо крикнул, – Дружище! Я отвечал на все твои вопросы. А теперь помоги нам!

– Спасибо, что напомнил, – одноглазый Дракон оглянулся на толстого босса и холодно сказал, – Мы не можем позволить им раскрыть наше местонахождение.

Толстый босс был ошарашен. Он был плохим парнем всю свою жизнь, и ему никогда не приходило в голову, что он столкнётся с настоящим подонком, который даже не дрогнув убьёт их всех.

– Пожалуйста, не надо, приятель, помилуй меня. Я никому не скажу, что видел тебя.

Женщина подошла к нему, покачивая талией, как змея. Она сказала кокетливым голосом, – Ты толстяк. Я могла бы позволить тебе немного развлечься перед смертью, если бы ты был красив, но так как ты не красив, я просто убью тебя.

После этих слов в её руке вспыхнул холодный огонёк. Шея толстого босса была перерезана. В то же время семь или восемь человек босса закричали. Вскоре все они были убиты.

После того, как они закончили, пятеро человек проследили путь шин двух Хаммеров и быстро поехали, чтобы догнать их.

Лэй Тяньжуй и остальные понятия не имели, что за ними следят. Они медленно ехали вперёд. Дорога в джунглях становилась всё более и более неровной. Краска на двух Хаммерах была поцарапана. К счастью, броня была достаточно прочной, так что серьёзных повреждений не было.

Иногда ситуация становилась ещё хуже; не было никакого пути, чтобы как-то ехать. Колючки были такими густыми, что пройти было очень трудно. Им пришлось слезть с машин и прорубить себе путь ножами.

Цинь Хаодун брал малышку с собой собирать травы. В то время как Чжао Цянькунь и другие были измотаны, Цинь Хаодун был нетороплив и беззаботен, что действительно выводило из себя остальных.

Они остановились, а затем продолжили путь. Через полдня они проехали шестьдесят или семьдесят километров. Вечером они выехали в открытое поле. Дун Сыхай сказал, – Босс, будет слишком рискованно, если мы продолжим идти ночью в джунглях. Давайте разобьем здесь лагерь.

Лэй Тяньжуй сказал, – Это ты предложил. Тебе, конечно, виднее.

Чжао Цянькунь остановил Хаммер, Се Цзыдань тоже. Позже они начали разбивать лагерь, готовясь провести там ночь.

Дун Сыхай имел большой опыт работы в джунглях. Он чувствовал себя как дома. Вскоре после того, как он схватил ружьё и вышел, он вернулся с тремя фазанами и двумя зайцами.

Почистив зайцев и фазанов, он развёл костёр, чтобы приготовить их. Разводить костёр в джунглях могло быть опасно, но эти люди были очень опытны.

Через полчаса фазаны и зайцы были почти готовы. Запах наполнил воздух леса. Лэй Тяньжуй взял хрустящего золотистого фазана и подошёл к Ху Сяосяни. Он попытался заигрывать ей и сказал, – Сяосянь, ты, должно быть, устала от целого дня работы. Ты голодна?

Он собирался разделить фазана с Ху Сяосянью, но перед тем, как он успел закончить фразу, Ху Сяосянь схватила фазана в свою руку и сказала, – Спасибо.

Прежде чем Лэй Тяньжуй успел отреагировать, Ху Сяосянь уже бросила фазана Цинь Хаодуну и сказала, – Хаодун, ты, должно быть, устал. Ты голоден? Фазан хорошо прожарен, ешь его, пока он тёплый.

Цинь Хаодун и девушка с малышкой сидели вокруг и делили фазана, как семья. Лэй Тяньжуй должен был быть осторожен, но он больше не мог скрывать свое угрюмое лицо. Если бы глаза могли убивать, Цинь Хаодун был бы разрублен на куски.

Чжао Цянькунь выбрал лучшего фазана и отвёл Лэй Тяньжуя в сторону. Он прошептал, – Он умрет в мгновение ока. Перестаньте позволять ему беспокоить вас. Его убьют не позже завтрашнего дня.

Услышав это, Лэй Тяньжуй почувствовал себя спокойнее. Он оторвал жареную заячью ногу и принялся её жевать.

Хотя Хаммер был хорошо оборудован, они привезли всего шесть одноместных палаток. Из этого вышла проблема, когда они собирались спать, потому что у Цинь Хаодуна и малышки не было палатки.

У Цинь Хаодуна на самом деле была большая палатка в своем кольце. Он был готов к этому, но не хотел раскрывать секрет кольца-хранения перед таким количеством людей.

Лэй Тяньжуй сказал, – Нам не хватает палаток. Почему бы тебе не поспать в машине?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 206. Сила лозы каннибала**

Глава 206. Сила лозы каннибала

Ху Сяосянь сказала, – Как ты можешь? Он работал весь день. Он очень устанет, если сегодня не выспится.

– Тогда что мы сделаем? – спросил Лэй Тяньжуй, – Мы привезли оборудование на всех участников. У нас нет лишней палатки, вряд ли, мы отдадим ему одну из наших. На нас тоже повлияет, если мы не выспимся.

Ху Сяосянь сказала, – Ничего не нужно. Мы трое не толстые, мы просто будем спать в одной палатке.

– Ты будешь спать с ним? – спросил Лэй Тяньжуй, потому что был шокирован словами Ху Сяосяни.

– Нет ничего невозможного. Просто оставь нас в покое.

Ху Сяосянь повернулась к Цинь Хаодуну и сказала, – Ты меня слышишь? Мы будем спать в палатке с Тан-Тан.

Цинь Хаодун чувствовал себя неловко, хотя Ху Сяосянь когда-то спала в его объятиях. Он сказал, – Всё в порядке. Вы можете разделить палатку с Тан-Тан. Я просто посплю в машине.

– Ты не можешь так спать. Сиденья слишком жёсткие, чтобы хорошо выспаться, и ты можешь простудиться, – пожаловалась Ху Сяосянь, – Это всё твоя вина. Как ты мог ничего не приготовить, прежде чем привёл ребёнка в горы собирать травы? Что, если Тан-Тан простудится?

Цинь Хаодун чувствовал себя смущённо, потому что он был полностью готов ко всему, но он не мог показать это перед этими людьми.

– Со мной всё будет в порядке. Палатка слишком мала, чтобы в ней могли спать три человека.

– Перестань ныть. Давайте спать вместе. Ты стесняешься? Это не первый раз, когда мы спим вместе.

Ху Сяосянь произнесла это небрежно, но её слова прозвучали для Лэй Тяньжуя как гром среди ясного неба. Он считал Ху Сяосянь своей женщиной и своим исключительным владением, к которому он никогда никому не позволит прикоснуться. Ему и в голову не приходило, что она просто спала с Цинь Хаодуном. Его глаза засверкали.

Дун Сыхай шагнул вперёд и оттащил Лэй Тяньжуя в сторону, а затем прошептал, – Не будьте импульсивным, босс. У нас будут неприятности, если мы обидим Ху Сяосянь. На этот раз нам ещё предстоит выполнить задание.

– Кроме того, с мальчиком-жиголо будет ребёнок, так что маловероятно, что между ними что-нибудь произойдёт. Им придётся подождать ещё одну ночь, но завтра к этому времени парень уже будет устранён.

Лэй Тяньжуй сделал глубокий вдох и, наконец, нехотя успокоил себя. Он повернулся и пошёл в свою палатку, чтобы не видеть, что происходит. Теперь, когда он не мог остановиться, единственное, что он мог сделать, - это спрятать голову, как индюк.

Малышка поцеловала Цинь Хаодуна в щёку перед Ху Сяосяью. Она сказала, – Папа, я хочу спать с тобой.

– Может, мы будем спать вместе в машине? – спросил Цинь Хаодун.

Малышка покачала головой и сказала, – Я скучаю по маме. Я хочу спать с тётей Сяосянь.

У Цинь Хаодуна кончились варианты. Это был первый раз в жизни малышки, когда она оставила Лин Момо, поэтому девочка, естественно, скучала по маме. У него не было выбора, кроме как одолжить Ху Сяосянь на время.

После обсуждения все трое забрались в одноместную палатку Ху Сяосяни.

В палатке мог спать только один человек, она была слишком мала для трех человек. В итоге Цинь Хаодуну и Ху Сяосяни пришлось отодвинуться в стороны, оставив малышку между ними. Только так они могли чувствовать себя свободнее.

Малышка обернулась, чтобы посмотреть на Цинь Хаодуна, а затем снова повернулся к Ху Сяосяни. Затем она сказала, – Тётушка Сяосянь, ты так похожа на мою маму.

Видя, что Тан-Тан так очаровательна, Цинь Хаодун и Ху Сяосянь одновременно поцеловали её в розовые щёки. Они целовались в разные щёки, но это выглядело странно в узком пространстве.

Малышка улыбнулась и сказала, – Папа, тётя Сяосянь. Вы целовали меня вместе. Это почти то же самое, что вы поцеловали друг друга.

Слова малышки напомнили Ху Сяосяни о ночи, которую она провела в объятиях Цинь Хаодуна. Она тут же покраснела.

– Тётя Сяосянь, ты когда-нибудь целовались с папой?

Этот вопрос снова смутил Ху Сяосянь. Она не привыкла лгать детям, но ей было бы очень неловко, если бы она сказала ей правду.

Малышка, проигнорировала вопрос. Она повернулась к Цинь Хаодуну и сказала, – Папа, ты можешь поцеловать тётю Сяосянь?

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Тан-Тан, взрослые отличаются от детей. Мы не так уж часто целуемся.

Малышка сказала, – Я знаю. Взрослые целуют только тех, кого любят, и я могу сказать, что тётя Сяосянь влюблена в тебя.

– Хорошо...

Цинь Хаодун потерял дар речи. Малышка была настолько сообразительна, что могла видеть почти всё насквозь.

– Даже ребёнок всё понимает лучше тебя, – Ху Сяосянь смотрела на Цинь Хаодуна с кокетливым выражением глаз. Внезапно она вытянула шею и чмокнула Цинь Хаодуна в губы.

Она чмокнула его легко и быстро. Оба почувствовали, что поцелуй был огромным потрясением, и вся палатка погрузилась в молчание.

Рано утром следующего дня они углубились в Шэньнонцзя. После завтрака Цинь Хаодун сверился с картой, которую ему нарисовал Ди Лун. Карта соответствовала направлению, в котором двигалась Ху Сяосянь и остальные.

Он чувствовал себя странно и задавался вопросом, не направляются ли эти люди в подземелье так же, как и он.

Скоро наступил полдень, и они снова выбежали на поляну. Рядом с пустой местностью рос густой лес, который отличался от любого другого леса, который они когда-либо видели. В других местах небо было затянуло огромными деревьями, а здесь все деревья были тонкими и низкими, с большим количеством лоз, свисающих с них.

Дун Сыхай сказал, – Босс, это то самое место, о котором я говорил. Посмотрите на эти лозы. Это лоза каннибал. Вы видите, она остаётся неподвижной, как и другие обычные виноградные лозы, но как только кто-то входит на территорию её атаки, она немедленно свирепеет.

Чжао Цянькунь спросил, – Она действительно такая свирепая, как ты сказал?

– Такие лозы очень кровожадные. Они поразительны. Скоро увидишь. Даже те кто владеет скрытой силой должны избегать столкновения с ними.

Чжао Цянькунь взволнованно сказал, – Считай, мальчик-жиголо уже мёртв.

Дун Сыхай уверенно сказал, – Он должен умереть. Если он сможет пережить лозу каннибала, я с тех пор начну писать своё имя задом наперёд.

Он был здесь три года назад и сам был свидетелем свирепости этой лозы.

Лицо Лэй Тяньжуя перекосило, – Хорошо, мы разобьём лагерь здесь и будем придерживаться нашего плана.

Их автомобиль был ведущим и шёл впереди, автомобиль Цинь Хаодуна был следующим. Он притормозил, увидев, что машина остановилась.

Настало время обеда. Все люди вышли из машин и начали расставлять вещи, готовясь к обеду.

Дун Сыхай, Чжао Цянькунь и другие заняли места, которые были далеко от лозы каннибала, оставив место для Цинь Хаодуна.

– Пора обедать, доктор Цинь!

Дун Сыхай тепло пригласил его.

Цинь Хаодун проверил ветви на дереве и усмехнулся. Он был Императором Зелёного Леса, и знал всё о лозах каннибалах. Он увидел места, где сидели Лэй Тяньжуй и другие, и тут же понял, для чего они это делали. Очевидно, эти люди хотели, чтобы его убила виноградная лоза каннибал.

Лэй Тяньжуй и Дун Сыхай, и представить себе не могли, что лоза никогда не нападёт на Цинь Хаодуна, потому что он был Императором Зелёного Леса. Он мог высосать дух лозы каннибала в любое время, когда ему заблагорассудится.

Однако вместо того, чтобы дать им знать об этом, Цинь Хаодун сел на зарезервированное место вместе с малышкой.

На губах Лэй Тяньжуя и Дун Сыхая появилась жестокая и безжалостная улыбка. Они ждали, что лоза каннибал поймает Цинь Хаодуна и съест его; однако время шло, а эти стебли не двигались с места.

Цинь Хаодун и его дочь схватили еду, стоявшую перед ними, и принялись есть. Лозы не шевелились, пока не кончился обед.

После обеда Лэй Тяньжуй отвёл Дун Сыхая в сторону и спросил, – Что случилось? Ты что, неправильно запомнил место?

Дун Сыхай был в замешательстве, – Это невозможно. Я запомнил это место очень отчётливо. Вот это место - лоза каннибал!

– Тогда скажи мне, что случилось сейчас? Почему с ним ничего не происходит?

Недовольно сказал Лэй Тяньжуй.

– Это странно. Эти лозы мертвы? Я пойду проверю, – жалобно сказал Дун Сыхай.

После того, как он договорил, он медленно подошёл к лозе каннибалу, делая вид, что идёт небрежно. И всё же он был осторожен, как никогда. По его старым воспоминаниям он подошёл к краю безопасной зоны.

Но он забыл, что лозы были растениями, а растения росли. Безопасная зона только когда-то была безопасной, но теперь - нет.

Пока он смотрел и не успел сообразить, что происходит, лес вдруг зашумел. Длинная лоза, казалось, ожила и выстрелила в лицо Дун Сыхаю.

Дун Сыхай был потрясён, но не паниковал, потому что, в конце концов, он всё ещё был воином девятого уровня открытой силы. Он тут же увернулся в другую сторону, и лоза едва не задела его.

– Пуфф, пуфф.

Лоза выстрелила в высь позади него. Крепкий болиголов тут же был пронизан страшной, сильной виноградной лозы.

И это ещё был не конец. Когда он уже собирался уходить, шорохи стали громче. Ещё десять лоз подкрались, чтобы задушить его.

Дун Сыхай чуть не намочил штаны. Он едва мог справиться с одной лозой, не говоря уже о десятках, которые всё приближались. Это было совершенно не в его силах. Он недоумевал, почему Цинь Хаодун может стоять здесь в безопасности, а когда он стоял здесь, на него напали.

Однако у него не было времени на раздумья, он мог только вытащить кинжал из-за пояса и перерубить эти ветви как можно быстрее. Большую часть лоз он разрубил пополам, но две опутали его ноги. Эти ветви были такими толстыми и мощными, словно человеческие руки. Дун Сыхая тут же упал на землю, его потащили вперёд.

Он был в панике, потому что видел, как его товарищей поглотила виноградная лоза. Он взмахнул кинжалом, чтобы перерезать ветви на ногах, но лоза не давала ему и шанса. Ещё семь или восемь лоз опутали его.

– Помогите!

Дун Сыхай просил своих товарищей о помощи, и в то же время использовал свои кинжалы, чтобы срезать лозы, идущие к нему.

Лэй Тяньжуй и Чжао Цянькунь наконец поняли это. Они схватили оружие и бросились к Дун Сыхаю. Лэй Тяньжуй был воином скрытой силы. Он взмахнул мечом и тут же срубил две ветви на ногах Дун Сыхая. Чжао Цянькунь взмахнул саблей в правой руке, а левой потянул Дун Сыхая наверх.

Они и не подозревали, что лоза каннибал может быть настолько сильной. Когда они уже были готовы отступить, весь лес, казалось, вернулся к жизни. Атака на них усилилась.

Эти острые стебли были похожи на неугомонного осьминога, размахивающего своими щупальцами и немедленно проглатывающего людей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 207. Выпивка и удовольствие от шоу**

Глава 207. Выпивка и удовольствие от шоу

Лэй Тяньжуй проигнорировал лозу каннибала, потому что считал себя источником скрытой силы. Думал, что какими бы ни были лозы, они точно не сильнее его.

Поэтому он не оставил Дун Сыхая и спас его всего одним ударом. Он стоял там с мечом в руке, чтобы показать огромное желание сражаться перед Ху Сяосянью.

Но очень скоро он пожалел об этом, потому что виноградные лозы были почти непреодолимы. С ними оказалось гораздо труднее иметь дело, чем он ожидал. Ещё десять виноградных лоз атаковали со всех сторон, некоторые лезли к голове, некоторые обвили руки и ноги, а какие-то даже опутали его меч.

Все лозы нападали сами по себе; они атаковали и отступали, как будто кто-то ими манипулировал.

– Бегите!

Закричал Лэй Тяньжуй и начал размахивать мечом, чтобы отразить атаку ветвей. Его яркий меч, отражал холодный свет и рубил виноградные лозы в опилки. Опилки продолжали падать на землю, но эти ветви были бесконечны. Одна лоза срезалась и ещё две добавлялись. Их атаки становились всё яростнее и яростнее.

С его высоким уровнем культивации, Лэй Тяньжуй выжил бы, но у него едва получалось вырваться из всех этих узлов. Теперь ему казалось, что отступить невозможно.

Дун Сыхай и Чжао Цянькунь не были столь сильны в культивировании, как Лэй Тяньжуй. Они только что достигли девятого уровня открытой силы. Парни запаниковали, увидев подавляющие лозы. Они стояли спина к спине, каждый защищая свою сторону. Они тоже бы выжили, но также не могли выбраться из тесных ветвей.

В то же время Се Цзыдань и Ван Юаньчэн двинулись вперёд. Они не бросились в атаку на лозы сразу, а вместо этого, каждый из них взял АК и начал стрелять по ветвям, как сумасшедший. Они попытались спасти трёх товарищей, оказавшихся в ловушке.

Мощный огонь сломал некоторые из лоз, но их было слишком много и они всё наступали. Эти пули были бесполезны, и не могли помочь людям, запутанным внутри.

Увидев, что её товарищ в опасности, Ху Сяосянь инстинктивно посмотрела на Цинь Хаодуна и потрясённо спросила, – Хаодун, что это за чудовище?

– Это растение называется лоза каннибал. Любые люди или животные, попадающие в зону его нападения, будут съедены.

– Неужели? Я впервые слышу о растении, которое пожирает людей.

Ху Сяосянь чувствовала себя ужасно.

– Конечно, такие растения есть, – Цинь Хаодун указал на несколько десятков метров назад. Там росло толстое дерево, которое могли обхватить по кругу трое мужчин. Он сказал, – Смотри, вот откуда растут эти ветви.

Ху Сяосянь посмотрела в ту сторону и увидела, что эти подавляющие виноградные лозы в конечном итоге собрались на этой большой тройке. Дерево было похоже на спокойного генерала, приказывающего своим солдатам постоянно атаковать Лэй Тяньжуя и двух других.

Когда Ху Сяосянь посмотрела вниз, она увидела груду костей под деревом, некоторые из которых принадлежали животным, другие были явно человеческими.

Наконец, Ху Сяосянь поверила в это. Она нервно спросила, – Хаодун, что нам делать?

– Всё очень просто, – словно собираясь показывать фокусы, Цинь Хаодун достал из рюкзака два пива, кока-колу и тушёные куриные крылышки.

Он открыл пиво и дал его Ху Сяосяни. Затем он отдал кока-колу малышке. Наконец, он открыл пиво и сделал приятный глоток, – Так приятно пить, наслаждаясь зрелищем.

Он не слишком жалел тех, кто собирался заманить его в ловушку. Они пожинали свои горькие плоды, и он никак не мог спасти их.

Малышка радостно завопила, – Как здорово! У нас есть куриные крылышки, чтобы поесть! И кола! – сказала она, хватая куриное крылышко и жадно кусая его. Время от времени она отхлёбывала кока-колу.

В то же самое время битва Лэй Тяньжуя и других снова изменилась. Казалось, что лоза каннибал была разумной, и она обнаружила, что то, как она сражалась, мало влияло на троих людей. Поэтому три или четыре ветви скрутились вместе, чтобы напасть.

Казалось что ничего не поменялось, но на самом деле боевая ситуация сильно изменилась. Лэй Тяньжуй мог разрезать виноградную лозу каждый раз, когда взмахивал мечом, но теперь разрезать одну или две ветви было бесполезно перед атакой виноградных лоз.

Последствия были тяжёлыми. Вскоре Лэй Тяньжуй был весь покрыт стеблями, образованными виноградными лозами. Сначала они перепутали его руки, потом ноги; наконец, меч в его руке был крепко спутан.

– Пожалуйста, помогите мне!

Наконец, Лэй Тяньжуй запаниковал. Он кричал своим товарищам и пытался скинуть виноградные лозы со своего тела с помощью своей внутренней силы; однако эти лозы были настолько прочными, что даже мечи не могли их разрезать, не говоря уже о его внутренней силе.

Моргнув, он уже не смог освободиться, и его голова и шея запутались в лианах. Он был похож на зеленого Цзунцзы.

Он был на первом уровне скрытой силы и всё равно попался, не говоря уже о Дун Сыхае и Чжао Цзянкуне. Меч и кинжал в их руках были унесены виноградной лозой. Они также были подняты в воздух, как два Цзунцзы.

Видя, что их товарищи в опасности, Ван Юаньчэн и Се Цзыдань выбросили АК из рук и подняли две сабли. На самом деле, это был глупый поступок, потому что за две минуты с тех пор, как они вошли в зону атаки, они все оказались связанными.

Пять человек повисли в воздухе на ветвях. И их постепенно вело к низу. На дереве открылась трещина в один метр шириной, похожая на рот, который вот-вот съест их всех. Самым страшным было то, что из него сочилась белая слюна.

Лэй Тяньжуй и остальные страшно запаниковали, увидев под деревом лежащие кости. Они изо всех сил старались бороться, но их усилия казались тщетными. Они могли только наблюдать, как страшная пасть подбирается всё ближе и ближе.

Ху Сяосянь ещё не двинулась с места, но сидеть и смотреть больше не могла. Будучи членом павильона Сюаньюань, она не могла смотреть, как её товарищи становятся пищей каннибалов.

– Оставайся здесь с Тан-Тан. Не приближайтесь к этой странной штуке.

Она предупредила их обоих и вытащила свой фиолетовый меч-вспышку, крича и бросаясь к виноградным лозам каннибалам.

Цинь Хаодун сделал ещё глоток. Он схватил куриное крылышко и сказал, – Она такая глупая. Спешить туда бесполезно. Она только поменяет вкус пищи для виноградных лоз.

Малышка ела куриное крылышко и спрашивала, – Папа, неужели тётя Сяосянь проиграет этому странному дереву?

Цинь Хаодун сказал, – Она могла быстро войти и быстро выйти, но у нее мало шансов спасти другого парня, потому что это стоило бы ей жизни.

Уровень культивирования Ху Сяосяни достиг второго уровня скрытой силы, и меч в её руке был сокровищем; поэтому она легко проникла в виноградные лозы, и поначалу всё шло хорошо. Сотни виноградных лоз были срублены ею, и вскоре она приблизилась к Лэй Тяньжую.

Однако вскоре каннибалы изменили свою стратегию. Они скручивали ветви деревьев вместе, а когда выясняли, что это не сработает, начали складываться их по шесть-семь штук. Каким бы острым ни был меч, невозможно было перерубить сразу столько лоз.

Ху Сяосянь не сумела срезать эти ветки во время с схватки с каннибалами, и оказалась в ловушке этих лоз. К этому времени все шесть человек из команды Лэй Тяньжуя были пойманы виноградными лозами. Они висели в воздухе и уже должны были стать пищей для виноградных лоз.

Малышка хорошо ладила с Ху Сяосянью. Увидев, что её поймали, малышка сунула в руку куриное крылышко и закричала, – Папа, я разведу огонь и спасу тётю Сяосянь.

Цинь Хаодун поспешно сказал, – Нет, ни в коем случае. Мы глубоко в лесу. Ты не можешь устроить пожар, иначе ты сожжёшь весь район Шэньнонцзя. Разжигание огня не поможет Сяосяни, и это может сжечь их всех вместе.

– Стой, – прежде чем она успела сделать хоть шаг, Цинь Хаодун остановил её.

– Папа, пожалуйста, придумай, как спасти тётю Сяосянь!

– Не волнуйся, с ней всё будет в порядке, пока я здесь.

Цинь Хаодун мог сидеть и наблюдать за шоу, но он не мог продолжать смотреть, как Ху Сяосянь поймали. С пивом в руке он направился к виноградникам каннибалам.

Хотя Ху Сяосянь была связана и подвешена, она всё ещё могла видеть Цинь Хаодуна, прогуливающегося здесь. Пока парень шёл к ней, он продолжал попивать своё пиво. Ей было интересно, о чём он думает и видит ли он на самом деле, насколько свирепы эти лозы каннибалы.

Ху Сяосянь закричала изо всех сил, – Хаодун, отойди сейчас же и забери Тан-Тан отсюда! Не подходи ближе! Это слишком опасно!

Она знала, что Цинь Хаодун может быть могущественным, но никогда не думала, что он может сравниться с ней. Теперь, когда лозы уже захватили её, приход Цинь Хаодуна будет стоить ему жизни.

Цинь Хаодун посмотрел на встревоженную Ху Сяосянь, и ему стало тепло внутри. Он знал, что эта женщина общается с ним от всего сердца. Она так сильно заботилась о нём даже при таких обстоятельствах.

На ходу он улыбнулся и сказал, – Не беспокойся, мы друзья. Они никогда не съедят тебя благодаря мне.

– Ты придурок. Сейчас не время для шуток! Перестань подходить ближе! Или мы все обречены.

Ху Сяосянь кричала до хрипоты, но всё равно видела, как Цинь Хаодун входит в зону атаки лоз каннибалов. Она закрыла глаза, не желая видеть, как человек, которого она любила, попадёт в сети.

Однако прошло какое-то время, а она так и не услышала ни звука; напротив, тёплая рука похлопала её по щекам, и дерзкий голос сказал, – Эй, что ты делаешь? Почему ты закрываешь глаза? Ещё слишком рано для сна. Ты думаешь это гамак?

Ху Сяосянь открыла глаза и увидела, что руки Цинь Хаодуна находятся очень близко от неё. Все эти ветви лозы висели рядом с ним, но ни одна из них не нападала на Цинь Хаодуна.

Она удивлённо спросила, – Что? Что происходит? Почему они не нападают на тебя?

Остальные пять человек были в таком же замешательстве, как и она, особенно Дун Сыхай. Он все это спланировал заранее и собирался скормить Цинь Хаодуна виноградным лозам каннибалам, но теперь они не реагировали на него. Он гадал, не потому ли это, что Цинь Хаодун невкусный для них.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Я же говорил тебе, что мы хорошие друзья.

Он сказал это и похлопал по лозам на Ху Сяосяни, – Отпусти её; она мой друг.

Виноградные лозы на Ху Сяосяни начали ослабевать, как будто они поняли, что только что сказал им Цинь Хаодун. Затем они осторожно опустили девушку на землю. Что было ещё более странно, так это две лозы, положенные на плечо Ху Сяосяни; они, казалось, извинялись перед ней.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 208. Дунго Сяньшэн и волк**

Глава 208. Дунго Сяньшэн и волк

После того, как Ху Сяосянь была освобождена, она стояла на ногах и смотрела на разбросанные по земле виноградные лозы. Она не могла поверить своим глазам.

Девушка спросила, – Как ты это сделал?

– Я же говорил тебе, что они мои друзья.

Цинь Хаодун уводил Ху Сяосянь, – Давай вернёмся к выпивке, – сказал он.

Видя, что Цинь Хаодун уходит безо всякого намерения спасти остальных. Те, кто запутался в лозах, запаниковали, особенно Лэй Тяньжуй, который был ближе всех к устью дерева. Он мог только стонать, потому что его рот был закрыт виноградными лозами и не он мог произнести ни слова.

Ху Сяосянь поняла это. Она остановила Цинь Хаодуна и сказала, – Хаодун. Пожалуйста, спаси их всех.

– Я их плохо знаю. С чего бы это? – сказал Цинь Хаодун с интригующей улыбкой, – Лоза голодна. Я не могу просто оставить своего друга голодным. Она должна что-то есть.

– Сейчас не самое подходящее время для шуток, – сказала Ху Сяосянь, – Они не были дружелюбны с тобой, но ты не можешь просто скормить их лозам. Это человеческие жизни.

Цинь Хаодун остался невозмутимым и сказал, – Они заслужили это. Больше никто не виноват.

Ху Сяосянь не знала, что Дун Сыхай и другие хотели избавиться от Цинь Хаодуна. Увидев, что Лэй Тяньжуй вот-вот будет брошен в пасть лоз каннибалов, она снова вытащила свой фиолетовый меч-вспышку и закричала, – Если ты этого не сделаешь, то я сделаю.

– Ты ей не ровня.

– Но я сделаю это. Они мои товарищи, и мы умрём вместе, если придётся.

Сказала Ху Сяосянь, собираясь действовать, но Цинь Хаодун остановил её, – Хорошо, – неохотно согласился он, – Я спасу их ради тебя.

Затем он похлопал по виноградной лозе рядом с собой и сказал, – Я боюсь, что тебе придётся остаться голодной сегодня. А теперь опусти их всех для меня.

На этот раз лоза-каннибал вела себя немного неохотно. Она действительно сбросила вниз всех людей, но швырнула их. Лэй Тяньжуй и остальные упали на землю и покатились, как бутылки.

Увидев, что её товарищи спасены, Ху Сяосяни наконец-то стало легче. Она сказала Цинь Хаодуну, – Спасибо!

После этого она взяла Цинь Хаодуна за руку и подошла к малышке, которая всё ещё жевала куриные крылышки.

Лэй Тяньжуй и остальные поднялись с земли. Дун Сыхай посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал, – Ты знаешь, как усмирить виноградные лозы, тогда почему ты так долго помогал нам?

Чжао Цянькунь закричал вместе с ним, – Ты должен был спасти нас раньше, – Почему ты ничего не делал так долго?

– Они такие неблагодарные, ничего не знают о том, как расплачиваться, – усмехнулся Цинь Хаодун, – С моей стороны уже достаточно, что я спас вас, и всё это было ради Сяосяни. Мне всё равно, жив ты или мёртв.

– Цинь Хаодун, – сказал Лэй Тяньжуй, – Не забывай, что мы спасли тебя в том гангстерском трактире. Если бы мы не помогли тебе, тебя бы сейчас могли засунуть по горячим булкам.

– Да, это ты неблагодарный, – другие тоже кричали.

Цинь Хаодун спокойно сказал, – Вы действительно думаете так об этих хулиганов в той гостинице? Они бы умерли ещё более мучительно, если бы вас там не было. Более того, именно Сяосянь спасла меня, какое это имеет отношение к вам?

Се Цзыдань сердито ответил, – В конце концов, мы команда. Ты должен спасать нас, когда мы в опасности.

– Команда? – Цинь Хаодун презрительно улыбнулся и сказал им, – Неужели вы думаете, что я не мог видеть насквозь ваши мелкие хитрости? Пока мы стояли с лагерем в полдень, ты отошёл от места возле лоз каннибалов, чтобы скормить меня им. Ты называешь это командой?

Им не приходило в голову, что Цинь Хаодун может видеть их насквозь. Лэй Тяньжуй, Дун Сыхай и другие чувствовали себя очень неловко. Они потеряли дар речи, что было молчаливым подтверждением того, что сказал Цинь Хаодун.

– Это правда?

Ху Сяосянь вдруг почувствовал раздражение. Она, наконец, поняла, почему Цинь Хаодун так не хотел их спасать. Оказалось, что они сами напросились.

Чжао Цянькунь сердито сказал Цинь Хаодуну, – Ну и что? – Сяосянь - это женщина, которую любит наш босс. Ты просто мальчик-жиголо, такой врач, как ты, не заслуживает Сяосяни.

Ху Сяосянь была в бешенстве, и она сказала, – Это моё собственное решение - любить кого-то или нет. Какое это имеет отношение к вам?

Лэй Тяньжуй сказал, – Тебя обманывают, Сяосянь. Он просто никчёмный мальчишка-жиголо.

Ху Сяосянь отругала его, – Как тебе не стыдно! Ты такой неблагодарный! Кто тебя только что спас?

Дун Сыхай сказал, – Ну и что? Если бы не он, мы бы не разбили лагерь здесь, возле виноградных лоз, не говоря уже об опасностях, с которыми мы столкнулись.

– Сяосянь, – сказал Чжао Цянькунь, – Я покажу тебе, каким должен быть настоящий мужчина, и покажу тебе, насколько беспомощен этот мальчик-жиголо.

После того, как он сказал это, он взял в руки короткий нож, и подошёл к Цинь Хаодуну.

– Как ты смеешь!

Закричала Ху Сяосянь и вытащила свой фиолетовый меч-вспышку. Затем она встала перед Цинь Хаодуном, чтобы защитить его. Цинь Хаодун, казалось, ничуть не беспокоился; он отвёл Ху Сяосянь в сторону и сказал, – Успокойся. Такая маленькая креветка, как он, никогда не сможет поднять большую волну.

Чжао Цянькунь был раздражён. В любом случае, он был настоящим воином на девятом уровне открытой силы, и он смотрел на Цинь Хаодуна сверху вниз.

Он сделал несколько шагов, но прежде, чем добрался до Цинь Хаодуна, парень внезапно почувствовал головокружение. Затем он тяжело рухнул на землю. Его разум всё ещё был ясным, но тело онемело, и он чувствовал себя как под наркотиками.

– Цянькунь, всё в порядке?

Дун Сыхай был ближайшим другом Чжао Цянькуня. Он закричал и хотел было поднять парня с земли, но тут же упал сам.

Вскоре Лэй Тяньжуй, Ван Юаньчэн и Се Цзыдань последовали за ним и упали на землю.

– Чёрт! Нас отравили! – Лэй Тяньжуй кричал и пытался использовать подлинную Ци в своем Даньтяне, чтобы вывести токсины. Но в ужасе он обнаружил, что потерял связь с подлинной Ци. Его тело не реагировало на неё.

Ху Сяосянь была поражена. Она снова посмотрела на Цинь Хаодуна и спросила, – Что происходит?

Едва она закончила говорить, как почувствовала головокружение и онемение. Затем она упала навзничь. К счастью, Цинь Хаодун стоял рядом с ней, поэтому он поддержал её.

– Хаодун, что со мной случилось?

Потрясённо спросила Ху Сяосянь. Она знала, что её отравили, но не могла поверить, что это Цинь Хаодун.

Цинь Хаодун медленно опустил её на землю и сказал, – Вы все отравлены, но я этого не делал.

Чжао Цянькун кричал, – Все здесь отравлены, кроме тебя. Кто ещё это может быть?

Ху Сяосянь сказала, – Ты в своём уме? Почему он должен это делать? Почему бы ему просто не оставить тебя на растерзание лоз? Почему он так всё усложняет?

– Хорошо... – затем Чжао Цянькунь закричал, – Тогда почему он единственный не отравлен?

Цинь Хаодун проигнорировал Чжао Цянькуня и сорвал свежесрезанную лозу. Он указал на шипы на ней и сказал, – В тебе яд от лозы.

– Лозы вонзают шипы в свою жертву, когда та запутывается, и тогда лозы выпускают токсин. Этот токсин на самом деле является пищеварительным соком, выделяемым виноградными лозами, чтобы облегчить себе проглатывание добычи. Сок очень токсичен для людей.

– Этот токсин сначала вызывает головокружение у жертвы, а потом её ноги и руки не могут двигаться. Скоро её тело загноится, и тогда жертва умрёт.

– Папа, пожалуйста, придумай, как спасти тётю Сяосянь!

Ху Сяосянь нервно спросила, – Хаодун, есть ли какой-нибудь метод детоксикации?

Она боялась не только смерти. Больше всего она боялась и считала неприемлемым сгнить перед кончиной.

Цинь Хаодун сказал, – Нам нужно противоядие, чтобы исправить то, что было сделано. Средство от яда виноградных лоз находится в их плодах. Её плоды недоступны для обычных людей, но не для меня.

Сказал он, указывая пальцем в направлении лозы каннибала. Виноградная лоза сорвала крошечный фрукт и протянула его Цинь Хаодуну.

– Ешь, и ты скоро поправишься.

Сказал Цинь Хаодун, вкладывая крошечный зелёный фрукт в красные губы Ху Сяосяни. Ху Сяосянь проглотила его без малейшего колебания.

Удивительно, что вскоре после того, как она съела этот фрукт, к ней вернулось сознание. Затем она поднялась с земли в течение трёх минут. Подлинная Ци внутри тоже начала течь. Всё шло так же нормально, как и раньше.

– Сяосянь, пожалуйста, спаси нас.

Чжао Цянькунь сказал это, потому что яд внутри него начал действовать, и он уже почти чувствовал, как его тело разлагается.

Ху Сяосянь тоже была недовольна парнями, но, как бы то ни было, они были её товарищами. Они находились в Шэньнонцзя по поручению павильона Сюаньюань, и им предстояло ещё многое сделать.

– Хаодун, ты можешь им помочь?

Малышка сказала, – Нет, они слишком плохие. Они кричали на папу.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Сяосянь, ты видела это. Даже Тан-Тан может сказать, насколько они бесстыдны. Я только что выслушал тебя и спас их однажды, но что теперь? Они кусают руки, которые их спасли. Я больше никогда этого не сделаю. Давай просто оставим их и дадим им умереть.

Лэй Тяньжуй и остальные почувствовали, что их сердце замерло, когда они услышали то, что только что сказал Цинь Хаодун. Теперь они были глубоко в лесу, и если их не вылечить, то они наверняка умрут; более того, они сами оскорбили Цинь Хаодуна.

Ху Сяосянь посмотрела на них и вздохнула, – Хаодун, я знаю, что это их вина, но у них есть свои собственные жизни, и мы не можем смотреть, как они умирают. Мне нужно выполнить задание, и мне понадобится их помощь. Ты можешь спасти их ещё раз, ради меня?

– Нет! – Цинь Хаодун ответил без колебаний, – Сяосянь, ты, должно быть, слышала историю про Дунго Сяньшэна и неблагодарного волка. Он спас его, и волк его съел. Я больше не повторю этой ошибки.

Каждое предложение Цинь Хаодуна, казалось, имело большой смысл. Лэй Тяньжуй и другие действительно перешли черту. Ху Сяосянь не могла спорить с ним, но она просто не могла стоять и смотреть, как умирают ею товарищи.

Она обернулась и крикнула Лэй Тяньжую, – Что ты молчишь? Извинись перед ним сейчас же!

Она подумала, что если бы они извинились перед ним, всё было бы проще.

Лэй Тяньжуй был молодым господином из большой семьи, и его уважали в павильоне Сюаньюань, потому что его дедушка был одним из девяти старейшин. Казалось невозможным извиняться перед доктором, если это было в обычной жизни, но сейчас всё было иначе; он умрёт, если не сможет проглотить свою гордость.

Чжао Цянькунь и остальные серьёзно посмотрели на Лэй Тяньжуя. Очевидно, все они боялись смерти.

Лэй Тяньжуй хранил свою гордость и самоуважение на полминуты, прежде чем оставить их в живых. Он сказал Цинь Хаодуну, – Мне очень жаль, доктор Цинь. Это всё моя вина, пожалуйста, прими мои извинения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 209. Яд, ослабляющий мышцы**

Глава 209. Яд, ослабляющий мышцы

Дун Сыхай и Чжао Цянькунь давно хотели попросить пощады, но они не сделали этого до того, как Лэй Тяньжуй не заговорил. Теперь, когда Лэй Тяньруй уже извинился, они последовали за ним и закричали, – Господин Цинь, нам очень жаль, правда жаль. Это была наша вина, пожалуйста, прости и спаси нас ещё раз.

Ху Сяосянь стояла рядом с ним и сказала, – Хаодун, они уже извинились. Мы все люди из Хуася в конце концов. Они хотят жить, ты ведь доктор. Ты не можешь стоять и смотреть, как их травят до смерти.

Цинь Хаодун взглянул на этих людей. Он вздохнул и сказал, – Хорошо. Теперь, когда ты упомянули об этом, я спасу их ещё раз, потому что я врач.

– Спасибо, доктор Цинь, спасибо!

Лэй Тяньжуй и его товарищи не могли сильно распереживались. Они так боялись, что Цинь Хаодун не спасёт их. Теперь, когда он, наконец, согласился, они не могли перестать благодарить его.

Ху Сяосянь знала, что Цинь Хаодун делает это в основном для неё, – Хаодун, я должна поблагодарить тебя за них.

– Не раньше, чем я обращусь с просьбой, – Цинь Хаодун сделал ещё один глоток пива и медленно произнёс, – Я сказал, что я врач, а врачи берут деньги со своих пациентов. Я не могу лечить их просто так.

Ху Сяосянь сказала, – Это разумно. Сколько стоит каждый из них?

Цинь Хаодун ответил, – По миллиону за каждого. Ни центом меньше.

– Один миллион? Разве это не слишком много?

Лэй Тяньжуй вскрикнул от неожиданности. Они думали, что Цинь Хаодун запросит с них несколько тысяч. Ему никогда не приходило в голову, что он попросит целый миллион, и это за каждого из них.

Ху Сяосянь спросила, – Хаодун, не слишком ли много?

– Разве? Я спасаю ваши жизни! Значит, каждая из их жизней не превышает миллиона? – спросил Цинь Хаодун, – Я уже дал им скидку, потому что мы все люди из Хуася. Ты можешь проверить в интернете, сколько было тех эликсиров, которые я продал старику Мальдини, и сколько я взял с него за диагностику.

Ху Сяосянь потеряла дар речи. Она исследовала Цинь Хаодуна, когда приехала в Цзяннань. Она знала, что старый Мальдини заплатил ему 100 миллионов за лечение. Затем он купил три эликсира, по 10 миллионов за каждый.

Если это так, то миллионная плата, которую он предложил за Лэй Тяньжуя, была вполне разумной.

Она оглянулась на Лэй Тяньжуя и его товарищей. Парни хранили молчание. Все они были из больших семей, с богатым семейным наследством; однако миллион - это не малая сумма. Дело в том, что они считали несправедливым платить миллион за лозу каннибала.

Цинь Хаодун знал, что эти люди дорожат своими деньгами больше, чем жизнью, – Я говорю вам как врач, что ваши тела начнут гноиться в течение десяти минут. Тогда будет уже слишком поздно. Вы будете безнадёжны.

– Значит, миллион - не за плоды, а за ваши жизни. Вы сами решите, достойная это цена или нет.

Сердце Лэй Тяньжуя замерло, когда он услышал это. Цинь Хаодун, возможно, и пугает их, но никогда нельзя быть более осторожным, чем когда речь заходит о здоровье и жизни. Потому, что ещё был шанс, что сказанное Цинь Хаодуном может оказаться правдой.

Подумав об этом, он сказал, – Я заплачу тебе миллион, но сначала ты должен меня вылечить.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Ты только что потерял весь свой кредит. Ты должен заплатить вперёд.

– Ты...– Лэй Тяньжуй чуть было не рассердился, но теперь его жизнь была в опасности. Сейчас он был не в том положении, чтобы злиться. В конце концов, у него не было другого выбора, кроме как позволить Ху Сяосяни протянуть ему телефон и перевести миллион Цинь Хаодуну.

Получив деньги, Цинь Хаодун посмотрел на Чжао Цянькуня и остальных. Он улыбнулся и сказал, – Кто ещё хочет лечиться? Заплатите мне сейчас, или сделка будет расторгнута. Те, кто заплатит потом, лишится жизни.

У Чжао Цянькуня была вторая мысль, что Лэй Тяньжуй может заставить Цинь Хаодуна лечить их после того, как он вылечится, и тогда их деньги могут остаться в сохранности; однако он должен был серьёзно отнестись к этому после того, как услышал слова Цинь Хаодуна. Он крикнул, – Я заплачу! Я заплачу тебе миллион.

Ху Сяосянь достала их телефоны и перевела деньги Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун удовлетворённо кивнул, увидев номер на телефоне. Он повернулся назад и щёлкнул пальцами по лозам каннибалам. Затем ему вручили пять зелёных фруктов.

Цинь Хаодун передала фрукты Ху Сяосяни и велел ей накормить Лэй Тяньжуя и остальных. Это не заняло много времени, все токсины внутри испарились. Вскоре все они пришли в себя и снова могли ходить.

Когда все почувствовали, что пришли в себя, они сначала обрадовались, но потом их сердца заболели, когда парни подумали о миллионе для Цинь Хаодуна, который они потратили.

– Чёрт возьми, я сожгу это чудовище!

Чжао Цянькунь не мог смотреть на Цинь Хаодуна. Единственное, что он мог сделать, - Это достать из машины зажигалку и бензин. Он хотел поджечь виноградные лозы, чтобы дать выход своему гневу.

Ху Сяосянь отшвырнула зажигалку, которую он держал в руке, и сказал в гневе, – Огонь сожжёт весь район Шэньнонцзя! Тогда ты сто раз умрёшь за это.

Чжао Цянькунь пришёл в себя и понял, что всё-таки не может совершить поджог. Он мог только с сожалением убрать бензин.

Лэй Тяньжуй посмотрел на Цинь Хаодуна. Он махнул рукой и сказал, – Давай, запрыгивай внутрь!

Цинь Хаодун сел в машину вместе с малышкой и Ху Сяосянью. Они все дальше углублялись в лес. Вскоре после их ухода появились пять чёрных теней. Это была дьявольская пятёрка, которая гналась за ними.

– Что здесь произошло, босс? Здесь такой беспорядок. Похоже, здесь кто-то дрался.

Сказал человек, который выглядел очень грубым. Он был толстым, с выпирающим животом. Его лицо было покрыто чёрными шишками размером с арахис, он выглядел уродливо и отвратительно.

Его звали Жабой.

Одноглазый Дракон оттащил его назад, как только тот сказал, что собирается проверить это место, – Впереди лоза каннибал, – сказал Дракон, – Ты умрёшь, если пойдёшь туда.

– Лоза каннибал? – лица других людей изменились после того, как они услышали, что сказал одноглазый Дракон. Как наёмники, они были наслышаны о зловещей лозе каннибале, которая была самым большим кошмаром, с которым только можно столкнуться в джунглях.

– Дракон, вы хотите сказать, что все они были съедены виноградной лозой каннибалом?

– Нет, они всё ещё живы, – угрюмо ответил одноглазый Дракон.

– Как это возможно? Никто не мог пережить эту лозу. Как они смогли это сделать? – удивлённо спросила чёрная Вдова.

Одноглазый Дракон указал на дерево с виноградной лозой и сказал, – Там нет свежих костей, а это значит, что каннибал ещё никого не съел.

Он повернулся и указал в ту сторону, куда уехали два Хаммера. Затем он сказал, – Посмотрите, они ушли. Они просто великолепны.

– Возможно ли, что они знали про лозу? И они избегали заходить в зону её атаки? – спросил высокий и худой мужчина - Сороконожка.

Одноглазый Дракон указал на сломанные виноградные лозы на земле и сказал, – Нет, они вошли в зону атаки и сражались с виноградными лозами. Похоже, они победили их.

– Господи, как же они могли победить каннибалов? Насколько они могущественны? – сказала чёрная Вдова.

– Говорят, что виноградные лозы каннибалы непобедимы в лесу. Как они могли победить их? – спросил Жаба.

– Я не знаю подробностей, – сказал одноглазый Дракон, – Но могу предположить, что они сражались с виноградными лозами и ушли отсюда живыми.

– Босс, – сказала женщина в красном, – Раз уж они такие могущественные, вы уверены, что на этот раз мы сможем выполнить задание?

Одноглазый Дракон улыбнулся и сказал, – Ну и что? Дьявольская пятёрка - самая, что ни на есть дьявольская. Мы, что никогда не сражались с врагами лицом к лицу.

– Вот моё новейшее творение, яд, ослабляющий мышцы, – сказал он, вынимая из кармана маленькую белую нефритовую бутылочку, – В нём есть скорпионы, жабы, пауки, змеи и сороконожки. Самое приятное, что он бесцветный и безвкусный и будет передаваться по ветру.

– Если бы мы смогли найти вентиляционные отверстия и распылить его. Они бы стали мягкими креветками за минуту. Мы смогли бы делать всё, что хотим, и играть как хотим.

Жаба сказал, – Это замечательно, босс. Вы действительно лидер команды дьявольской пятёрки. Как вы вообще это придумали?

– Ерунда. В прежние времена я был отравителем.

Одноглазый Дракон пытался говорить спокойно, но ему не удалось скрыть гордость на своём лице.

Женщина в красном засмеялась и сказала, – Босс, как действует яд, ослабляющий мышцы? Могу ли я использовать этих людей после того, как их отравили?

– Я не знаю, что будет с мужчинами, но я уверен, что женщины станут доступными. Красивая девушка, Ху Сяосянь, будет наша.

– Ладно, хватит. Давайте уже пойдём, и мы должны найти их, прежде чем стемнеет.

Одноглазый Дракон и остальные быстро двинулись вперёд и вскоре исчезли в джунглях.

Команда Цинь Хаодуна двигалась дальше и ещё до наступления темноты остановилась на ночлег. Он сверился с картой, которую сделал для него Ди Лун. Путь был почти такой же, как тот, по которому следовали Лэй Тяньжуй и его товарищи. Возможно, они целились в одну и ту же цель.

После того, как они разбили лагерь, Лэй Тяньжуй посмотрел на Цинь Хаодуна и усмехнулся. Никто не знал, какой коварный план он снова придумал.

Дун Сыхай поймал оленя и жарил его на костре. Его запах щекотал всем нос. Вскоре ужин был готов, но на этот раз всё было по-другому. Чжао Цянькунь сказал Ху Сяосяни, – Сяосянь, пойдём обедать.

Ху Сяосянь сказала Цинь Хаодуну, – Хаодун, пора обедать.

Прежде чем Цинь Хаодун ответил, Чжао Цянькунь сказал, – Сяосянь, мы не взяли достаточно еды и оборудования. Еда только для наших людей.

Он посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал, – Ничего страшного, если кто-то из посторонних захочет поесть. Нам придётся брать по миллиону за каждый приём пищи. Пусть платит до еды, иначе он никак не сможет поесть.

Ху Сяосянь сказала с гневом, – Как ты можешь так говорить? Он только что спас тебя!

Чжао Цянькунь сказал, – Я помню это. Мы за это заплатили. Пять миллионов на пять человек. Мы заплатили за его спасение, а он заплатит за еду.

– Как ты смеешь!

Ху Сяосянь хотела что-то сказать, но Цинь Хаодун остановил её. Он сказал, – Просто иди туда. Это всего лишь еда. Тан-Тан и я справимся сами.

– Справитесь сами? Ты хоть представляешь, где сейчас находишься? Это Шэньнонцзя! Ты думаешь, охота - это так просто? Нам пришлось бы есть камни, если бы не Дун Сыхай. Он специалист по джунглям.

Чжао Цянькунь не мог поверить в увиденное, Цинь Хаодун поднял камень и бросил его в кусты рядом с собой. Бах! Камень попал в зайца, спрятавшегося внутри. Его вырвало кровью, и он умер на земле.

Цинь Хаодун схватил зайца и пошёл обратно. Он посмотрел на Чжао Цянькуня и сказал с интригующей улыбкой, – Это очень просто, не правда ли?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 210. Средства защиты**

Глава 210. Средства защиты

Чжао Цянькунь был очень смущён. Он не понимал, почему Цинь Хаодун смог бросить камень и легко попасть в зайца, не глядя на него. Как же это случилось? Даже Дун Сыхай, специалист по джунглям, не смог бы этого сделать.

Чжао Цянькунь не знал, что Цинь Хаодун, как Император Зелёного Леса. Он пока ещё не восстановился, но цветы и деревья в радиусе ста квадратных метров были его глазами, и он ясно ощущал то, что происходило вокруг, включая места, где была добыча.

Цинь Хаодун не обратил на него внимания. Он протянул руку и сбил неизвестную птицу. Затем он начал готовить еду. Ху Сяосянь не уходила. Она осталась и помогала Цинь Хаодуну. Она хорошо готовила барбекю, и вскоре повсюду растелился аромат.

Вскоре после того, как мясо было зажарено, Цинь Хаодун достал из рюкзака бутылку красного вина и бутылку сока, как будто проделывая волшебный трюк.

Он открыл сок для малышки и налил бокал красного вина для себя и Ху Сяосяни. Ху Сяосянь сделала глоток, а затем удивлённо подняла бутылку вина и воскликнула, – Это Рафаэль 1982 года?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Так сказал продавец вина.

Ху Сяосянь посмотрела на его маленький рюкзак и спросила, – Интересно, куда ты все это положил? Этот рюкзак выглядит небольшим. Почему там вообще поместилось красное вино?

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Это мешок с сокровищами. В нём можно найти всё, что угодно.

– Опять какой-то бред, – Ху Сяосянь не поверила, но не стала развивать эту тему. Она подняла свой бокал и снова выпила за Цинь Хаодуна.

Лэй Тяньжуй придумал не давать пищу Цинь Хаодуну. Он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы унизить Цинь Хаодуна и вернуть все 5 миллионов юаней. Может быть, ему ещё удастся выманить у него побольше денег.

Но ему это не удавалось. Напротив, Цинь Хаодун ел и пил. Он даже достал Рафаэль 1982 года выпуска. Еда у него была намного лучше, чем на другой стороне.

Дун Сыхай посмотрел на них и возмущённо сказал, – Босс, что нам делать?

Ван Юаньчэн ответил, – Не нужно паниковать. Сколько он смог принести с собой в этом рюкзаке? Подождите до завтра, ему нечего будет есть. Рано или поздно он встанет на колени и будет молить нас о помощи.

Чжао Цянькунь сказал, – Нет, я больше не могу ждать. Я должен пойти и наказать его.

Дун Сыхай спросил, – Что ты хочешь сделать?

Чжао Цянькунь сказал с улыбкой, – Этот парень ходит за нами каждый день, а ночью мы стоим на страже. Если бы не мы, его бы съели волки. В таком случае не будет лишним попросить у него денег за защиту.

Затем он посмотрел на Лэй Тяньжуя и спросил, – Босс, что скажете?

– Действуй, – Лэй Тяньжуй кивнул.

Хотя Лэй Тяньжуй был искусен в интригах, в полдень они извинились перед Цинь Хаодуном и проиграли ему миллион юаней. Как благородный молодой господин из знатной семьи, он не мог вынести такой обиды. Он был переполнен гневом. Так что Лэй Тяньжуй был рад, что Чжао Цянькунь хочет продолжить борьбу с Цинь Хаодуном.

С разрешения Лэй Тяньжуя Чжао Цянькунь отбросил в сторону кости, которые жевал. Затем он внезапно встал и подошёл к Цинь Хаодуну.

– Папа, это большой плохой человек.

Малышка тут же схватила Цинь Хаодуна за руку и закричала, но на её лице не было страха. Напротив, она была немного взволнована.

– Не обращай на него внимания. Давайте поедим.

Он поднял свой бокал с красным вином и произнёс тост за Ху Сяосянь, а затем медленно отхлебнул.

Увидев приближающегося Чжао Цянькуня, Ху Сяосянь нахмурилась и спросила, – Что тебе нужно?

– Я просто попрошу у этого парня немного денег, – со злобой сказал Чжао Цянькунь.

– Какие деньги? – холодно спросила Ху Сяосянь.

– Деньги на защиту! – Чжао Цянькунь повернул голову к Цинь Хаодуну и сказал с усмешкой, – Парень, ты ходишь за нами каждый день. Если бы мы не охраняли тебя, такой маленький доктор как ты, не имеющий никаких способностей, накормил бы волков в Шэньнонцзя. Разве не разумно попросить у тебя денег на защиту?

Он не видел, чтобы Цинь Хаодун демонстрировал боевые искусства. Хотя Цинь Хаодун усмирил лозу каннибала, но, по его мнению, он использовал какие-то странные средства. Это не доказывало, что он мог постоять за себя.

Цинь Хаодун презрительно рассмеялся и сказал, – Ты защищаешь меня? Как я мог этого не заметить?

Чжао Цянькунь сказал, – Не прикидывайся дурачком, парень. Это мы по очереди стоим на страже каждую ночь.

Ху Сяосянь явно понимала, что Чжао Цянькунь что-то затевает. Она недовольно сказала, – Чжао Цянькунь, не заходи слишком далеко. Не забывай, что в полдень тебя спас Хаодун.

Чжао Цянькунь сказал, – Это правда, что он спас нас в полдень, но это был всего лишь несчастный случай. Кроме того, мы заплатили деньги. Не нужно благодарить его, так что он должен заплатить деньги за защиту.

Цинь Хаодун спросил, – Сколько ты собираешься взять?

Чжао Цянькунь ответил, – Один миллион юаней, это и так очень низкая цена. Ты знаешь, мы все профессионалы.

– Один миллион? – Цинь Хаодун усмехнулся, – А что, если я не заплачу?

Чжао Цянькунь поднял рукав и сказал, – Если ты не заплатишь, то позволь мне посмотреть, есть ли у тебя настоящие способности. Если ты сможешь за себя постоять, тебе не нужна наша защита.

Его главной целью было заставить Цинь Хаодуна сразиться с ним, чтобы преподать ему урок.

Цинь Хаодун ничего не испытывал к Чжао Цянькуню, кроме презрения. Хотя они оба принадлежали к 9-му уровню открытой силы, его проницательность и опыт не могли сравниться с опытом воина.

Кроме того, это была местность Шэньнонцзя, окружённая первобытными лесами с неистощимой древесной эссенцией. Здесь были его родные места. Помимо Чжао Цянькуня, даже Лэй Тяньжуй, достигший скрытого уровня силы, не был ему противником.

Цинь Хаодун уже собирался встать и преподать этому сопляку урок, – Я могу дать тебе деньги за защиту, но ты уверен, что сможешь защитить меня?

– Конечно. Разве я тебе не говорил? Мы все тут мастера, – Чжао Цянькунь уверенно сказал.

– Ты осмеливаешься называть себя мастером и просить денег за защиту, но с твоими способностями, ты как трёхногая кошка. Как насчёт такой идеи? Каждый из вас платит мне по миллиону в качестве защиты, чтобы я мог защитить вашу безопасность.

– Что? Ты что, с ума сошёл? – Чжао Цянькунь был так зол; он не понимал, был ли Цинь Хаодун глуп или психически болен, что осмелился бы избить его и попросить денег за защиту.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Я думаю, мне можно не платить за защиту. Ты будешь умолять, чтобы заплатить мне.

– Мальчик, ты ищешь смерти.

Закричал Чжао Цянькунь; он уже собирался ударить Цинь Хаодуна, но когда сделал шаг вперёд, он внезапно почувствовал такое сильное головокружение, что мир вокруг него завертелся. Потом он захромал и плюхнулся на землю.

Лэй Тяньжуй и остальные наблюдали за происходящим. Увидев, что Чжао Цянькунь внезапно упал, оставшиеся четверо без колебаний встали.

– Парень, что ты наделал?

Лэй Тяньжуй заревел. Он уже собирался подойти к Цинь Хаодуну, когда внезапно тоже почувствовал головокружение и упал на землю. Затем Дун Сыхай, Ван Юаньчэн и Се Цзыдань тоже упали.

В это время они были всё ещё в здравом уме, но у них не было никаких сил, как будто их мышцы были расплавлены. Они не могли даже пошевелить пальцами.

– Хаодун, что случилось?

Пока Ху Сяосянь говорила, Цинь Хаодун и малышка упали на землю вместе, распластавшись как грязь. Девушка также почувствовала приступ слабости в конечностях, когда хотела подойти, и упала рядом с Цинь Хаодуном.

Лэй Тяньжуй думал, что это яд Цинь Хаодуна. Поскольку Цинь Хаодун и Ху Сяосянь тоже упали на землю, он сразу же отбросил эту идею. Но если это не было делом рук Цинь Хаодуна, то кто ещё мог быть в лесу?

Как раз в тот момент, когда он задумался об этом, позади него раздался громкий смех. Оттуда вышли пятеро странных людей. Это была дьявольская пятёрка, которая преследовала их всё это время.

– Босс, – сказал сороконожка, – Ваш яд, ослабляющий мышцы, просто изумителен. Совсем чуть-чуть, и эти люди стали мягкими креветками.

– Конечно. Не забывай, кто разработал этот яд.

Жаба польстил одноглазому Дракону, который сидел рядом с ним. Одноглазый Дракон явно был очень доволен.

Женщина в красном подошла к Цинь Хаодуну, затем посмотрела на него и вздохнула, – Мальчик действительно красив, но я не знаю, сможет ли он подняться после приёма яда, ослабляющего мышцы. Если нет, то очень жаль.

Затем она повернулась и сильно пнула Чжао Цянькуна в живот, – Какой позор. Ты не только выглядишь уродливо, но и просишь у других деньги на защиту. Только можешь ли ты защищать людей?

Чжао Цянькуню было так больно, что он чувствовал, как у него разрываются кишки, но он не мог пошевелиться.

– Кто ты такой, чёрт возьми? – Лэй Тяньжуй спросил с большим усилием, – Что ты собираешься делать?

Тогда Дун Сыхай сказал, – Вы знаете, кто мы? Отпустите нас, и мы ничего вам не сделаем.

– Не важно, кто вы или кто мы. Важно то, что кто-то заплатил нам десять миллионов долларов за ваши жизни. Когда мы убьём вас всех, мы сможем сколотить состояние,– сказал одноглазый Дракон и усмехнулся.

Сороконожка последовал за ним и сказал, – Я думал, что это будет очень трудно. Никогда бы не подумал, что всё будет так просто. Вы, люди, такие бесполезные.

Лэй Тяньжуй воскликнул, – Отпустите нас. Мы сможем дать вам двадцать миллионов юаней.

Одноглазый Дракон сказал, – В твоих снах. Неужели вы думаете, что мы дураки, чтобы получать деньги от павильона Сюаньюань?

Дун Сыхай сказал, – Как ты смеешь нас травить, если знаешь, кто мы такие? А ты не боишься мести из павильона Сюаньюань?

– Боимся, конечно, боимся! Мало кто в мире осмеливается провоцировать павильон Сюаньюань, – сказал Дракон, – Но деньги приходят от опасности. Это Шеннонцзя, пока мы тихо убиваем вас и убираем ваши трупы, не только павильон Сюаньюань, даже бессмертные не узнают, что это сделали мы.

В глазах Лэй Тяньжуя мелькнуло отчаяние. В самом деле, если бы они были убиты в пустынном первобытном лесу, павильону Сюаньюань было бы очень трудно выяснить, кто убийца.

– Босс, – сказал Сороконожка, – Может, теперь мы уже убьём их?

Жаба сказал с непристойной улыбкой, – Подожди, там ещё красивая женщина. Жаль убивать их вот так. Подожди, пока я, жаба, сначала съем мясо лебедя, а потом мы сможем убить их.

Женщина в красном также сказала, – Босс, я также хочу посмотреть, может ли у этого красивого молодого человека случиться эрекция. Это ещё и тест на яд, ослабляющий мышцы.

Одноглазый Дракон сказал, – Ну, поторопись, не задерживайте нас слишком долго.

Увидев, что Дракон согласился, Женщина в красном и Жаба взволнованно подошли к Цинь Хаодуну и Ху Сяосяни.

Глядя на прекрасную Ху Сяосянь, Жаба не мог сдержать слюну, – Красавица, пока ты будешь делать меня счастливым, я буду аккуратно тебя убивать.

В это время он услышал детский голос, говорящий, – Ужасно! Ты уродливый.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 211. Тайна**

Глава 211. Тайна

Жаба тут же вспыхнул. Его прозвали жабой, потому что он весь был пропитан ядовитой водой, отчего его кожа менялась. Он был уродлив, как жаба. Но чем больше он заботился о своей внешности, тем больше возмущался, когда ему говорили, что он уродлив.

Он обернулся. Это была малышка рядом с Цинь Хаодуном. Тан-Тан закрыла глаза руками и изобразила на лице отвращение.

– Малышка, ты хочешь поскорее умереть?

В гневе спросил он, забыв подумать, как руки малышки могут двигаться. Жаба протянул свою уродливую руку и попытался схватить Тан-Тан!

– Убери свои мерзкие руки!

После гневного рёва Жаба отлетел назад, как резиновый мячик, больше чем на десять метров. Он врезался в старое дерево. Этому парню ещё раз не повезло потому, что он попал на ежа сразу после падения. Он закричал и снова вскочил.

– Ежи на Жабьей заднице. Это так смешно!

Несчастный вид жабы заставил малышку весело засмеяться.

Это Цинь Хаодун швырнул Жабу. Скорпион и другие были потрясены. Было неожиданно, что кто-то всё ещё может двигаться под действием ослабляющего яда.

– Кто ты такой? Почему тебя не отравили?

Сказал Скорпион и уставился на Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун ухмыльнулся и ответил, – Ты, мелкая тварь, не заслуживаешь отравить меня.

Цинь Хаодун заметил опасность, когда Скорпион и другие были в сотне метров от них. Он заранее закрыл дыхательные пути и поры, чтобы не отравиться. У малышки было священное тело Суцзаку. Этот яд никак на неё не подействовал. Она упала на землю только после того, как получила подсказку от Цинь Хаодуна.

Другие были действительно отравлены, они не притворялись.

– Не будь самодовольным, мальчик. Ты обречён умереть, встретив нас, дьявольскую пятёрку.

Сороконожка протянул руку, чтобы отравить Цинь Хаодуна, но внезапно почувствовал сильное головокружение и потерял сознание.

– Ты использовал яд?

Как мастер отравления, Скорпион сразу же почувствовал что-то неладное.

– Кто поставил условие, что только вы можете использовать яд, а я не могу? – сказал Цинь Хаодун со смехом, – Как вам?

Как только появилась дьявольская пятёрка, он вытащил из кольца для хранения таблетку с ядом и раздавил её. Эта таблетка была вспомогательной, когда он делал другие таблетки, но она была прекрасного качества. Она казалась бесцветной и безвкусной. Дьявольская пятёрка была отравлена.

– Бегите!

Скорпион понял, что сегодня он встретил мастера. Он повернул голову после крика, но как он мог бежать после того, как был отравлен? Прежде чем он смог предпринять что-то, он свалился на землю.

Вслед за ним на землю упали чёрная Вдова, Жаба, Сороконожка и женщина в красном плаще. Все люди из павильона Сюаньюань, включая Ху Сяосянь, были без сознания. Бодрствовали только Цинь Хаодун и малышка.

– Хороший яд! – Цинь Хаодун удовлетворённо кивнул, а затем достал маленькую чёрную таблетку и сунул её в рот Ху Сяосяни. Это было противоядие. Ху Сяосянь вскоре проснулась.

Открыв глаза, Ху Сяосянь с облегчением увидела, что дьявольская пятёрка упала на землю без чувств. Если бы она действительно была запятнана уродливой Жабой, она бы не смогла так жить.

Она спросила, – Хаодун, что случилось?

– Эти люди здесь, чтобы убить тебя. Я не знаю, что происходит, но они были отравлены мной. Ты можешь расспросить их.

Затем Цинь Хаодун достал серебряную иглу и начал очищать Ху Сяосянь. Пять минут спустя Ху Сяосянь выплюнула полный рот чёрной воды, таким образом, очистив все мышцы, ослабленные ядом в её теле. После того, как чёрная вода была выплюнута на землю, заражённая трава сразу же увяла, что означало сильную токсичность яда.

– Тётя Сяосянь, выпей воды! – малышка протянула Ху Сяосяни бутылку воды.

Ху Сяосянь погладила Тан-Тан по щеке, а затем выпила воды, чтобы прополоскать рот. Она выпила полбутылки, и её тело полностью восстановилось до состояния перед отравлением.

– Хаодун, – с сомнением спросила она, – Нас всех отравили. Почему тебя не получилось отравить?

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Я врач. Как меня можно так легко отравить?

– Отравитель не отравил тебя, а был отравлен тобой. Я действительно не знаю, как ты это сделал, – сказала Ху Сяосянь, – Хаодун, я должна побеспокоить тебя, спаси и их от отравления.

Она смущённо указала на Лэй Тяньжуя и других четырёх человек.

В конце концов, Цинь Хаодун однажды спас этих людей, но они укусили руку, которая их кормила. В то же время она была рада, что взяла с собой Цинь Хаодуна в их команду, иначе они погибли бы в лесу Шэньнонцзя.

– Я детоксицирую их позже. Сначала нужно избавиться от этих парней.

Затем Цинь Хаодун пнул ежей с зада Жабы и надвил всем на акупунктурные точки, что избавило их от эффекта яда.

Когда одноглазый Дракон пришёл в себя, он собирался быстро убежать, но обнаружил, что не может двигаться.

– Кто ты такой, чёрт возьми? Что тебе надо? – спросил он, глядя на Цинь Хаодуна своим единственным глазом.

С момента своего дебюта он ни разу не встречал никого, кто не боялся бы его яда. Молодой человек был явно отравлен ослабляющим ядом, но с ним ничего не случилось, что указывало на то, что он у него был иммунитет.

Цинь Хаодун дал ему пощечину и холодно сказал, – Сейчас самое время спросить тебя, какое ты имеешь право спрашивать меня об этом?

Пощёчина была такой сильной, что половина лица одноглазого Дракона внезапно распухла, и он потерял несколько зубов. Его глаза вспыхнули гневом.

– Мальчик, не будь слишком резким. Не забывай, что я отравил всех твоих друзей. Хотя ты не боишься ослабляющего яда, они будут бесполезными всю свою жизнь без моего противоядия.

По его мнению, причина, по которой Цинь Хаодун не убил его, заключалась в том, чтобы получить противоядие, это был его последний козырь.

Цинь Хаодун снова ударил его по другой стороне лица, – Это всего лишь простой яд. Кто дал тебе мужество так разговаривать со мной?

– Мальчик, яд, ослабляющий мышцы, был разработан исключительно мной. Никто не может избавиться от яда без моего противоядия!

Цинь Хаодун пнул его ногой и сказал, – Разве ты не заметил ничего своим вторым глазом? Разве ты не видел, что один из моих спутников был спасён?

– Но, это невозможно!

Одноглазый Дракон не мог поверить, когда увидел энергичную и красивую Ху Сяосянь. Как он смог обезвредить яд, ослабляющий мышцы?

Цинь Хаодун сказал Ху Сяосяни, – Подойди и расспроси их! Но будь осторожна, не прикасайтесь к телам. Они ядовиты.

Ху Сяосянь кивнула, подошла к одноглазому Дракону и спросила, – Скажи, кто приказал тебе прийти?

Понимая, что сегодня они могут умереть, одноглазый Дракон разочарованно сказал, – Мы - дьявольская пятёрка. Несколько дней назад кто-то предложил награду в Даркнэте за задание, 10 миллионов юаней то, что мы вас убьём. Мы подумали, что это хороший шанс разбогатеть, и взялись за дело.

Ху Сяосянь нахмурилась и спросила, – Как вы узнали, что мы прибыли в Шэньнонцзя?

– Работодатель дал нам эту информацию. Он велел нам ждать тебя у входа в лес Шэньнонцзя.

Ответ одноглазого Дракона заставил сердце Ху Сяосяни затрепетать. Миссия павильона Сюаньюань была чрезвычайно секретной. Человек, который хотел их убить, был уверен, что они придут в Шэньнонцзя, и это было страшно.

Она продолжила расспрашивать, – Кто ваш работодатель? Как с ними связаться?

– Ты должен знать правила Даркнэта, – сказал одноглазый Дракон, – Наёмник, который берет на себя работу, никогда не знает, кто наниматель.

Ху Сяосянь задала ещё несколько вопросов и в конце концов даже прибегла к соблазнению, но так и не получила достаточно полезной информации. После допроса Цинь Хаодун сразу же нашёл верёвки, чтобы связать всех пятерых человек, и бросил их в глубокий лес.

После того, как все было улажено, Цинь Хаодун увидел серьёзное лицо Ху Сяосяни и спросил, – О чём ты думаешь?

Ху Сяосянь сказала, – Интересно, в чём проблема? Кто, чёрт возьми, этот работодатель? Как он узнал, что мы приехали в Шэньнонцзя?

Цинь Хаодун сказал, – Что вы собираетесь делать на этот раз?

– Это секрет нашей организации, но ты не посторонний. Я скажу тебе правду, – сказала Ху Сяосянь, – Разведывательный отдел неожиданно получил карту несколько дней назад. Говорили, что есть сокровища, сохранившиеся с древних времён. Поэтому начальство послало наш отдел Сюань посмотреть, что случилось.

– О каком сокровище идёт речь? – спросил Цинь Хаодун.

– Пока ещё ничего не ясно. Мы только что получили карту сокровищ. Это глубоко в Шэньнонцзя, судя по расположению на карте.

Ху Сяосянь достала старую карту из овчины и протянул её Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун взглянул на карту. Внешний вид этой овчинной карты был очень древним, но его сильный дух чувствовал обратное. У карты вообще не было древней энергии. Это была абсолютная подделка.

Шокировало то, что место, отмеченное на карте, было почти тем же, что нарисовал Ди Лун, за исключением того, что техника написания была не совсем такой же, но место было то же.

Это было немного странно. Если эта карта была фальшивой и целью подделки было убить этих людей в павильоне Сюаньюань, то почему место было точно таким же, как древняя гробница, которую он знал?

– Откуда взялась эта карта? – спросил Цинь Хаодун.

– Её нам передал разведывательный отдел. Мы не знаем точно, где они её взяли, – с сомнением сказала Ху Сяосянь, – Что-то не так?

Цинь Хаодун рассказал Ху Сяосяни о своём исследовании подземного дворца в Шэньнонцзя, а затем выразил свои сомнения, – Эта карта была кем-то подделана, чтобы привлечь сюда ваших людей, но цель не ясна, и расположение карты реально. Непонятно, есть там сокровища или нет, но здесь есть древняя гробница.

Ху Сяосянь сказала, – Это странно. Если кто-то получит карту сокровищ, он обязательно найдёт их сам. Зачем это показывать другим?

Цинь Хаодун подумал об этом и сказал, – Возможно ли, чтобы кто-то другой получил настоящую карту сокровищ, но он не может их заполучить. Он сделал фальшивую карту и подбросил её, чтобы привлечь вас. Чтобы вы пришли и нашли сокровища, и он мог забрать их.

Его доводы были вполне обоснованы. По словам Ди Луна, на периферии дворца должна быть граница, и обычные люди не могли войти в неё.

Ху Сяосянь сказала, – Раз кто-то хочет, чтобы мы открыли ему гробницу, почему он послал других людей убить нас на полпути? Может быть, человек, который подделал карту, и тот, кто нанял дьявольскую пятёрку, - это два разных человека?

Они немного поговорили и, в итоге, не получили определённого ответа, но одно было ясно, - за кулисами стоят какие-то люди. Путешествие в подземный дворец будет сопряжено с трудностями.

Цинь Хаодун сказал, – Забудь об этом, нам просто нужно быть осторожными.

– Если подземный дворец действительно был реликвией, то там точно должны быть сокровища. Не важно, сколько людей жаждет чтобы мы их нашли.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 212. Богомол ловит цикад, но не замечает жёлтых воробьёв позади**

Глава 212. Богомол ловит цикад, но не замечает жёлтых воробьёв позади

Ху Сяосянь указала на Лэй Тяньжуя и сказала, – Хаодун, мы всё равно идём в подземный дворец. Ещё один человек - это ещё одна сила. Лучше бы ты их спас!

Цинь Хаодун усмехнулся, – Я могу вывести из них яд, но они должны ответить за то, что сделали.

Сначала он дал пятерым людям противоядие от яда, а затем положил их рядом.

Придя в себя, все пятеро медленно открыли глаза. Они были удивлены, увидев Ху Сяосянь и Цинь Хаодуна, счастливо стоящих перед ними, когда ещё и исчезла дьявольская пятёрка.

Лэй Тяньжуй спросил, – Сяосянь, какого чёрта здесь происходит? Где этот одноглазый человек? Кто они такие?

– Они наёмники...

Ху Сяосянь рассказала о том, что произошло, но не рассказала о предположениях Цинь Хаодуна и её самой.

Зная, что Цинь Хаодун отравил дьявольскую пятёрку и снова спас их. Мужчины были одновременно счастливы и смущены. Только что они пошли просить у Цинь Хаодуна денег на защиту, но в мгновение ока им пришлось положиться на него, чтобы спасти свои жизни. Это была пощёчина.

После унижения Чжао Цянькунь сказал, – Сяосянь, помоги нам быстро избавиться от яда. Теперь мы можем шевелить только нашими ртами, мы просто бесполезные люди.

Ху Сяосянь сказала, – Хаодун помог мне избавиться от токсинов. Я не врач. Как я могу помочь вам?

– Эм...

Все пятеро внезапно замолчали, и никто не произнёс ни слова. Хотя они были толстокожими, было неловко просить Цинь Хаодуна о помощи в такое время.

Наконец Лэй Тяньжуй вздохнул, посмотрел на Цинь Хаодуна, который улыбался, и сказал, – Скажи, как ты можешь помочь нам избавиться от яда?

Цинь Хаодун указал на Чжао Цянькуня и сказал, – Я только что сказал этому парню, что вы должны заплатить мне деньги за защиту, по миллиону юаней каждый. Сначала заплатите мне, и я помогу вам.

Лэй Тяньжуй знал, что теперь ему придётся тратить деньги. Жизнь была важнее денег. Он сказал Ху Сяосяни, – Помоги нам заплатить ему.

Ху Сяосянь усмехнулась и вынула из рук пятерых людей мобильные телефоны, чтобы перевести деньги Цинь Хаодуну. Через несколько минут на счету Цинь Хаодуна было ещё пять миллионов.

– Теперь ты можешь нас избавить от яда? – сказал Лэй Тяньжуй.

– Вы дали мне деньги на защиту. Только что я помог вам избавиться от пятерых ядовитых наёмников и спасти ваши жизни. Так что 1 миллион юаней - это не так уж много, – радостно сказал Цинь Хаодун, – Если вы хотите провести детоксикацию, вам придётся заплатить за лечение 1 миллион юаней с человека. Цена справедливая.

Забрав один миллион юаней, Цинь Хаодун все же попросил ещё денег. Чжао Цянькунь жаловался, – Цинь Хаодун, не заходи слишком далеко.

– Я слишком далеко зашёл? С тем, что вы сделали, это большая доброта, как я ещё могу относиться к вам, – усмехнулся Цинь Хаодун, – Я сейчас объявляю, что стоимость лечения увеличилась до 2 миллионов на человека. Через десять минут я подниму цену до 3 миллионов за человека. Вы можете выбирать сами.

Потом он достал из рюкзака шашки и пошёл играть с малышкой, не глядя на них.

Лэй Тяньжуй поколебался мгновение и сказал Ху Сяосяни, – Сяосянь, у тебя с ним самые лучшие отношения. Пожалуйста, помоги нам попросить его об одолжении.

Ху Сяосянь сказала с холодным лицом, – Смешно! Я помогла тебе в прошлый раз, но что ты с ним сделал? Сначала вы шантажировали его едой, а потом пытались взыскать с него деньги за защиту. Теперь ты просишь меня упрашивать его. Я не такая толстокожая.

Хотя Лэй Тяньжуй ненавидел Цинь Хаодуна до смерти, ему нечего было сказать.

Дун Сыхай сказал, – Босс, что нам делать?

– А что ещё мы можем сделать? Плати деньги! – сердито сказал Лэй Тяньжуй.

– Но разве это не унизительно - платить сейчас? – сказал Чжао Цянькунь.

– Лицо или жизнь? Подождите ещё немного, и цена снова поднимется.

Лэй Тяньжуй не хотел просить о помощи. Он не мог вынести, чтобы его бросили в лесу как овощ. Ему пришлось потерять лицо. Он крикнул Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, мы готовы заплатить!

Цинь Хаодун закончил играть в шашки, повернул голову, чтобы посмотреть на него, и сказал, – Ты уверен. Не заставляй себя.

– Да, я уверен.

Сказал Лэй Тяньжуй, стиснув зубы.

Цинь Хаодун сделал вид, что ему очень жаль, и сказал, – Я думал, что ты сможешь продержаться несколько десятков минут.

Пять человек были очень смущены, но теперь их жизни были в руках Цинь Хаодуна. Они не смели сказать ни слова. Они могли только покорно позволить Ху Сяосяни перевести деньги.

Через пять минут на счету Цинь Хаодуна было ещё 10 миллионов. Он достал серебряную иглу и начал детоксикацию. Примерно через десять минут Цинь Хаодун очистил их от всех токсинов. Затем он отвёл малышку и Ху Сяосянь в свою палатку и лёг спать.

– Десять миллионов юаней за десять минут. Он слишком быстро зарабатывает деньги.

Сказал Чжао Цянькунь и сердито посмотрел на Цинь Хаодуна.

Видя, что расстояние между женщиной, которая нравилась Лэй Тяньжую, и им самим становится всё больше и больше, его лицо становилось всё мрачнее.

Се Цзыдань сказал, – Забудьте об этом. Давайте сделаем перерыв. Во всяком случае, на этот раз он нас спас.

– Ты хочешь сказать, что мы должны поблагодарить его? Разве ты не видел, как он воспользовался нами? Такая мелочь обошлась нам в 10 миллионов юаней.

Се Цзыдань покачал головой. Он больше не спорил и сразу вернулся в свою палатку, чтобы отдохнуть.

Чжао Цянькунь спросил Лэй Тяньжуя, – Босс, что мы будем делать дальше?

– Не торопись, пойдём шаг за шагом, – мрачно сказал Лэй Тяньжуй, – Хотя у этого парня есть некоторые странные способности и хорошие медицинские навыки. Но вот Шэньнонцзя, в конце концов, - это реальная опасность. Давайте приведём его в порядок, когда представится такая возможность.

Дун Сыхай сказал, – Ты прав. Всегда найдётся время, когда ему будет нужна наша помощь. Давайте сразу попросим у него сто миллионов юаней и возместим все убытки.

Лэй Тяньжуй сказал с мрачным видом, – Мы потеряли не только деньги, но и лицо; такому человеку я должен позволить умереть.

Позавтракав на следующий день, Цинь Хаодун и группа продолжили маршрут вглубь Шэньнонцзя.

Вскоре после их отъезда в лагере появилась дюжина одетых в чёрное мужчин. Они были покрыты с головы до ног, с чёрными масками на лицах и длинными ножами за спинами.

Их лидер был другим. На нём была традиционная японская военная форма, а на рукаве - белый цветок вишни. На нём не было маски, а на поясе висел нож.

Вскоре после того, как они пришли туда, ниндзя в чёрном привел чёрную Вдову и бросил её перед японским воином.

– Лорд Джонин, из этих пяти человек жив только один, а всех остальных убили дикие звери.

– Одного достаточно. Я просто задам ей несколько вопросов.

Японский воин махнул рукой, чтобы ниндзя в чёрном отошёл, а затем шагнул вперёд к чёрной Вдове.

– Вы, бесполезны. Миссия провалилась?

Чёрная Вдова была озадачена, и его слова шокировали её. Она спросила, – Это вы дали задание?

Японский воин сказал, – Тебе не нужно так много знать, просто скажи мне, как вы потерпели неудачу?

Чёрная Вдова ясно осознавала, что её жизнь находится в руках японцев. Она рассказала всю историю от начала до конца и, наконец, сказала, – Всё шло хорошо, но у них был мастер отравления. Он не только не был отравлен и выжил, но и отравил нас.

– Как выглядел этот человек? – спросил японский воин.

– Очень красивый молодой человек, лет двадцати с небольшим, с маленькой девочкой трёх-четырёх лет.

– Отец был с ребёнком? – японский воин выглядел озадаченным и сказал ниндзя рядом с ним, – В отделе Сюань павильона Сюаньюань в Хуася есть такой мастер?

– Лорд Джонин, нам не всё известно. Мы никогда раньше не слышали о мастере с ребёнком в Китае. Возможно, это скрытая сила павильона Сюаньюань, – ниндзя склонил голову и сказал, – Но вы можете быть уверены, что мы попытаемся выяснить это позже.

– Сэр, – сказала чёрная Вдова, – Я рассказала вам всё, что знаю. Пожалуйста, отпустите меня ради нашего сотрудничества.

– Отпустить тебя? Ты неудачница, – мрачно сказал японский воин. Как ты будешь жить в этом мире, потеряв лицо? Иди, ищи своих спутников.

Получив указания, ниндзя рядом с мужчиной взмахнул ножом, и голова чёрной Вдовы тут же взлетела в воздух.

Бросив тело женщины в лесу, ниндзя подошёл к японскому воину и почтительно сказал, – Господин Джонин, я не совсем понимаю одну вещь. Почему вы попросили их об этой миссии? Почему вы попросили этих людей убить команду из павильона Сюаньюань?

Японский воин коварно улыбнулся, – Карта сокровищ, которую мы получили, очень важна. В Хуася было много очень мощных культиваторов. Наверное, этот дворец оставили культиваторы, иначе не было бы такой мощной обороны.

– Если мы добудем сокровища в подземном дворце, я думаю, это принесёт большую пользу нашей семье Ямамото. К сожалению, мы не знаем, как взломать эту оброну, поэтому нам нужна помощь людей из Хуася, чтобы сломать защиту подземного дворца.

– Значит, вы сделали поддельную карту сокровищ, а затем намеренно позволили отделу павильона Сюаньюань получить её?

Японский воин кивнул и сказал, – Да, в отделе Сюань павильона Сюаньюань все очень талантливые. Они должны быть в состоянии разрушить защиту этого подземного дворца.

– Но зачем вы наняли наёмников, чтобы убить их, если хотите, чтобы они сняли оборону?

Японский воин сказал, – В Китае всё ещё много мастеров. Я боюсь, что известие о подземном дворце привлечёт слишком много людей, поэтому я использовал карту сокровищ в качестве оправдания.

– Поэтому я нанял наёмников, чтобы убить их. Если наёмники будут легко убиты корпусом, это будет означать, что они не смогут открыть подземный дворец. В то же время они определённо пришлют туда группу более влиятельных людей.

– Если наёмники будут уничтожены китайцами, то мы ничего не потеряем. Нам даже не нужно будет платить комиссионные.

Сказав это, он расхохотался.

– Лорд Джонин, вы и правда очень дальновидны. Убийство людей руками другого человека. Я научусь этому Лорд Джонин! – почтительно произнёс ниндзя, – Что мы будем делать дальше? Не пойти ли нам за этими китайцами в лес?

Японский воин покачал головой и сказал, – Нет! Китайцы очень хитры. Они часто устанавливают механизмы во дворце, а мы в этом не хороши. Поэтому нам просто нужно охранять выход и захватить сокровища, когда они выйдут.

Ниндзя снова воскликнул, – План Лорда Джонина великолепен!

– В Хуася есть старая поговорка, – Богомол ловит цикад, но не замечает жёлтых воробьёв позади. Боюсь, эти китайцы не знают, что в конце концов они отдадут всё нашим японским ниндзя после напряжённой борьбы, – сказал японский воин.

Затем дюжина японцев громко рассмеялась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 213. Зона смерти**

Глава 213. Зона смерти

Водителем Цинь Хаодуна по-прежнему был непокрытый Се Цзыдань, но по сравнению с предыдущими днями отношение Се Цзыданя сильно изменилось. В прошлом он никогда не разговаривал с Цинь Хаодуном, но теперь он завёл с ним беседу.

Хотя он потратил 2 миллиона юаней, он был очень благодарен Цинь Хаодуну. Без него парень погиб бы в руках дьявольской пятёрки.

Два Хаммера медленно ехали ещё один день, к вечеру все ближе и ближе подходили к месту назначения.

– Мы уже близко? – спросила Ху Сяосянь.

– Дай-ка посмотрю, – сказал Се Цзыдань, он открыл электронную карту в автомобиле, чтобы посмотреть, как далеко они находятся от места назначения, которое они отметили.

– Мы приближаемся к этому месту. Завтра после полудня мы будем там, но предстоящее путешествие будет всё более и более опасным.

– Местность впереди называется зоной смерти. По предыдущим исследованиям, там побывало 18 экспедиций, но они все исчезли после входа в зону смерти, без каких- либо следов.

Он говорил, и вдруг электронная карта замерцала и превратилась в белый экран, на котором ничего не было.

– В чём дело? Неужели здесь нет сигнала? Наша машина подключена к военному спутниковому сигналу, и его нельзя прервать.

Се Цзыдань говорил и нажимал на электронную карту, но экран всё ещё был пуст, и сигнала не было.

Ху Сяосянь достала свой мобильный телефон, посмотрела на него и сказала, – Наши мобильные телефоны тоже подключены к военному спутнику, но теперь нет никакого сигнала.

Се Цзыдань вздохнул и сказал, – Это место и правда странное, неудивительно, что эти экспедиции пропали здесь без вести, потому что здесь нет сигнала для любого электронного оборудования.

Цинь Хаодун сказал, – Это нормально, иначе это не называлось бы зоной смерти.

Се Цзыдань ответил, – Доктор Цинь, мы должны прийти туда, потому что у нас есть задание. Если тебе нечего делать, ты можешь уйти. Здесь слишком опасно. Кроме того, у тебя есть ребёнок.

Цинь Хаодун понял его добрые намерения и рассмеялся, – Лекарства, которые я хочу собрать, находятся только в зоне смерти. Если я уйду сейчас, все мои предыдущие усилия будут потрачены впустую.

Пока они разговаривали, Хаммер въехал в небольшую долину площадью около одного квадратного километра. Здесь не было высоких растений, а только зелёная трава.

Самым удивительным было то, что в центре долины был бассейн. Бассейн был не слишком большим, но очень прозрачным. В центре бассейна был остров площадью 20 или 30 квадратных метров. Всем показалось, что всё это дело рук творцов.

В это время солнце садилось, и в лесу было пасмурно, но он был окрашен в золотой цвет сиянием заката. Пейзаж был очень красивым.

– Папа, здесь так красиво, как в сказках, – малышка радостно запрыгала в объятиях Цинь Хаодуна. Нахождение в лесу так много дней действительно заставило её заскучать.

Но, войдя сюда, Цинь Хаодун и Ху Сяосянь нахмурились. Девушка была в хорошем настроении, но вдруг посмотрела на него и спросила, – Что случилось? Тебе здесь не нравится?

– Не то чтобы мне здесь не нравилось, но у меня плохое предчувствие.

Цинь Хаодун трактовал это чувство, как признак некого великого зла.

Затем Хаммер впереди остановился, Лэй Тяньжуй и другие вышли и начали выгружать своё оборудование. Похоже, они были готовы разбить лагерь возле бассейна.

Цинь Хаодун сказал Ху Сяосяни, – Мне не очень нравится это место. Спроси их, можем ли мы разбить лагерь в другом месте.

Ху Сяосянь сказала, – Ты, наверное, устал? Мне кажется, здесь очень хорошо. Это очень подходит для ночлега.

Цинь Хаодун сказал, – Если ты мне веришь, поменяй место. Я вовсе не шучу.

– Хорошо, я пойду и скажу им.

Ху Сяосянь восхищалась магическими способностями Цинь Хаодуна на протяжении всего пути. Хотя ей очень нравились здешние красивые пейзажи, она решила поверить Цинь Хаодуну.

Несмотря на зловещую атмосферу, нельзя было отрицать, что пейзаж здесь был действительно прекрасен. Цинь Хаодун тоже вышел вместе с малышкой и обошёл вокруг бассейна.

Глубина бассейна была 3 или 4 метра, ширина - 12 или 13 метров, вода в бассейне была настолько прозрачной, что галька на дне хорошо виднелась, и вокруг плавали какие- то неизвестные рыбы. Может быть, эти рыбы никогда не видели людей, поэтому они не боялись и плавали свободно, не обращая внимания на Цинь Хаодуна и малышку.

В это время Ху Сяосянь подошла к Лэй Тяньжую и сказала, – Давай не будем разбивать лагерь здесь, а пойдём дальше и найдём место лучше.

Лэй Тяньжуй сказал, – Сяосянь, ты глупая? Посмотри, какой здесь пейзаж! Это волшебное место. Идеальное для лагеря.

Ху Сяосянь добавила, – Хаодун сказал, что ему не нравится это место. Очень вероятно, что тут нас ждёт какая-то опасность. Нам лучше сменить место.

Услышав, что это была идея Цинь Хаодуна, Лэй Тяньжуй внезапно похолодел.

Дун Сыхай презрительно сказал, – Сяосянь, ты не должна его слушать. Он всего лишь врач. Он только хорошо лечит болезни. Я специалист по джунглям. Никто не может сравниться со мной в выживании в дикой природе.

– Взгляни на здешнюю обстановку, красота здесь вторична, а безопасность - самое главное. Вокруг нет высоких деревьев, а если есть дикие животные, мы можем их сразу найти. Даже если возникнут какие-то проблемы, в бассейне всё равно есть остров, и мы можем отправиться на остров, чтобы избежать опасности.

– Я провёл в лесу больше десяти лет и никогда не видел лучшего места для лагеря, чем здесь. Он сказал, что здесь нехорошо, а могу только сказать, что он слишком невежественен.

Затем Дун Сыхай повернул голову прямо, почти крича на Цинь Хаодуна.

Чжао Цянькунь также сказал, – Да, Сяосянь, ты слушаешь его во всём. Мы члены павильона Сюаньюань. Самый низкий уровень среди нас - это 9-й. Мы испытали множество трудностей и опасностей, поэтому нам не нужно слушать глупости этого жиголо.

– Ты можешь противостоять ему, но не нужно оскорблять его.

Ху Сяосянь не была довольна отношением этих людей к Цинь Хаодуну, но она также чувствовала, что в их словах есть доля правды. Это место действительно выглядело очень подходящим для лагеря.

Цинь Хаодун слышал их разговор. Он подошёл и сказал, – Я только что высказал свои предложения. Вам решать, верить мне или нет.

Дун Сыхай презрительно сказал, – Мы тебе не верим. Я специалист по джунглям. Нет безопаснее места, чем здесь.

Цинь Хаодун больше ничего не сказал. Во всяком случае, он уже высказал свои предположения. Он был уверен, что сможет защитить малышку и Ху Сяосянь, даже если возникнет опасность. А что касается остальных, то ему было всё равно.

– Ну, ты и шарлатан. Ты мелкий доктор, но уже притворяешься экспертом по джунглям, – сказал Чжао Цянькунь и плюнул на землю. Он был очень скупым человеком в своей повседневной жизни. А теперь Цинь Хаодун забрал у него 3 миллиона юаней. Он уже ненавидел Цинь Хаодуна до смерти.

Дун Сыхай сказал, – Босс, не волнуйтесь. Это место находится далеко от леса и не подходит для охоты. Я посмотрю, что он будет есть сегодня вечером.

Чжао Цянькунь сказал, – Это верно. Он придёт и будет умолять нас, когда у него кончится еда...

Он что-то говорил, и вдруг их окутал густой аромат. Они обернулись и увидели, что Цинь Хаодун развёл костёр и жарит на нём четыре или пять восхитительных свежих рыб.

И кроме жареной рыбы, там было вино и мясо, это была роскошная еда.

Ван Юаньчэн удивлённо воскликнул, – Боже мой, он что «Дораэмон»? Как у него может быть так много еды в таком маленьком рюкзаке?

Лицо Лэй Тяньжуя тоже изменилось. Хотя они были хорошо оснащены, у них были только сухие продукты и готовое к употреблению мясо, которое было намного хуже, чем у Цинь Хаодуна.

Он намеревался шантажировать Цинь Хаодуна едой и забрать 30 миллионов юаней, которые он заполучил. Теперь этот план оказался провальным.

Чжао Цянькунь сказал, – Нет, мы должны думать о другом.

– На самом деле, – сказал Лэй Тяньжуй, – Его легко достать. С самого начала и до самого конца он путешествует с нами автостопом. Просто попросим у него денег за проезд.

Чжао Цянькунь почесал затылок и сказал, – Да, я не думал об этой идее. Этот парень и его дочь ездят на нашем Хаммере каждый день, не так уж много будет брать с него миллион юаней в день.

Лэй Тяньжуй сказал, – Как может 1 миллиона юаней в день быть достаточно? Мы дали ему 30 миллионов. Потребуется 30 дней, чтобы вернуть все деньги. У нас мало времени, поэтому мы должны были брать с него 5 миллионов юаней в день.

– Я понял, господин, – взволнованно воскликнул Чжао Цянькунь, – Я пойду и попрошу у него денег. Если он не заплатит, то завтра пойдёт один.

Цинь Хаодун выбирал рыбьи кости для малышки. Когда Чжао Цянькунь подошёл, он сказал, – Почему ты здесь? Только не говори мне, что ты снова просишь денег за защиту.

Чжао Цянькунь нахально сказал, с тупым взглядом, – Нам не нужны никакие деньги за защиту. Ты должен заплатить за некоторые тарифы, ты ездил в нашей машине каждый день. Наш босс сказал, что если ты не заплатишь 5 миллионов юаней за день, ты сможешь ходить только самостоятельно.

Ху Сяосянь сердито сказала, – Пять миллионов? Почему ты сразу не грабишь? Хотя эти два Хаммера даже были бы переоборудованы, цена составляла бы около 3-х миллионов. Вы хотите брать 5 миллионов в день. Не слишком ли ты помешался на деньгах?

Чжао Цянькунь сказал аргументированно, – Это другое. Это Шэньнонцзя. Идти пешком здесь опасно. Ты должен будешь заплатить деньги. Это стоит 5 миллионов юаней в день.

На самом деле Цинь Хаодуну было всё равно, поедет он в машине или нет, и теперь он был рядом с подземным дворцом. Ему было бы удобнее отправиться в путь одному с малышкой.

Но как раз в этот момент с окраины донёсся рёв дикого зверя, и огромный леопард бросился к ним.

– О, здесь есть звери!

Ху Сяосянь вытащила из-за пояса пурпурный сверкающий меч и встала перед Цинь Хаодуном и малышкой.

– Бесполезный парень, положился на защиту женщинфгы! – похоже, Чжао Цянькунь наконец- то нашёл возможность покрасоваться. Он вытащил из-за спины единственный нож и бросился к леопарду, – Давайте посмотрим, что представляет из себя этот парень гсегодня.

Он гпробежал небольшое расстояние и был ошеломлён. Перед ним был не только леопард. С края бассейна один за другим устремлялись все виды диких животных, включая чёрных медведей, тигров и волков, носорогов, зебр и жёлтых овец. Эти дикие животные шли вместе, но леопард был самым быстрым, поэтому он бросился первым.

Чжао Цянькуню было всё равно. Он повернул голову и побежал назад. Он больше не хотел показывать, что он смельчак. Так много зверей затоптали бы его до смерти, если бы не укусили. Он был только 9-го уровня открытой силы, поэтому для него было невозможным сражаться с таким количеством зверей, даже если бы его уровень был выше.

Не только он, но и все присутствующие занервничали. Лэй Тяньжуй крикнул Дун Сыхаю, – Что происходит?

Дун Сыхай сказал с пустым лицом, – Я не знаю. Я никогда раньше не видел такого. Это какой-то поток зверей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 214. Муравьиная армия**

Глава 214. Муравьиная армия

Лэй Тяньжуй повернулся к Ван Юаньчэну и сказал, – Разве ты не умеешь приручать животных? Ты можешь приручить этих животных?

Ван Юаньчэн сказал с горькой улыбкой, – Босс, даже самому сильному укротителю зверей понадобится время, чтобы сделать это. И никто не сможет приручить так много животных сразу. Кроме того, эти звери обезумели, даже бессмертные не смогут приручить их.

– Что же нам теперь делать? – Лэй Тяньжуй плакал.

Ван Юаньчэн сказал, – На самом деле, это легко. Мы можем просто спрятаться в машине. Мы можем уехать прямо сейчас. Броня Хаммера настолько толстая, что эти животные не смогут пробить её.

Лэй Тяньжуй воскликнул, – Ты прав. Садись в машину!

После этого они поспешили к Хаммеру. Ху Сяосянь также проводила Цинь Хаодуна и малышку до машины.

Хотя они сели в машину, все высунули головы из окон и стали наблюдать за дикими животными.

Глядя на них некоторое время, Ван Юаньчэн сказал, – Босс, кажется что-то не то. Это вовсе не поток кочующих животных. Эти животные напуганы.

– Смотрите на них. Леопарды и овцы бегут вместе, между ними нет вражды, нет желания нападать. Они просто убегают.

Слушая его, другие тоже заметили это. В стаде было много естественных врагов. Но они не проявляли никакой враждебности, или у них не было времени охотиться. Они просто отчаянно бежали вперёд.

Дун Сыхай сказал, – Леопарды, тигры и носороги - все цари зверей. Что может их так напугать? Это странно.

Ван Юаньчэн повторил, – Это странно. Этого не должно было случиться.

Он сказал Лэй Тяньжую, – Босс, похоже, что этот доктор прав. Здесь действительно небезопасно. Почему бы нам не уехать?

Чжао Цянькунь неодобрительно сказал, – Какая тут может быть опасность? В машине мы не встретим никаких животных. Кроме того, вы видите, что они не собираются нападать на нас. Какое хорошее место для лагеря, там даже есть озеро. Может быть, мы сможем отступить на остров в центре озера.

Лэй Тяньжуй на мгновение задумался и сказал, – Мы можем атаковать или переждать в машине, а там много оружия. Нам не нужно нервничать.

Дун Сыхай согласился с ним и сказал, – Это верно. Мы всё выдержим. Кроме того, в машине достаточно боеприпасов. У нас ещё есть две ракетные установки. Даже если придёт динозавр, его можно будет превратить в жареную тушу. Нам нечего бояться.

Услышав то, что он сказал, остальные успокоились и перестали бояться диких животных снаружи. Ван Юаньчэн взял подзорную трубу и стал наблюдать за бегущими дикими зверями. По какой- то причине у него тоже было плохое предчувствие.

В другой машине малышка была так взволнована, что подпрыгнула и показала на животных снаружи, – Папа, посмотри на них. Жираф, большой тигр, носорог, большой медведь...

Снаружи бежали сотни животных, и их было больше, чем можно увидеть в зоопарке.

Ху Сяосянь нахмурилась и сказала, – Хаодун, это та опасность, которую ты предвидел?

Теперь она всё больше и больше доверяла Цинь Хаодуну. Час назад Цинь Хаодун сказал, что место не подходит для ночлега, но они не могли найти никакой причины для опасности. А теперь они сами всё видели.

Цинь Хаодун сказал, – Я вижу только то, что что-то угрожает мне. Я могу сказать только хорошо это или плохо, а не о конкретном содержании. Может быть, это связано с этими животными, но я не думаю, что это конец. Эти животные не так уж и опасны.

Ху Сяосянь взялась за подбородок и сказала, – Что может быть большей угрозой? Я действительно не представляю, чем можно так напугать носорогов и тигров!

Разговаривая, они вдруг услышали, как малышка кричит, – Папа, посмотри. Эти здоровяки бегут обратно.

Цинь Хаодун посмотрел в направлении руки малышки. Все животные, казалось, испугались и побежали назад.

– Муравьи! Так много муравьев!

Малышка указал на опушку леса и закричала. Она была священным телом Суцзаку и обладала гораздо лучшим зрением, чем обычные люди.

Услышав это, Цинь Хаодун также увидел большое количество чёрных муравьёв, выдвигающихся из леса в направлении этих животных. Эти муравьи были длиной в три- четыре сантиметра, и были размером с большой палец взрослого человека. Самым страшным было то, что их было слишком много. Поля вообще не было видно. Оно просто выглядело как чёрный ковёр, расстилающийся со всех сторон.

Муравьёв было так много, что они образовывали огромную смертоносную силу. Неудивительно, что тигры и леопарды боялись бежать. Для такого количества муравьёв, какими бы свирепыми животными они ни были, они могли стать только пищей.

– Откуда здесь столько муравьёв? – удивлённо воскликнула Ху Сяосянь, – Теперь это большая проблема. Эти идиоты тебя не слушали. Теперь они не смогут сбежать, даже если захотят.

Неудивительно, что Ху Сяосянь испугалась. Она могла использовать АК для борьбы со львами и тиграми, но на муравьёв это бы не подействовало. Если эти насекомые действительно захотели напасть на них, то это была абсолютная катастрофа.

Лэй Тяньжуй и его люди тоже были в шоке. Ван Юаньчэн взял подзорную трубу и воскликнул, – О Боже, это африканские муравьи. Разве они не живут только в бассейнах Амазонки? Почему вдруг Хуася? Здесь так много муравьев.

Чжао Цянькунь тоже был потрясён. Он никак не ожидал, что дикие животные бегут из-за этих маленьких муравьёв. Ракетные установки в его руках не играли большой роли в этой ситуации, потому что насекомых было слишком много.

Лэй Тяньжуй сильно сожалел, что не послушался совета Цинь Хаодуна как можно скорее уехать отсюда. Если бы он это сделал, то не было бы никаких проблем.

Но в мире не было лекарства от сожаления, он мог только смотреть правде в глаза, – Юаньчэн, как насчёт того, чтобы уехать прямо сейчас?

– Слишком поздно! – Ван Юаньчэн указал на место вокруг бассейна и сказал, – Смотрите, теперь здесь полно муравьёв. Они прятались здесь. Нет никакого выхода.

Чжао Цянькунь сказал неуверенным голосом, – Разве мы не можем мчаться с лошадиной силой Хаммера? Могут ли эти муравьи остановить наши колеса, даже если они сильны?

Ван Юаньчэн вздохнул и сказал, – Вы смотрите на этих муравьёв сверху вниз. Хотя они не могут остановить колёса, они могут съесть их. Мы не можем развернуться сейчас.

Лэй Тяньжуй понял, насколько опасной была ситуация. Они могут превратиться в муравьиный помёт. Он нервно сказал, – Юаньчэн, что теперь делать? Можем ли мы быстро отступить на середину озера? Обычно муравьи боятся воды.

Ван Юаньчэн сказал, – Мы можем отступить на середину озера, но эти две машины не смогут проехать. Если мы оставим их здесь, все оборудование и продукты будут съедены полностью, даже шины будут съедены. Тогда мы не сможем уйти отсюда.

Лэй Тяньжуй остолбенел. Без машин и еды в лесу Шэньнонцзя было очень опасно.

В этот момент муравьи вокруг начали двигаться к центру долины. Это было похоже на армию, которая начала осаду. Они были очень быстрыми и сильным.

Среди животных остался один питон. Первоначально питон не мог быстро двигаться. Он был быстро поглощён муравьиной армией.

Случилось ужасное. Вначале питон всё ещё извивался и катался, пытаясь сопротивляться. Но не прошло и двух минут, как он превратился в груду белых костей. Скорость пожирания муравьёв была поразительной.

Потом в муравейник попал носорог. Через две минуты здоровяк, который мог опрокинуть машину, превратился в груду белых костей.

– Боже мой, это же дьяволы!

Ху Сяосянь удивлённо прикрыла рот рукой.

Кроме неё, другие люди в машине были в шоке, увидев эту сцену. Эти муравьи были настолько ужасны, что все могли себе представить, как они будут выглядеть, если попадут под муравьиную атаку.

Увидев приближающихся муравьёв, Лэй Тяньжуй нервно спросил, – Что мы должны делать?

Ван Юаньчэн подумал и сказал, – Есть один способ, но я не знаю, смогу ли я остановить этих муравьев.

Лэй Тяньжуй сказал, – Давай, если у тебя есть идея, давай попробуем. По крайней мере, мы можем отступить к центру озера.

Теперь озеро позади них было их последним убежищем, и оно было самой надёжной защитой от муравьиной армии.

Ван Юаньчэн сказал, – Насколько мне известно, муравьи боятся бензина. Мы можем вести эти две машины вместе и вырыть канаву вокруг, а затем наполнить её бензином. Может быть, мы сможем остановить муравьев этим путем.

Они были очень хорошо подготовлены к этой поездке в Шэньнонцзя. Обе машины были хорошо оснащены бензином. Этот метод можно было испробовать.

– Давайте выйдем из машины и сделаем то, что сказал Ван Юаньчэн, – решительно воскликнул Лэй Тяньжуй.

Время было на исходе. Все немедленно выскочили из машины. Се Цзыдань и Ван Юаньчэн поспешно подогнали два Хаммера вплотную к озеру. Потом они вытащили из машины лопаты и вырыли вокруг них канаву.

В то же время всё больше и больше животных в стаде оставались позади и попадали в муравейник, превращаясь в груды белых костей.

– Папа, посмотри. Большой тигр идёт к нам, – воскликнула малышка, указывая на далёкое стадо.

Это была долина, похожая на большую чашу, и Цинь Хаодун был прямо на дне. Паникующих животных муравьи никуда не гнали и, естественно, собирали на краю долины.

Ван Юаньчэн воскликнул, – Нет, мы должны остановить их. Мы должны держать их подальше, иначе они разрушат наш план.

Хотя все эти люди были воинами, и их скорость рытья рва была очень быстрой, но времени было слишком мало. Они только что выкопали половину канавы. Если бы эти животные ворвались сюда, их работа стала бы бесполезной.

– Ты быстро копай канаву, а я помогу Сяосяни.

В это время Лэй Тяньжуй проявил свою решительность как лидер команды. Громко закричав, он достал из машины автомат и нажал на спусковой крючок, направленный на животных перед ним.

Ху Сяосянь также знала, что сейчас не время для милосердия. Она схватила пистолет и начала стрелять в ближайших животных. И Чжао Цянькунь, и другие люди продолжили раскопки.

Тигры, леопарды и чёрные медведи падали один за другим. Сцена была кровавой. Цинь Хаодун сначала боялся, что Тан-Тан испугается, но потом обнаружил, что малышка спокойна.

Возможно, потому, что в последнее время она много чего пережила, или же на неё влияло священное тело Суцзаку. Одним словом, девочка проявляла гораздо больше терпения, чем её сверстники.

Лэй Тяньжуй и Ху Сяосянь расстреляли большое количество диких животных, они не были доброжелательны. Даже если бы они не стреляли, эти дикие животные стали бы пищей муравьёв. Разница была только во времени.

И смерть этих зверей помешала муравьям двигаться вперёд. Когда они пожирали тела диких зверей, это замедлило их.

Через 10 минут солнце уже стояло у горизонта, оставляя лишь лёгкий след вдали. Чжао Цянькунь и другие, наконец, выкопали канаву глубиной около 10 сантиметров и шириной один метр и вылили бензин в канаву.

В это время вокруг не было ни одного выжившего животного. Вся долина была покрыта чёрными муравьями. Она была похожа на чёрный ковёр. Тем не менее, сцена муравьев, пожирающих животных, поразила их, что заставляло Цинь Хаодуна и других сильно нервничать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 215. Лодки из листьев**

Глава 215. Лодки из листьев

На другой стороне озера Цинь Хаодун столкнулся с огромным числом муравьёв через канаву, заполненную бензином.

Эти муравьи не производили никакого шума, но они давили на других очень сильно. Малышка тоже забеспокоилась. Она крепко обняла Цинь Хаодуна за шею и тихо сказала, – Папа, я боюсь.

Цинь Хаодун протянул руку, коснулся её головы и сказал, – Не бойся. Я с тобой.

Испугалась не только малышка, но и другие тоже занервничали и вспотели. Перед лицом этих ужасных муравьёв все мастера боевых искусств и всё современное оружие казались бесполезными и бессильными.

Они все уставились на бензиновую канаву в надежде преградить путь чёрным убийцам.

Чёрные муравьи остановились перед бензиновой канавой. Они, казалось, ненавидели запах бензина, но просто остановились. Не было никаких признаков отступления.

Ху Сяосянь схватила Цинь Хаодуна за руку и прошептала, – Хаодун, бензин может остановить этих муравьёв?

Цинь Хаодун слегка покачал головой и сказал, – Эти маленькие твари такие свирепые. Кажется, их невозможно остановить!

Казалось, чтобы подтвердить его слова, муравьи на противоположной стороне рва немедленно отреагировали. Они начали укладываться слой за слоем. За несколько минут они построили муравьиную стену высотой около метра и шириной в метр.

– Что они делают? – Чжао Цянькунь нервно плакал.

Цинь Хаодун почувствовал толчок и закричал, – Они сейчас придут. Всё! Быстро собирайтесь.

Эти маленькие муравьи казались мудрыми, и им даже пришла в голову мысль построить стену и пересечь ров.

Выслушав его, все это поняли. Они образовали человеческую стену на краю рва, ожидая муравьёв и готовились немедленно уничтожить их.

Вскоре первая партия муравьёв начала пересекать ров. Надо сказать, что эти маленькие муравьи обладали отличной прыгучестью. Они перепрыгнули через бензиновую канаву. Хотя муравьёв, пересекающих канаву за один раз, было немного, если бы эти муравьи пошли дальше, им было бы трудно избежать участи быть поглощёнными здесь.

Цинь Хаодун и другие ждали муравьёв и немедленно начали их истреблять. Хотя этот вид насекомых был гораздо крупнее обычного, они всё ещё были относительно маленькими. Пистолеты и другое оружие нельзя было использовать. Они могли только использовать лопаты и свои ноги, чтобы разогнать муравьёв.

Чжао Цянькунь поднял ногу и наступил на муравья. Согласно здравому смыслу, муравей был мёртв. Но когда он поднял ногу, муравей, глубоко втоптанный в землю, был похож на бессмертного таракана. Вскоре он снова поднялся в приподнятом настроении и укусил Чжао Цянькуня за ногу.

Рот этого муравья был похож на два ножа. Зубы разорвали носки Чжао Цянькуня и оставили кровавое пятно на его ноге.

К счастью, Ху Сяосянь оказалась рядом с Чжао Цянькунем. Она использовала фиолетовый меч вспышки, чтобы разрезать упрямого муравья пополам.

Хотя этот муравей умер, снаружи прыгнуло ещё больше муравьев. Они не могли убить всех этих насекомых.

Цинь Хаодун воскликнул, – Это бесполезно. Эти маленькие муравьи настолько сильны, что мы не можем их остановить. Быстро отойдите на середину озера.

Дун Сыхай воскликнул, – Что же нам тогда делать? Тогда мы потеряем наше оборудование.

Ху Сяосянь сердито сказала, – Как ты можешь думать об оборудовании? Неужели оборудование важнее вашей жизни?

Лэй Тяньжуй убил несколько муравьёв подряд. Он также обнаружил, что они не могут противостоять нападению этих чёрных дьяволов. Он стиснул зубы и крикнул, – Быстро зажигайте бензин, и давайте отойдём к озеру.

По его команде Се Цзыдань достал зажигалку. Он зажёг её и бросил в бензиновую канаву. Внезапно бензин в канаве загорелся.

Пылающий огонь временно блокировал атаку муравьёв. Таким образом, они получили немного времени для отступления.

Но это было временно. Бензина было немного, и он горел быстро. Эти муравьи, конечно, скоро сожрут его.

– Всё убирайтесь отсюда.

После Лэй Тяньжуй заявил, что, он прыгает в озеро. Его умение плавать было превосходным. Вскоре он поплыл к центральному острову озера, за ним последовали Чжао Цянькунь, Дун Сыхай, Ван Юаньчэн и Се Цзыдань.

Цинь Хаодун посмотрел на Ху Сяосянь, которая всё ещё стояла там, и спросил, – Почему бы тебе не пойти с ними? Разве ты не умеешь плавать?

Ху Сяосянь смущённо ответила, – Я умею плавать, но не могу намочить одежду. Это будет слишком позорно.

Хотя обычно она производила на посторонних сексуальное впечатление, на самом деле она была очень консервативна. Одежда на ней была очень тонкой, если бы она промокла, то выглядела бы как голая. Перед таким количеством мужчин это было действительно неприемлемо для неё.

Цинь Хаодун сказал, – Ты держи Тан-Тан, а я поведу тебя.

Затем он передал малышку в руки Ху Сяосяни и позволил ей встать на краю озера.

Ширина озера составляла около 12 или 13 метров, и перепрыгнуть на остров было трудно даже при их культивации. Но с помощью Цинь Хаодуна все было по-другому.

– Приготовься, ты прыгнешь, когда я закричу, – сказал Цинь Хаодун, – Раз, два, три. Прыгай!

Воскликнул Цинь Хаодун. Закричав, он с силой упёрся руками в полные бедра Ху Сяосяни.

Благодаря толчку Цинь Хаодуна, прыжковая сила Ху Сяосяни сделала её похожей на летающую фею, дрейфующую к острову посреди озера вместе с малышкой.

Но после того, как она приземлилась, она почувствовала, что её бедра стали горячими. Она покраснела от стыда.

Когда Лэй Тяньжуй увидел эту сцену, он в гневе стиснул зубы. Его лицо было настолько синим, что он хотел остановить Цинь Хаодуна и позволить этим муравьям съесть его прямо сейчас.

К этому времени бензин почти сгорел, и 10-и сантиметровая канава уже не могла остановить муравьев. Муравьи, которые и без того были нетерпеливы, нисколько не беспокоились о пламени из канавы и сразу же бросились туда.

Ху Сяосянь поспешно крикнула, – Хаодун, иди сюда скорее.

Малышка последовала за ней и закричала, – Папа, пойдём!

Хотя Лэй Тяньжуй и Чжао Цянькунь не разговаривали, они тайно молились в своих сердцах, надеясь, что этот бледный парень не сможет плыть и умрёт прямо на противоположном берегу.

– Не волнуйся, я скоро приду! – Цинь Хаодун улыбнулся Ху Сяосяни и малышке. Он не хотел опозориться, как Лэй Тяньжуй. Он достал из рюкзака банку пива и неторопливо выпил её.

– Он пьёт в этот момент? Не слишком ли он высокомерный?

Увидев, что муравьи подбираются к ногам Цинь Хаодуна, он бросил пустую банку на поверхность озера. Когда муравьи уже собирались вскочить ему на ноги, он подпрыгнул и сделал красивое 360-градусное сальто в воздухе.

Когда тело приземлилось, он использовал банку в качестве опоры. Благодаря плавучести поверхности воды он снова подпрыгнул и ловко приземлился на остров в центре озера.

– Отлично! Папа как здорово!

Малышка весело кричала.

Лэй Тяньжуй и Чжао Цянькунь переменились в лице. Они все думали, что Цинь Хаодун - просто слабый врач, поэтому они провоцировали его один за другим. Они не ожидали, что он настолько искусен.

Например, даже Лэй Тяньжуй, достигший царства скрытой силы, не мог выполнить такой трюк, который только что продемонстрировал Цинь Хаодун, не говоря уже о Чжао Цянькуне.

Цинь Хаодун забрал малышку у Ху Сяосяни. Когда он оглянулся назад, муравьиная армия полностью заняла то место, где они только что были.

Эти муравьи, казалось, были очень недовольны побегом Цинь Хаодуна и уничтожили два Хаммера, оставшиеся позади.

Вскоре всё, что осталось сзади, было полностью поглощено этими муравьями, включая твёрдые шины Хаммеров, оставив только голые колеса.

Но это, казалось, не кончалось. Муравьи продолжали кусать рамы Хаммеров. Через 10 минут два Хаммера исчезли.

Чжао Цянькунь воскликнул, – Боже мой, эти муравьи могут есть даже сталь. Что ещё они могут съесть?

Лэй Тяньжуй сказал Ван Юаньчэну, – Ты уверен, что эти чудовища африканские марширующие муравьи?

Ван Юаньчэн облизал пересохшие губы и сказал, – Нет, хотя африканские марширующие муравьи свирепы, они не могут есть сталь. Эти монстры перед нами гораздо хуже.

Чжао Цянькунь сказал, – Какого чёрта они такие?

Ван Юаньчэн ответил смущённо, – Даже не знаю. Я впервые вижу муравьёв, которые могут есть сталь.

Они не знали этих муравьёв, но Цинь Хаодун, казалось, о чём-то задумался.

Лэй Тяньжуй сказал, – Наше оборудование больше не доступно, и эти муравьи повсюду. Мы не знаем, когда они отступят. Теперь мы можем только объявить о провале этой миссии и позвонить в штаб, чтобы выслать за нами вертолет.

Затем он достал свой сотовый телефон, но он полностью промок. Когда он вынимал сотовый телефон, с него капала вода. Лэй Тяньжуй не мог даже включить его, не говоря уже о том, чтобы позвонить.

Какое-то время он действительно сожалел. Спасая свою жизнь, он бежал слишком быстро и прыгнул прямо в воду. Если бы Цинь Хаодун послал их через реку одного за другим, то сейчас не было бы никакой неловкой ситуации.

Он повернулся к Ху Сяосяни и сказал, – Я не могу пользоваться своим телефоном. Позвони в штаб-квартиру по своему мобильному телефону.

Ху Сяосянь сказала, – Это зона смерти. Когда мы вошли, на мобильном телефоне не было сигнала. Мы вообще не могли позвонить.

– Это...

Лэй Тяньжуй остолбенел. Снаружи его окружали муравьи. Теперь он не мог просить о помощи. Что ещё ему оставалось делать, кроме как ждать смерти?

Дун Сыхай сказал, – Не волнуйтесь, босс. В любом случае, эти муравьи не могут прийти сюда сейчас. Давайте подумаем о чём-нибудь другом.

Лэй Тяньжуй печально сказал, – Это всё твоя вина. Ты сказал, что здесь не будет никаких проблем с лагерем и что это самое безопасное место. И каков же результат? Оборудование потеряно и мы застряли на этом острове.

– Я...

Лицо Дун Сыхая побагровело. Он подумал, что это не его идея - разбить здесь лагерь. С этим согласились все. Но он не мог позволить себе обидеть Лэй Тяньжуя. Поэтому он говорил только про себя.

Потом он услышал, как малышка закричала, – Посмотри на них, папа. Как эти листья могут ходить?

Все посмотрели в ту сторону, куда указывала малышка. Они обнаружили, что на краю долины множество зелёных листьев постепенно приближающихся к ним. Это действительно выглядело так, как будто эти листья двигались.

Ху Сяосянь переменилась в лице и закричала, – Нет, эти муравьи собираются пересечь озеро.

Лэй Тяньруй сказал, – Пересечь озеро? Они не умеют плавать. Как они могут пересечь озеро?

Ху Сяосянь сказала, – Эти листья взяли муравьи. Они собираются сделать лодки из этих листьев, и потом прийти на наш остров.

– Что? Сделать лодки из листьев?

Теперь взгляды всех изменились. Остров был их последним прибежищем; если бы муравьи пришли на остров, последствия были бы невообразимы.

Чжао Цянькунь ругался, – Какого чёрта делают эти муравьи? Как они могут быть умнее людей?

Муравьи очень быстро передвигали листья. Примерно через 20 минут на берегу озера появилось много больших листьев. Как сказала Ху Сяосянь, эти муравьи хотели сделать лодки из них. Сначала они бросали листья на поверхность воды, а потом прыгали на них.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 216. Влияние на муравьёв**

Глава 216. Влияние на муравьёв

Эти муравьи умели вытягивать задние лапы и передвигать листья в воде после того, как они на них садились. Хотя их ноги двигались медленно, листья действительно передвигались. Насекомые рано или поздно напали бы на остров.

– Что нам делать? Что же нам делать?

Об этом думали все. Видя, что муравьиная армия приближается со всех сторон к острову, они ничего не могли предпринять.

Если бы у них в руках были какие-нибудь длинные инструменты вроде веток, они могли бы расшевелить озеро и сбить муравьёв, но остров посреди озера был пуст. Там не было даже камня, не говоря уже о ветках.

Лэй Тяньжуй повернулся к Дун Сыхаю и воскликнул, – Разве ты не знаток джунглей? Поторопись и найди способ!

– Я... Понятия не имею, – в отчаянии сказал Дун Сыхай.

Ху Сяосянь сказала, – Хаодун предупредил вас, что вы не должны разбивать лагерь здесь, но вы сказали, что всё в порядке. Теперь мы все умрём здесь.

Когда все вспоминали сцену с муравьями, пожирающими животных, они чувствовали оцепенение и шок. Как люди из спецотделов, они все думали, что однажды умрут, но никто не мог смириться с такой кончиной.

В этот момент Цинь Хаодун сказал, – У меня есть хорошие новости.

– Что? – услышав его слова, в глазах у всех вновь загорелась надежда. Даже лица Лэй Тяньжуя и Чжао Цянькуня, которые были враждебны к нему, были полны тоски.

Хотя смерть была близка, Цинь Хаодун мог чудесным образом подчинить себе лозу каннибала и, возможно, также справиться с этими муравьями.

Цинь Хаодун сказал, – Я только что понял, что эти насекомые - не марширующие муравьи из Южной Америки.

Дун Сыхай расстроился и сказал, – Я понял это уже давно, ну и что?

Цинь Хаодун не ответил ему и сказал, – У этих муравьёв есть название - адские муравьи, пожирающие души. Поскольку они появляются внезапно каждый раз, никто не знает, откуда они приходят, говорят, что они приходят из ада.

– В то же время эти муравьи очень прожорливые и могут есть железо и сталь. Говорят, что они могут даже съесть душу, поэтому их называют адскими муравьями - пожирателями душ.

Все эти вещи, которые он говорил, были полностью из мира культивации. Адский муравей - пожиратель душ был ужасным существом в мире культивации, и даже культиваторам приходилось отступать, когда они сталкивались с ним.

Сначала Цинь Хаодун не думал об этом, и он также думал, что эти муравьи были просто обычными южноамериканскими походными муравьями. Только когда он увидел, что эти муравьи съели даже Хаммеры, он подумал об этом ужасном существе. После тщательного наблюдения он подтвердил, что это были адские муравьи. Он просто не понимал, как они могли появиться на земле.

– Ты хочешь сказать, что после смерти наши души будут съедены муравьями, и у нас не будет никаких шансов на реинкарнацию? Это хорошая новость?

– Это действительно хорошая новость, – Если это южноамериканские марширующие муравьи, то я ничего не могу поделать, но я знаю слабости муравьёв - пожирателей душ.

– Что? В чём их слабость? Рассказывай скорее, – Лэй Тяньжуй и другие жалостливо посмотрели на Цинь Хаодуна.

Ху Сяосянь также сказала, – Да, Хаодун, эти муравьи на полпути через озеро. Расскажи нам поскорее об их слабости, иначе будет уже слишком поздно.

Цинь Хаодун легко сказал, – Все вещи связаны. У каждого живого существа есть что-то, что сдерживает его. Адский муравей - пожиратель душ не исключение. Больше всего они боятся растения под названием трава Хуанцюань. Пока на теле человека есть листик травы Хуанцюань, эти муравьи никогда не осмелятся приблизиться к нему.

– Что толку говорить об этом? Мы даже не видели, что такое трава Хуанцюань. Где мы можем её найти?

– Да, разве это не чепуха? На этом острове нет травы, не говоря уже о листьях травы Хуанцюань.

Когда Чжао Цянькунь и другие пожаловались, на ладони Цинь Хаодуна появился жёлтый лист, – Так совпало, что у меня есть трава Хуанцюань.

Трава Хуанцюань попалась ему случайно, когда он собирал лекарства. В то время он не ожидал встретить такое ужасное существо, как адский муравей-пожиратель душ, но пространство кольца хранения было достаточно большим, поэтому он выбрал несколько и бросил их наугад. Он не ожидал, что теперь это поможет для спасения жизней.

– Возьми лист и не теряй его.

Цинь Хаодун отдал Ху Сяосяни лист, который держал в руке, и достал из кармана другой.

Лэй Тяньжуй и его люди смотрели на золотой лист в руке Цинь Хаодуна с бесконечной надеждой в глазах. Они тут же окружили его.

– Цинь, у тебя есть листья? Ты можешь дать мне один?

Лэй Тяньжуй спросил льстиво.

Видя адских муравьёв на поверхности, он потеряло свою гордость.

Цинь Хаодун сказал, – Да, но почему я должен давать его тебе?

– Доктор Цинь, – сказал Лэй Тяньжуй, – Ты забываешь, что мы товарищи и всегда должны помогать друг другу в трудную минуту.

– О! Я помню, что только что ты брал с меня плату за проезд.

Лэй Тяньжуй хотел убить себя сейчас. Он пытался брать плату за защиту. В результате он был почти убит дьявольской пятёркой, и в конце концов он был спасён. На этот раз он хотел взять плату за проезд. В конце концов, у него даже не было машины. Ему также нужно было забыть про своё достоинство и просить о помощи.

Цинь Хаодун покрутил в руке листик травы Хуанцюань и сказал, – Теперь это хорошая вещь для спасения жизней. Если ты хочешь его, то не дорого будет взять плату в два раза больше вашего тарифа?

– Хорошо…

Лэй Тяньжуй мгновенно покраснел. Он просто хотел поскорее вернуть потерянные деньги. Поэтому он просил Цинь Хаодуна платить пять миллионов юаней в день. В прошлом Цинь Хаодун каждый раз брал один миллион юаней. Теперь он увеличился в 10 раз. Это была фатальная ошибка, сделанная им самим.

Цинь Хаодун сказал со смехом, – Мой принцип заключается в том, что я всегда был честным бизнесменом. Это твой выбор, покупаешь ты его или нет. Я не хочу, чтобы вы покупали насильно.

Лэй Тяньжуй снова взглянул на тёмную, плотную адскую армию муравьёв в озере. Другого выбора не было.

– Доктор Цинь, я уверен, что хочу его купить. Но здесь нет сигнала на мобильный телефон, и у меня нет так много наличных, поэтому я не могу заплатить за него в настоящее время.

Цинь Хаодун сказал, – Не имеет значения, что у тебя нет наличных денег. Ты можешь дать мне расписку в получении кредита.

Ван Юаньчэн почувствовал себя немного обиженным, когда подумал о 10 миллионах юаней. Он сказал, – Ты уверен, что этот лист полезен?

Цинь Хаодун сказал, – Если он полезен, вы можете спасти жизни. Если это не так, вы все умрёте здесь. Так, что вам будет всё-равно даже если вы оформите кредит в 100 миллионов юаней?

Думая об этом, все понимали, что если они умрут, то оставленные ими деньги будут бесполезны, не говоря уже о расписке.

Се Цзыдань сказал, – Доктор Цинь, я тебе верю. Я хочу один из листьев.

Цинь Хаодун достал из рюкзака ручку и бумагу, протянул их Се Цзыданю и сказал, – Ты не трогал меня. Я могу дать тебе скидку 50%. Ты можешь написать расписку на пять миллионов юаней.

– Благодарю, доктор Цинь, – Се Цзыдань, не колеблясь, выписал квитанцию на пять миллионов, а затем взял у Цинь Хаодуна один из листьев травы Хуанцюань.

Хотя Лэй Тяньжуй и другие колебались, видя, что муравьи уже близко к берегу. Они также писали расписки и брали листья травы Хуанцюань у Цинь Хаодуна.

Увидев, что Цинь Хаодун положил все свои ручки и квитанции в рюкзак, Лэй Тяньжуй заинтересовался. По дороге он всегда видел, как Цинь Хаодун вынимает вещи из рюкзака, но форма рюкзака не менялась. Казалось, что он не будет раздут или сморщен, независимо от того, сколько в нём вещей. Было ли это сокровище культиватора из легенд?

Это был напряжённый момент. Адские муравьи - пожиратели душ наконец- то высадились на острове. Они подошли к центру острова.

Цинь Хаодун и другие встали вместе и образовали круг. Каждый из них держал в руке по листику травы Хуанцюань. Теперь дело было за маленькими листьями.

К этому времени солнце уже полностью село, и только яркая луна освещала долину. Вокруг было тихо, и все отчётливо слышали их дыхание, сердцебиение и шорох муравьёв, двигавшихся вперёд.

Эти адские муравьи - пожиратели душ становились всё ближе и ближе. В лунном свете можно было разглядеть даже муравьиные рты, которые покачивались у них на головах.

Пять метров, три метра, два метра... Когда муравьи приблизились к ним примерно на метр, они внезапно остановились. Две антенны на их головах дико затрепетали. Затем, словно сильно испугавшись, они повернули головы и побежали назад.

Паника оказалась заразительной. Свирепый армия адских муравьёв - пожирателей душ в это время была подобна войску, которое рухнуло после великого поражения. Не соблюдая порядка и дисциплины, они один за другим устремились к озеру. Многие муравьи не смогли прыгнуть на листья, прежде чем упасть прямо в озеро. Они боролись за жизнь, а потом утонули.

Люди на острове вздохнули с облегчением, в том числе и Цинь Хаодун. Он знал, что листья травы Хуанцюань могут сдерживать муравьёв, пожирающих души, но он никогда не пробовал этого раньше. Он не ожидал, что эффект будет таким хорошим. Казалось, что создатель был действительно удивительным.

Через несколько минут все муравьи на острове сбежали. Даже муравьи за пределами озера, начали отступать. Через десять минут все муравьи исчезли из долины. Если бы в воздухе не было сильного запаха крови, все выглядело бы так, как будто ничего не произошло.

У каждого было ощущение, что он пережил катастрофу. Неудивительно, что так много экспедиций было потеряно в зоне смерти. Это место было зловещим.

Теперь наступила глубокая ночь. В целях безопасности они не стали возвращаться на противоположную сторону озера, а разбили лагерь прямо на острове.

На следующее утро, когда солнце поднялось с востока и золотое сияние наполнило долину, Цинь Хаодун использовал тот же метод, чтобы отправить Ху Сяосянь и малышку на противоположную сторону.

Глядя на этот лист травы Хуанцюань, Лэй Тяньжуй и другие испытывали сложные чувства. Именно эта мелочь обошлась им в 10 миллионов юаней. Но они не осмеливались выбросить его, так как не знали, встретятся ли они снова с этими ужасными насекомыми в будущем.

Успокоившись, они вернулись на противоположную сторону озера.

Если оглядеть долину, она всё ещё была тиха и прекрасна. От сожранных вчера животных не осталось никаких костей. На месте двух Хаммеров осталась только лужа масла. Только сгоревшая бензиновая канава могла по-настоящему передать, что здесь произошло.

Лэй Тяньжуй сказал Ху Сяосяни, – Давай обсудим, что делать дальше. Нам идти вперёд или вернуться назад?

Ху Сяосянь сказала, – Мы ещё не закончили нашу задачу. Как мы можем вернуться назад?

Дун Сыхай сказал, – Но у нас нет никаких транспортных средств и оборудования. Это опасно, если мы будем продолжать двигаться вперёд.

Ху Сяосянь ответила, – Но мы вот-вот прибудем к месту назначения. Если мы вернёмся назад, то все предыдущие усилия были зря. Кроме того, откуда ты знаешь, что это будет безопасно, если мы вернёмся?

Лэй Тяньжуй сказал, – Сяосянь права. Теперь, когда мы прибыли сюда, мы должны двигаться дальше.

После объединения гола они продолжали углубляться в Шэньнонцзя. Цинь Хаодун не вернулся бы назад естественным путём. Он держал малышку на руках и шёл позади команды вместе с Ху Сяосянью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 217. Маскирующееся магическое поле**

Глава 217. Маскирующееся магическое поле

В тернистом лесу быстрее было ехать на Хаммере, чем идти пешком. Было около полудня, когда они прибыли в пункт назначения, отмеченный на карте.

Это было у подножия горы. Вершина возвышалась в облаках, окружённая тучами. Это заставляло всех чувствовать, что новые монстры, вот-вот скоро появятся.

– Вот мы и пришли. Давайте отдохнём.

Сказала Ху Сяосянь и усадила Цинь Хаодуна на чистый большой камень. Другие тоже сели, чтобы восстановить силы.

Цинь Хаодун взглянул на гору перед собой. Ему показалось, что его духовная Ци начала колебаться. Так что пункт назначения, похоже, был прямо здесь.

Лэй Тяньжуй сказал Ху Сяосяни, – То, что мы делаем на этот раз, - это выполнение задач наших отделов. Теперь, когда мы достигли места назначения, стоит ли нам брать с собой чужака?

Ху Сяосянь сказала, – Кто здесь посторонний? Без Хаодуна мы все были бы мертвы. Почему мы не можем взять его с собой? Ты боишься, что он ограбит нас?

Видя, что Ху Сяосянь настаивает, Лэй Тяньжуй наконец сказал, – Ну, мы можем взять его с собой, но сначала я хочу кое-что ему сказать.

Он повернул голову к Цинь Хаодуну и сказал, – Я знаю, что у тебя есть какие-то способности, но наша цель особенная. Нельзя полагаться только на свои способности. Ты должен положиться на нас, чтобы попасть внутрь.

Цинь Хаодун только улыбнулся и больше ничего не сказал.

Лэй Тяньжуй продолжал говорить, – Независимо от того, какие сокровища мы найдём, ты должен дать нам выбрать их в первую очередь.

– Но ты можешь быть уверен, что, по имеющейся у нас информации, сокровищ здесь полно, и ты тоже получишь большую выгоду.

Цинь Хаодун сказал, – Я понимаю тебя. Ты имеешь в виду, что мы должны распределять то, что мы найдём, в соответствии с нашими способностями и вкладом. Я прав?

– Ты совершенно прав. Справедливее всего распределять сокровища в соответствии с нашими способностями!

Лэй Тяньжуй кивнул, продолжая говорить. Он был очень доволен отношением Цинь Хаодуна.

Помолчав, он добавил, – На самом деле, ты не должен чувствовать себя обделённым. Хотя твои медицинские навыки очень хорошие, здесь они совершенно бесполезны. Тебе нужна наша помощь.

– В этой миссии в Шэньнонцзя все участники были тщательно отобраны. Сяосянь и я -мастера царства скрытой силы. Чжао Цянькунь - мастер формирования. Ван Юаньчэн -укротитель животных. Се Цзыдань хорошо разбирается в машинах и ловушках. Дун Сыхай - эксперт по джунглям.

– Например, сейчас дверь сокровищницы была скрыта формированием. Обычные люди не могут видеть, где находятся ворота. Если они захотят войти внутрь, они должны полагаться на способности Чжао Цянькуня.

Цинь Хаодун посмотрел на Чжао Цянькуня и сказал, – Значит, он владеет формированием?

– Более чем! – поскольку они говорили о формировании, Чжао Цянькунь стоял, расправив спину. Он позорился перед Цинь Хаодуном снова и снова, но теперь он был смелым и довольным.

– Семья Чжао занимает высокие официальные посты уже несколько поколений. Я начал изучать формирование с трёх лет. В 10 лет у меня было завершение. А когда мне исполнилось 20-ть, я стал мастером формирования и беспрецедентным гением. Нет такого формирования, которое я не мог бы взломать.

Закончив хвастаться, он увидел, что Цинь Хаодун никак не отреагировал на его слова. Он подумал, что Цинь Хаодун ничего не понимает, – Неудивительно, что ты этого не понимаешь. Обычные люди не могут встретиться с магическим полем даже раз в жизни. Сегодня я преподам тебе краткое введение в формирование.

– Есть четыре вида формирования, - маскирующееся магическое поле, фантомное магическое поле, магическое поле ловушка и убивающее формирование. Перед нами маскирующееся магическое поле. За ним должны стоять другие формирования. Причина, по которой эти сокровища ещё не было раскопаны, заключается в том, что они защищены маскирующимся магическим полем.

Дун Сыхай сказал, – Формирование это и правда удивительно. Ворота прямо перед нами, но мы ничего не видим. Похоже, на этот раз мы будем полагаться на тебя, Цянькунь.

У него были хорошие отношения с Чжао Цянькунем. После этого он бросил дерзкий взгляд на Цинь Хаодуна и сказал, – Ты владеешь искусствами? Ты смог победить дьявольскую пятёрку, у тебя были листья травы Хуанцюань, которые сдержали муравьёв. Ну и что с того? Раз уж ты хочешь попасть туда сейчас, тебе нужно положиться на моего брата.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Ну тогда я подожду, хочу увидеть талант формирования.

– Не проблема. Ты увидишь, – сказал Чжао Цянькунь. Затем он с великой гордостью подошёл к подножию горы и начал исследовать маскирующееся магическое поле. Другие не понимали ничего в формировании и с любопытством наблюдали за ним.

Через час Чжао Цянькунь уже более дюжины раз прошёлся по подножию горы. Его гордое выражение лица начало проходить. Напротив, на лбу у него выступил пот.

– Папа, это так медленно. Мне уже скучно!

Малышка был очень озадачена и утомлена расхаживаниями Чжао Цянькуня.

Цинь Хаодун сказал, – Моя дочь больше не может ждать. Гений формирования, когда мы сможем увидеть врата?

Чжао Цянькунь грустно сказал, – Да что ты понимаешь? Это формирование высшего уровня человеческого масштаба, которое не может быть взломано просто так.

Лэй Тяньжуй спросил, – Это формирование высшего уровня очень мощное?

Чжао Цянькунь сказал, – У формирования также есть уровни, которые эквивалентны уровню воина. От высокого к низкому, их можно разделить на формирование небесного масштаба, формирование земного масштаба и формирование человеческой масштаба. Каждый уровень образования имеет верхний, средний и низкий уровни. Нижний уровень - наименее мощный, и его легко взломать, в то время как верхний - самый сложный.

Лэй Тяньжуй кивнул и сказал, – Ну, это так трудно. Неудивительно, что тебе так трудно его взломать!

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Это формирование человеческого масштаба. Разве оно не должно быть самым простым? Ты всё-таки гений. Почему тебе так сложно взломать его?

– Что ты знаешь? – Чжао Цянькунь, казалось, был сильно оскорблён, – Каждое формирование это особое магнитное поле, которое создаётся в соответствии с рельефом местности, реками, горами и даже звёздами. Так что оно может специально скрывать формирования. Каждое формирование создаётся огромным трудом. Как его можно так легко взломать?

– Точно! – Цинь Хаодун ответил, как будто внезапно прозрел, а затем спросил, – Просто скажи нам, сколько времени это займёт?

Чжао Цянькунь сказал, – Это требует огромных усилий, множества попыток, и помощи компаса, чтобы зафиксировать положение и наблюдать. Иногда даже приходится обращаться к древним книгам. Если быть неосторожным, можно попасть в ловушку формирования и вы не представляете, что произойдёт...

– Хватит, – Цинь Хаодун быстро сказал это и остановил Чжао Цянькуня, – Просто скажи нам, сколько времени это займёт. Если это будет слишком долго, я пока лягу спать.

– Как ты к этому относишься? – Чжао Цянькунь возмущённо сказал, – Уровень этого формирования слишком высок, и оно очень сложное. Мне нужно взять компас, чтобы тщательно всё рассчитать. Это займёт, по меньшей мере, несколько часов.

– Хорошо. Продолжай делать то, что делаешь, – сказал Цинь Хаодун. Затем он сел вместе с Ху Сяосянью и малышкой на камень.

– Папа, что же нам делать? – сказала малышка.

– Этот парень слишком глупый. Это займёт много времени. Может, мы пока сыграем в покер вместе?

Спросил Цинь Хаодун. Потом достал из рюкзака колоду карт.

– Хорошо! Я больше всего люблю играть в карты.

Радостно воскликнула малышка. Потом они действительно сели и стали играть в покер.

– Этот...

Чжао Цянькунь уже сходил с ума. Хотя его развитие не было совершенным, его всегда отмечали как юного гения формирования. Это был первый раз, когда им так пренебрегали, – Что он имел в виду, говоря, – Этот парень слишком глупый. Это займёт много времени? Это формирования высшего уровня земного масштаба.

Лэй Тяньжуй сказал, – Не думай о нём. Он ничего не знает об этом. Поторопись и раскрой вход. Давай попробуем попасть туда до темноты.

Чжао Цянькунь с негодованием посмотрел на Цинь Хаодуна, затем достал из своего пакета доску для формирования и начал тщательно всё подсчитывать.

Время шло, и Цинь Хаодун достал еду из своего волшебного рюкзака, чтобы пообедать. Дун Сыхай и Ван Юаньчэн также отправились на охоту на диких животных.

После обеда все отдыхали. Чжао Цянькунь продолжал работать в одиночку. Но по мере приближения заката свет вокруг него становился всё темнее и темнее. Он по-прежнему не находил никаких зацепок.

– Я проиграл, – в их игре в покер проигравший должен положить солому себе на голову. Цинь Хаодун рассмешил двух своих прекрасных соперниц. Теперь он был похож на соломенного человечка. В это время Чжао Цянькунь всё ещё не сломал формирование.

Он снял солому с головы, подошёл к Чжао Цянькуню и сказал, – Ты сможешь это сделать?

Прошёл целый день, Чжао Цянькунь был утомлён и подавлен. Он сказал, – Я сомневаюсь, что это не формирование человеческого масштаба высшего уровня, а формирование более низкого уровня.

Цинь Хаодун нетерпеливо сказал, – Не говори глупостей. Просто скажи нам, сможешь ли ты его взломать?

– Я... Я не могу!

Чжао Цянькунь не хотел показывать слабость в своей области знаний, но выхода не было. Уровень этого образования был высок, но не мог взломать его своей способностью.

Цинь Хаодун приложил руку к голове и сказал с сожалением, – Ты заставил нас ждать целый день, и теперь ты говоришь нам, что не можешь взломать его.

– Не надо на него давить. Может быть, это слишком сложно, – сказала Ху Сяосянь. Затем она сказала Чжао Цянькуню, – Что же нам теперь делать?

Чжао Цянькунь смущённо сказал, – Другого пути нет. Я не могу взломать это формирование земного масштаба. Мы можем пригласить только кого-то старшего из моей семьи.

– Как... Как это можно сделать?

Ху Сяосянь тоже впала в депрессию. После стольких дней пути они, наконец, добрались до места назначения. Но теперь у них не было к нему доступа.

В настоящее время на мобильном телефоне не было сигнала. Если бы им понадобилось подкрепление, они смогли бы позвонить, только вернувшись в зону смерти. Никто не знал, с какой опасностью они могут столкнуться, если вернутся. Никто не знал, встретятся ли они снова с чем-то вроде адских муравьёв - пожирателей душ.

Цинь Хаодун недовольно сказал, – Разве ты не начал изучать формирование, когда тебе было три года? Разве ты не говорил, что когда тебе было 10 лет, у тебя было завершение; а когда тебе было 20 лет, ты стал мастером формирования в своей семье? Разве существует нерушимое формирование, пока ты здесь? Ты вообще не можешь решить эту проблему?

Он уже обнаружил, что маскирующееся магическое поле перед ними было образованием верхнего уровня земного масштаба. Но это было сложно. Цинь Хаодун думал, что Чжао Цянькунь обязательно расколет его, но это может занять много времени. Но он не ожидал, что этот некомпетентный парень окажется за пределами своих способностей.

– Ты, – Чжао Цянькунь чувствовал себя неловко. Он просто слишком много хвастался. Он хвастался, что он гений формирования, и теперь ему было стыдно.

– Ты не знаешь формирования, не говори ерунды. Это вовсе не моя вина. Это потому, что уровень этого формирования слишком высок. Это оказалось за пределами моих ожиданий.

Дун Сыхай сказал, – Поскольку ты не можешь сделать это сам, не вини других.

Ху Сяосянь сказала, – О чём ты говоришь? Хаодун - врач. Разве он справится, если ты позволишь ему это сделать?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 218. Нужны ещё кирпичи?**

Глава 218. Нужны ещё кирпичи?

Дун Сыхай сказал, – Если ты не можешь этого сделать, то перестань осуждать.

– Ладно, хватит орать, – Цинь Хаодун остановил Ху Сяосянь и сказал Чжао Цянькуню, – Теперь, когда ты не можешь раскрыть формирование, почему бы тебе просто не приостановить всё это и не пропустить нас первыми?

– Приостановить? – Чжао Цянькунь посмотрел на Цинь Хаодуна, как на дурака, – Держи рот на замке, если ничего не понимаешь. Ты знаешь, что это такое? Ты думаешь, что можешь поставить его на паузу или воспроизвести как на пульте управления?

– Самые мощные формирования продолжают работать, поглощая Ци неба и земли. Как только они будут активированы, сила будет подавляющей. Их никогда нельзя остановить, пока формирование не будет разрушено.

Цинь Хаодун сказал, – Ты хочешь сказать, что не можешь даже приостановить его?

Чжао Цянькунь сердито сказал, – Что ты имеешь в виду, говоря, что я не могу? Даже создатель формирования не смог бы этого сделать. Если только ты не владеешь высшей силой формирования и не настолько знаком с этим, чтобы легко найти его слабое место.

– Если формирование может быть остановлено кем угодно, то для чего оно нужно?

Даже Ху Сяосянь смутилась. У этого человека был такой талант в медицине, и он обычно был умён. Она понятия не имела, почему он задал этот глупый вопрос.

Возможно, она не очень хорошо разбиралась в формировании, но как член отдела Сюань павильона Сюаньюань, она слышала о нём. Семья Чжао была известна своим опытом в формировании, но даже член их семьи не смог бы остановить формирование.

– Чтобы остановить формирование, нужно было хорошо владеть им.

Теперь, когда все смотрели на него со странным выражением лица, Цинь Хаодун передал малышку Ху Сяосяни и сказал, – Держись.

– Держаться? За что же?

Все в замешательстве смотрели на Цинь Хаодуна и гадали, что он собирается делать.

Цинь Хаодун огляделся и увидел квадратный кирпич. Должно быть, кто-то оставил его здесь.

Он схватил кирпич и пошёл к подножию горы.

– Что он делает? В кого он бросает кирпич?

– Что происходит? Неужели он сошёл с ума? Это маскирующееся магическое поле, а не фантомное. Он же не под гипнозом.

Когда все растерялись, Цинь Хаодун уже подошёл к подножию горы. Он поднял кирпич в руке и бросил его в каком-то направлении.

– Бум...

После громкого грохота вся гора задрожала.

– Что это такое? Как кирпич может быть таким мощным? Он только что использовал бомбу?

– Это что, землетрясение?

Когда все были потрясены силой этого кирпича, вид перед ними изменился. Впереди показалась мощёная дорожка, уходящая в глубину горы.

– О'Кей, формирование остановилось.

Сказал Цинь Хаодун, стряхивая пыль с ладоней. Он не собирался двигаться, потому что думал, что Чжао Цянькунь сможет разрушить формирование, и хотел держаться в тени. Но влиятельным людям всегда слишком трудно оставаться в тени.

Все умолкли.

Ху Сяосянь не могла поверить своим глазам. Она потёрла глаза, чтобы убедиться, что картинка перед ней была правдой. Оказалось, что формирование было уничтожено по-настоящему.

Она посмотрела на Цинь Хаодуна с выражением восхищения на лице. Она знала, что этот парень - необыкновенный человек, но никогда не ожидала от него такого. Теперь она смотрела на него так, словно он спустился с небес.

Формирование, в которое никак не мог войти в Чжао Цянькунь, было остановлено кирпичом? Это было так невероятно!

Лэй Тяньжуй выглядел ошеломлённым, потому что думал, что Цинь Хаодун ничего не знает о формировании. Как он мог решить эту проблему с помощью кирпича?

Самым потрясённым был Чжао Цянькунь. Он понятия не имел, почему формирование, которое мучало его весь день, была разбита кирпичом.

Если бы он рассказал об этом эксперту по формированию, над ним бы посмеялись и решили бы, что он сумасшедший. Но факт был в том, что это только что произошло у него на глазах.

Интересно, как это удалось Цинь Хаодуну? Кирпич заставил его усомниться в собственной жизни. Он спрашивал себя, было ли это потому, что парень был слишком силён, или потому, что он был слишком слаб. В конце концов, кто был гением формирования?

– Неужели Цинь Хаодуну просто повезло? Случайно ли он нашёл глаз формирования? Как же ему повезло!

– Не стойте там просто так. Пойдём! – Цинь Хаодун позвал с остальных и вышел на мощёную дорогу, держа малышку на руках.

За ним последовали другие люди. Чжао Цянькунь осматривался вокруг, чтобы убедиться, что формирование действительно перестало действовать.

Он удивлялся, как Цинь Хаодун смог разрушить его кирпичом. Даже дедушка Чжао Цянькуня не смог бы этого сделать. Цинь Хаодуну просто повезло.

На этот раз он ошибся. Цинь Хаодун сломал формирование кирпичом, и это было только потому, что он был силён; это не имело ничего общего с удачей.

Каждое формирование имело свои преимущества и недостатки, сильные стороны и смертельные слабости. За каждым формированием должен быть глаз. Независимо от того, насколько мощным оно было, формирование будет неуязвимо до тех пор, пока не атакуют глаз.

У всех формирований были глаза, но их расположение отличалось друг от друга. Некоторые из них стояли в формировании, другие - в стороне. Глаз маскирующегося магического поля лежал рядом с формированием. Цинь Хаодун нашёл его без труда.

Он остановил формирование кирпичом, который мог бы показаться простым; однако это был удар бесконечной мудрости и силы. У него была чистейшая зелёная древесная подлинная Ци, и он позаимствовал Ци окружающих растений. Именно так он остановил формирование.

Другим потребовалось бы много усилий, чтобы хотя бы просто отыскать этот глаз.

Команда прошла по мостовой несколько миль. Туман поднялся вокруг них так внезапно, что все их глаза были замутнены. Пейзаж вокруг расплылся, а потом стал совсем белым. Они едва могли видеть товарищей поблизости.

– Что случилось? Откуда этот внезапный туман?

По пути сюда они действительно попадали в туман, но никогда ещё он не был таким густым. Они не видели ни окружающего пейзажа, ни тропинки под ногами. Как они могли идти вперёд?

Лэй Тяньжуй был раздражён и сказал, – Когда исчезнет этот густой туман?

Чжао Цянькунь достал из кармана компас. Он проверил его и сказал, – Это не туман. Это своего рода формирование.

– Какое формирование?

Лэй Тяньжуй был потрясён. Ему и в голову не приходило, что он вошёл в формирование.

Чжао Цянькунь сказал, – Если я правильно понял, это формирование называется ловушкой облаков и туманов. Туман блокирует все ощущения, не давая людям найти правильное направление. Они будут в ловушке, пока не умрут.

– Что же нам делать? Ты можешь его сломать?

Лэй Тяньжуй понимал, что Чжао Цянькунь не был всемогущим после того, что произошло только что. Он думал, что талант Чжао Цянькуня в формировании должно быть был преувеличен.

– Возможно. Формирование здесь устроено очень хитро. Формирования такого же уровня здесь мощнее, чем снаружи, – Чжао Цянькунь не был уверен, что сможет что-то сделать.

Он добавил, – Чтобы разорвать ловушку облаков и туманов, нужно наблюдать за направлением воздуха внизу, а затем определить его местоположение ветра с помощью доски формирования. Это может занять некоторое время. Вам нужно будет набраться терпения.

– Сколько времени это займёт? Два дня или три? Неужели мы здесь умрём с голоду?

Сказал всем Цинь Хаодун. Они вошли внутрь так взбудоражено, что никто из них не взял еды. Они действительно могут умереть с голоду, если останутся здесь слишком надолго.

– Тогда что я могу сделать? Это ловушка облаков и туманов, одно из высших формирований человеческого масштаба, – Чжао Цянькунь был взбешён подозрениями Цинь Хаодуна, – Тебе просто повезло, – крикнул он, – Не будь таким самоуверенным. Посмотрим, сможешь ли ты прорвать это формирование.

– Кончай нести чушь, если ничего не можешь, – Цинь Хаодун презрительно посмотрел на Чжао Цянькуня, – Он протянул руку. Никто не знал, когда он успел схватить какой-то кирпич.

Он сделал два шага вперёд, поднял кирпич и с силой швырнул его в какую-то сторону.

Чжао Цянькунь кричал, – Ты шутишь? Не всегда же тебе может так везти. Если ты сможешь снова разрушить формирование, я сделаю...

Внезапно он замолчал, как будто у него перехватило горло, и больше не мог говорить, потому что туман вокруг начал рассеиваться. Картина перед ними снова стала ясной.

Все были ошеломлены. Они задавались вопросом, действительно ли так легко сломать формирование, и смогут ли они взять кирпич и попробовать. Если бы они знали об этом раньше, то просто притащили бы сюда кучу кирпичей.

– Мой дорогой, это было впечатляюще.

Сказала Ху Сяосянь, обнимая Цинь Хаодуна и целуя его в щёку. Малышка последовал за ней и поцеловала его в другую щёку.

Цинь Хаодун посмотрел на Чжао Цянькуня и пошутил, – Я разрушил формирование, что ты будешь делать?

– Нет... ничего! – Чжао Цянькунь был так смущён, но он также чувствовал себя счастливым, потому что не сказал, – Если ты сможешь сломать формирование, я встану на колени и назову тебя папой, – ему так повезло, что он не закончил фразу, иначе ему было бы очень стыдно.

В то же время, он всё ещё задавался вопросом, как Цинь Хаодун сделал это. Возможно, ему и повезло, когда он в первый раз остановил формирование кирпичом, но как насчёт этого раза?

Это было действительно странно, как Цинь Хаодун мог так легко найти глаз формирования. Он должен был рассказать об этом своей семье.

Однако у других людей было не так много мыслей, как у него. После того как они преодолели ловушку облаков и туманов и двинулись вперёд, дорога перед ними расширилась. Через десять минут они оказались в прекрасном персиковом лесу.

Ху Сяосянь смотрела на цветы персика вокруг. Она вздохнула и сказала, – Они такие красивые. Я чувствую себя как в стране чудес.

Однако Цинь Хаодун не был так расслаблен, как она. Он выглядел серьёзным и сказал, – Берегитесь. Здесь опасно.

Дун Сыхай сказал, – Ты шутишь? Я даже комаров здесь не вижу, не говоря уж об этих чёртовых муравьях. Насколько здесь опасно?

Прежде чем он закончил, налетел ветерок и сдул цветы. Никто не замечал, что эти лепестки цветов были очень острыми. Они летели вниз в 100 раз быстрее, чем обычные лепестки, и направлялись прямо к его горлу.

Дун Сыхай был быстрым воином, и в этот момент он отвернул шею, лепесток едва не попал ему в плечо. Это был довольно опасно. Он защитил себя от нападения, но лепесток разрезал его одежду, проделав рану, которая была длиной в четыре сантиметра.

– Ай... – Дун Сыхай закричал и прикрыл своё плечо. Он завопил, – Что это?

Лицо Чжао Цянькуня изменилось, и он закричал, – Листья и лепестки ранят. Это убивающее формирование лепестков и листьев.

Неудивительно, что он запаниковал. Убивающее формирование было гораздо опаснее, чем другие виды формирований. Маскирующееся магическое поле в основном не давало людям найти то, что они хотели, но убивающее формирование действительно убивало.

Никто не ожидал, что лепесток может резать, как нож, и убивать. Команда собралась вместе и настороженно огляделась. Они так боялись, что ещё какие-нибудь лепестки упадут вниз.

Ху Сяосянь стояла перед Цинь Хаодуном и малышкой с фиолетовым мечом в руках. Она крикнула Чжао Цянькуню, – Что нам теперь делать? Есть идеи, как сломать это формирование?

– Забудь об этом, бесполезно его спрашивать! – прежде чем Чжао Цянькунь смог ответить, Ху Сяосянь посмотрела на Цинь Хаодуна и спросила, – Хаодун, нужны ещё кирпичи?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 219. Кирпич даёт мне всё**

Глава 219. Кирпич даёт мне всё

– Хорошо…

Чжао Цянькунь был смущён, но ничего не мог с этим поделать. Он не знал, что делать с этим убивающим формированием.

– Конечно, мне нужен кирпич. Я всегда беру с собой хорошие вещи.

Цинь Хаодун рассмеялся. В его руке снова появился красный квадратный кирпич.

Ходили слухи, что кирпич занимал первое место в списке скрытого оружия, потому что он был одновременно обычным, доступным и очень мощным. С кирпичом в руке можно было победить врага, независимо от того, какие навыки у него были.

Теперь он стоял там с кирпичом в руке. Он выглядел так, словно собирался завоевать весь мир.

В то же самое время Чжао Цянькунь закричал, – Чёрт, начинается убивающее формирование!

Все посмотрели вверх и увидели, что весь персиковый лес изменился. Сотни лепестков плыли вниз и наполняли лес убийственной аурой. Они летели к команде, как множество стрел, сыпавшихся с небес сверху, надвигаясь со всех сторон и направляясь во все углы.

Эта ситуация пробудила страхи глубоко внутри каждого. Если бы каждый лепесток был так же силён, как тот, который только что выстрелил в них, у них было бы мало надежд на выживание. Теперь лепестков было очень много.

Когда все почувствовали, что всё безнадёжно, они увидели, что Цинь Хаодун махнул рукой. Он бросил кирпич, который держал в руке, в сторону плавающих лепестков.

Все посмотрели на красный квадратный кирпич, который был надеждой всей команды. От этого удара полностью зависело, смогут ли они выжить в смертельном строю.

После взрыва убивающее формирование исчезло. Мощное смертоносное формирование из лепестков и листьев, которое могло убить их всех в любое время, растаяло, словно лёд или снег.

Лес остался таким же, каким был раньше. Цветы оставались теми же самыми цветами, но они потеряли всю свою убийственную силу.

– Формирование разрушено? Он сделал это снова?

Все вздохнули с облегчением. Только что они почти коснулись смерти.

– О, ты такой замечательный! Папа! – малышка подпрыгнула и закричала.

Однако Чжао Цянькунь чувствовал себя так, словно его ударил гром. Он надеялся, что Цинь Хаодун сможет разрушить формирование, но как только оно было сломлено, он погрузился в сильнейшую депрессию.

Он изучал формирование с трёх лет. Теперь прошло уже более 20 лет, и он был просто побеждён кирпичом Цинь Хаодуна. Как он будет жить с этим позором?

После того, как формирование было побеждено, команда продолжила продвигаться вперёд. В конце тропинки в персиковом лесу они увидели гору, стоящую впереди. Она возвышалась до самого неба, и они едва могли разглядеть её вершину. У подножия горы была пещера. В пещере было очень темно, и никто ничего не видел.

Они приложили много усилий, чтобы добраться сюда, поэтому не было никакого способа, чтобы они прекратили маршировать по пещере. Их удивило, что, когда они подошли к входу, внутри внезапно зажёгся свет.

Все посмотрели вверх и увидели все освещённые пятна на стене внутри горы. Они были похожи на лампочки в доме, освещающие всю пещеру.

Но это не были лампочки. Кто-то, должно быть, применил специальные навыки, потому что они включились в тот момент, когда команда вошла.

Хотя Чжао Цянькунь был побеждён уже много раз в битве за разрушение формирования, он мог сказать, что эти светлые пятна тоже были частью формирования. Они поглощали Ци неба и земли, чтобы осветить пещеру. Он воскликнул, – Боже, кто придумал использовать формирование таким образом? Впечатляет!

Остальные согласились с этим. После всех формирований, через которые они прошли, они могли почувствовать, насколько велик был хозяин этого места.

Пещера была большой и достаточно глубокой. Они шли уже больше часа, и вдруг впереди открылся прекрасный вид. В поле их зрения попало большое подземелье.

Ворота подземелья выглядели внушительно, как ворота древнего города. Над воротами висела большая табличка с надписью, – Дворец Чжайсин.

– Чёрт возьми, наконец!

При виде дворца у всех на лицах появилось воодушевление.

– Берегитесь. Обычно такие подземелья оснащены механическим оборудованием и скрытым оружием. Мы уже добрались сюда. Только не пораньтесь.

Лэй Тяньжуй подавил волнение внутри. Он повернулся к Се Цзыданю и сказал, – Цзыдань, ты эксперт по скрытому оружию. Иди проверь.

Се Цзыдань ответил ему и осторожно подошёл к воротам дворца. После того как он тщательно проверил его, он не смог найти никаких намёков на снаряжение или скрытое оружие. Ворота, которые выглядели очень тяжёлыми, легко открылись после его слабого толчка.

Он вошёл во дворец и, убедившись, что внутри нет никакой опасности, обернулся и помахал рукой. Затем Лэй Тяньжуй повёл остальных к воротам.

Дворец был очень большим внутри, занимал более 400 квадратных метров. В центре зала стоял глубокий колодец. С правой и левой стороны было четыре двери; никто не знал, для чего они там.

В тот момент, когда все осматривались, в зале вспыхнул свет. Над колодцем появилась гигантская фигура.

Это был культиватор лет тридцати-сорока, с волосами до плеч, одетый в чёрную мантию. Он выглядел абсолютно простым, как выглядит среднестатистический толстяк.

Каждый мог сказать, что это был некий фантом, оставленный кем-то давным-давно. Это был ненастоящий человек, однако они всё ещё могли чувствовать его тяжелую ауру. Все могли только представить себе, насколько могущественным был обладатель фантома, когда был жив.

В шоке, Лэй Тяньжуй упал на землю в панике и закричал, – Великая честь для меня, встретиться с вами, сэр!

Другие люди последовали за ним и тоже опустились на колени. Они приветствовали культиватора средних лет, за исключением Цинь Хаодуна. Он стоял там неподвижно. Ху Сяосянь немного замешкавшись встала рядом с Цинь Хаодуном.

– Всем встать, – сказал культиватор, – Я Сыту Чжайсин, хозяин этого места. К тому времени, когда вы увидите мой фантом, я преодолею все свои невзгоды и вознесусь на небеса.

Все были удивлены. Они просто поражались, почему сила этого образа была такой давящей. Оказалось, что это следы культиватора из царства скорби.

Сыту Чжайсин сказал, – Я уже вознёсся на небеса, и у меня нет учеников, чтобы унаследовать мои сокровища. Я оставлю их тем, кому повезёт. Поскольку вы можете видеть мой образ, это означает, что вы имеете право обладать моими сокровищами.

Услышав, что они могут унаследовать сокровища, оставленное культиватором в царстве скорби, Лэй Тяньжуй и другие были счастливы. Все культиваторы в царстве скорби были легендами, и они исчезли на долгие годы. Такое счастливое совпадение случается раз в жизни.

– Большое вам спасибо, сэр!

Лэй Тяньжуй поклонился перед Сыту Чжайсином, остальные последовали за ним.

Сыту Чжайсин кивнул и сказал, – Я разделил свои сокровища на четыре части. Первая часть - это деньги и ценности, которые я зарабатывал на протяжении всей своей жизни. Тот, кто их получит, станет богаче страны. Надеюсь, он сможет сделать для мира что-нибудь полезное.

После этого он махнул рукой в сторону двери слева от себя. Дверь немедленно открылась; все были почти ослеплены блестящими украшениями и драгоценностями.

Дом занимал более 100 квадратных метров. Там были всевозможные золотые и серебряные украшения, нефрит, бриллианты, кораллы, агаты; каждый из них был бесценен.

Лэй Тяньжуй сдержал порыв ворваться в комнату. Он стоял на коленях и слушал Сыту Чжайсина. Он действительно был жадным парнем, но как воин, он хотел чего-то большего, чем просто богатство.

– Ладно. Трудно представить себе молодых людей, которые не влюбляются в украшения и драгоценности, – Сыту Чжайсин кивнул, потому что был очень доволен их реакцией.

Затем он продолжил, – Деньги и ценности - это не что иное, как украшения. Они не являются незаменимыми. Вторая часть моих сокровищ - это эликсиры и пилюли, которые я совершенствовал в течение многих лет. Кроме того, там находятся всевозможные ценные травы. Все они высшего уровня и могут улучшить ваше развитие. Некоторые из них могут вернуть мёртвых к жизни, даже если они начали разлагаться. Они бесценны.

Когда он закончил, открылась вторая дверь слева. Внутри были всевозможные бутылки и банки, травы громоздились, как горы.

Лэй Тяньжуй продолжал стоять на коленях и ждать, когда Сыту Чжайсин представит ему следующие два сокровища. В пещере не было никого, кроме его команды, и рано или поздно они доберутся до этих вещей.

– Я посвятил свою жизнь исследованию формирования, и сам был довольно талантлив. Третье - это мои анализы исследований формирования. Если вы можете всё досконально изучить, и тогда вы будете неудержимым мастером формирования.

Сказал Сыту Чжайсин, указывая на ворота слева. После того, как дверь была открыта, появилось множество бамбуковых листов и книг, а также другие механизмы, такие как доски для формирования и флаги.

Сердце Чжао Цянькуня бешено заколотилось, когда он увидел всё это. Он видел, насколько удивительны были формирования Сыту Чжайсина. Если бы он мог получить в наследство эти дары, он определённо был бы самым уважаемым мужчиной в своей семье.

Сыту Чжайсин сказал, – Последнее - это все виды боевых искусств, которые я собрал. Независимо от того, каковы ваши физические данные, вы всегда можете найти то, что подходит вам больше всего. Если вы будете стараться изо всех сил, то однажды вознесётесь на небеса, как и я.

– Однако вы должны заметить, что любое из формирований может вызвать убийства и вражду.

В глазах Лэй Тяньжуя вспыхнул огонёк. Это было то, чего он желал больше всего. Он хотел улучшить своё развитие и вознестись на небеса, как и любой другой воин.

– Ну, теперь я уйду. Я оставлю их все вам. Воспользуйтесь ими и не тратьте мою доброту.

После этого его фигура постепенно расплывалась в воздухе. Позже он исчез, оставив все сокровища в четырёх комнатах.

Лэй Тяньжуй встал. Вместо того чтобы броситься в комнату, он обернулся и посмотрел на Цинь Хаодуна.

– У нас была договорённость, что я буду командовать над всем после того, как мы войдём. У меня будут все эти бумаги, эликсиры и таблетки. Вы можете взять некоторые из этих драгоценностей и украшений.

Чжао Цянькунь подошёл и сказал, – Не будь слишком жадным, мальчик-жиголо. Наш босс был достаточно добр к тебе. Это мы первыми нашли это место. Мы ничего не могли поделить с тобой.

Ху Сяосянь недовольно сказала, – Что ты имеешь в виду? Это часть порученной нам миссии, а вы пытаетесь что-то красть?

Лэй Тяньжуй сказал, – Это не воровство. Мы так старались их найти. Если хочешь, можешь взять немного.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, – Наша сделка заключалась в том, чтобы распределить сокровища, основываясь на вкладе, сделанном по пути сюда. Я думал, ты знаешь, кто это был. Без меня вы даже не смогли бы пройти через эти три формирования.

– Значит, я должен первым забрать то, что мне нужно.

Лэй Тяньжуй громко рассмеялся и сказал, – Ты, должно быть, так гордишься своими маленькими фокусами с формированием. Выбери что-нибудь и исчезни сейчас же, иначе ты не поймёшь как умрёшь.

Цинь Хаодун холодно сказал, – Да? Ну, давай.

Взгляд Лэй Тяньжуя изменился, – Раз ты хочешь умереть, я помогу.

После этого он подпрыгнул в воздух и попытался грубо хлопнуть обеими ладонями по груди Цинь Хаодуна. Он уже был на первом уровне скрытой силы. Теперь, когда он старался изо всех сил, его ладони издавали звуки ветра и грома.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 220. Призрачное магическое поле**

Глава 220. Призрачное магическое поле

– Хороший ход, ты стал лучше разбираться в ударе - Ладонь грома.

Чжао Цянькунь орал наперебой. Он давно хотел сразиться с Цинь Хаодуном. Теперь, когда дрался Лэй Тяньжуй, он чувствовал, что его мечта сбылась. По его мнению, Цинь Хаодун мог знать некоторые боевые навыки, но он не мог сравниться с Лэй Тяньжуем, который уже был на уровне скрытой силы. Цинь Хаодун будет убит одним ударом ладони.

В этот момент мелькнула тень. Ху Сяосянь выскочила и встала перед Цинь Хаодуном. Она подняла руки и блокировала атаку Лэй Тяньжуя.

Четыре руки столкнулись и ударились друг о друга. Тело Ху Сяосяни слегка задрожало, а Лэй Тяньжуй повернулся назад и перевернулся, а затем отлетел назад.

Когда ноги Лэй Тяньжуя опустились на землю, он отступил более чем на три шага и удивлённо спросил, – Сяосянь, когда ты достигла второго уровня скрытой силы?

Оба они находились на первом уровне скрытой силы, и его уровень развития был даже выше, чем у Ху Сяосяни, поэтому он и был назначен руководителем группы этой поездки в Шэньнонцзя.

Теперь, когда он сражался с Ху Сяосянью в одиночку, он обнаружил, что девушка достигла второго уровня скрытой силы до него. И он знал, как трудно достичь следующего уровня, особенно скрытой силы.

И именно поэтому многие люди пытались на протяжении всей своей жизни, но не могли достичь второго уровня.

Ху Сяосянь сказала с холодным выражением лица, – Напади на него снова, и в следующий раз я не буду такой нежной.

– Хорошо…

Лэй Тяньжуй на секунду остановился. Он думал, что вся ситуация была под его контролем, прежде чем они вошли во дворец Чжайсин. Он думал, что ему никогда не понадобится Цинь Хаодун, чтобы выбраться из дворца после того, как он получит в наследство навыки формирования Сыту Чжайсина.

После короткого колебания он крикнул, – Ху Сяосянь. Не забывай, что ты одна из нас. Я знаю, что ты выше меня по уровню развития, но сможешь ли ты победить нас всех?

Дун Сыхай, Чжао Цянькунь и Ван Юаньчэн достали оружие и встали позади него. Се Цзыдань задумался и решил стоять спокойно.

– Лэй Тяньжуй, я никогда не думал, что ты настолько бесстыдный, – Ху Сяосянь вытащила свой фиолетовый меч и закричала, – У тебя больше людей, ну и что? Я хочу, чтобы вы начали бой!

Она думала, что эти люди сейчас испытывают благодарность за то, что их столько раз спасал Цинь Хаодун. Ей никогда не приходило в голову, что парни всё ещё будут пытаться убить его после того, как Цинь Хаодун столько сделал для них. Теперь она была поражена.

Она была на пике второго уровня скрытой силы. Её аура была подавляющей, отталкивая Лэй Тяньжуя, Чжао Цянькуня и других.

– Забудь об этом, Сяосянь. Пойдём!

Цинь Хаодун покачал головой. Он был так разочарован в Лэй Тяньжуе и остальных. Он подошёл к Ху Сяосяни и, схватив её за запястье, отвёл её и малышку к стене.

– Что они делают?

Выражение лица Лэй Тяньжуя и остальных было ещё более удивленным, чем лица, которые у них были тогда, когда они знали, что Ху Сяосянь достигла второго уровня скрытой силы. Впереди была стена, но Цинь Хаодун шёл к ней. Лэй Тяньжуй подумал, не спятил ли Цинь Хаодун.

Под пристальным взглядом остальных Цинь Хаодун, Ху Сяосянь и малышка прошли сквозь стену и исчезли на глазах у всех.

– Это ... что только что произошло? Неужели он только что прошёл сквозь стену?

Лэй Тяньжуй был так удивлён, что у него отвисла челюсть.

Чжао Цянькунь сказал, – Хорошо, босс. Давайте забудем о нём. Мы должны быстро собрать сокровища.

– Верно, в будущем мир будет нашим, – сказал Лэй Тяньжуй, – Чжао Цянькунь, иди и всё проверь. Ван Юаньчэн, ты пойдёшь собирать эти эликсиры и пилюли. Дун Сыхай, иди за драгоценностями и украшениями. Я схожу за бумагами.

Всем были поручены работы, кроме Се Цзыданя. Лэй Тяньжуй был раздражён, потому что Се Цзыдань только что выбрал не ту сторону.

Ху Сяосянь поначалу был озадачена тем, что делает Цинь Хаодун. После того как они прошли сквозь стену, пейзаж впереди изменился. В поле их зрения попала древняя пещера.

Она удивлённо спросила, – Хаодун, что случилось? Как же мы вышли?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Смотри, проверь себя.

Ху Сяосянь с сомнением оглянулась и увидела, что великолепный дворец Чжайсин уже исчез. Они стояли перед пустой пещерой. Все кладовые, формирования, эликсиры, пилюли и бумаги исчезли.

Лэй Тяньжуй, Чжао Цянькунь и другие бегали взад и вперёд безо всякой цели, за исключением Се Цзыданя, который стоял неподвижно с разочарованием на лице.

– Что ... что случилось?

Ху Сяосянь смутилась ещё больше, когда увидела все это. Она не понимала, что происходит.

Цинь Хаодун сказал, – Здесь не было никакого дворца Чжайсин. Мы тоже не пересекали стену. Вот так мы и прошли через него.

– Но я только что видела... – недоверчиво произнесла Ху Сяосянь.

Цинь Хаодун сказал, – Иногда то, что ты видишь, не делает это реальным. Это было всего лишь призрачное магическое поле.

Теперь он так уважал хозяина пещеры, потому что тот, должно быть, достиг беспрецедентного уровня как в применении формирования, так и в манипулировании человеческой психикой.

Это призрачное магическое поле имело самый высокий уровень среди всех видов формирований, через которые они прошли. Оно достигло земного масштаба. Самая сложная часть-это порядок образований, которые появились. Если бы последнее призрачное магическое поле появилось как первое, Чжао Цянькунь мог бы тщательно изучить его.

Теперь, когда появилось четвёртое призрачное магическое поле, всё стало сложнее. Большинство людей расслаблялись после прохождения первых трех формаций. Они думали, что доберутся до места назначения. Появившееся теперь призрачное магическое поле могло легко заманить людей в ловушку и запереть внутри.

Конечной целью фантомного магического поля было запутать людей. Культиваторам низкого уровня, как правило, морально неустойчивым, было легко потеряться.

Цинь Хаодун смог легко разгадать этот трюк, потому что он обладал сильным духом, который был даже более могущественным, чем у создателя формаций.

Он старался не говорить об этом, потому что хотел проверить Лэй Тяньжуя и остальных. Он вывел бы их из дворца, если бы они оказались порядочными; однако результат был довольно разочаровывающим. Он немедленно увёл Ху Сяосянь из формирования и оставил их всех там.

Вот тогда-то Ху Сяосянь и поняла, что всё происходящее сейчас - фальшивка. Самое смешное было то, что Лэй Тяньжуй и другие показали свои истинные лица.

Когда Ху Сяосянь поняла, что случилось, они спросила с беспокойством, – С ними всё будет нормально?

В конце концов, они были её товарищами. Она не знала, как сообщить том, если они все вдруг умрут здесь.

Цинь Хаодун сказал, – Не волнуйся. Фантомное магическое поле-это не смертельное формирование. Они не умрут.

Сказав это, он зашагал вперёд, осматривая весь дворец.

Перед ними была каменная хижина, в которой стояли всевозможные банки и бутылки. Воздух был наполнен ароматом эликсиров и пилюль. Теперь хижина была пуста, на полу виднелись какие-то следы. Возможно, это то самое место, где была установлена печь с девятью драконами.

Теперь Цинь Хаодун понял, как Ди Лун вошёл во дворец. Оказалось, что он был здесь только потому, что ему повезло.

Ди Лун упал в пещеру, когда скатился с горы. Тогда он был в коме, так что на него вообще не действовало призрачное магическое поле. Он проскользнул прямо в комнату с эликсиром.

Все четыре формирования, через которые они прошли, были односторонней защитой, то есть те, кто входил, запускали эти формирования, но те, кто выходил, понятия не имели об их существовании.

После того, как Ди Лун взял печь Девяти Драконов, он легко покинул пещеру, но без малейшего шанса вернуться.

Когда Цинь Хаодун придумал это, он должен был признать, что парню очень повезло, и иногда судьба делала из людей дураков. Он никогда бы не оказался здесь, если бы Ди Лун не вывез отсюда печь девяти драконов.

Цинь Хаодун снова оглядел комнату с эликсирами. Эликсиры и пилюли в комнате были достаточно ценны, но немного ниже по уровню, чем те, которые он делал тогда. Более того, эти эликсиры слишком долго оставались без присмотра, так что большинство из них потеряли свою эффективность.

– Может, это тоже призрачное магическое поле? – спросила Ху Сяосянь.

Она была похожа на обожжённого ребёнка, который боится огня. Влияние призрачного магического поля, которое она только что получила, было ужасающе реальным.

– Нет, это не так,– сказал Цинь Хаодун, – Это должна быть настоящая пещера культиватора. Но есть одна вещь, в которой я не могу быть уверен. Обычные культиваторы установили бы не более одной или двух формирований перед своими пещерами, так почему же он установил так много? Все они были оборонительными построениями. Не потому ли, что у него было много врагов?

Однако эта причина не могла объяснить всего, потому что, исходя из уровня развития хозяина пещеры, его враги должны быть на том же уровне, что и он.

Но он должен был найти ответ сам, потому что даже Ху Сяосянь не смогла бы справиться.

Они вместе вышли из комнаты с эликсирами и направились к каменной хижине. В хижине были всевозможные книги и бамбуковые листы. Все они были посвящены навыкам очищения и формирования эликсиров.

Цинь Хаодун взял наугад две книги и прочёл их. Судя по содержанию книг, уровень хозяина был намного ниже, чем в царстве скорби, и не выше, чем в царстве зарождающейся души.

Третья каменная хижина была сокровищницей, в которой находилось формирование, скрывающее духовную Ци. Как только они открыли дверь, духовная Ци пошла им прямо в лицо. Выражение лица Цинь Хаодуна изменилось, когда он увидел нагромождённый в комнате камень духа. Большинство из них были основными из духовных камней среднего уровня, но духовная Ци, которую выдавали эти камни, была намного сильнее, чем у других камней отсюда. Они принесли бы великую пользу по развитию воинов.

Ценность этих духовных камней была бесценна. Их поездка сюда на этот раз будет стоить того, даже если эти камни - всё, что у них есть.

Там были камни духа и комната эликсиров. Он был более чем когда-либо уверен, что это пещера того культиватора.

Здесь не было ничего, кроме камней духа, никаких драгоценностей, никаких украшений. Неудивительно, что Ди Лун сказал, что здесь нет ничего хорошего, потому что обычные люди, такие как он, не могли сказать, насколько драгоценны эти камни духа.

– Для чего эти камни?

Очевидно, Ху Сяосянь тоже не знала что это за камни. Духовная Ци стала настолько редкой последние годы, что большинство людей обратилось к изучению боевых искусств. Они едва ли имели какое-либо представление о духовной Ци или духовных камнях.

Цинь Хаодун ответил, – Они называются камнями духа. Они выдают духовную Ци, которая полезна для развития воинов. Ты можешь взять немного, а я возьму всё остальное.

– Папа, я тоже хочу!

У малышки было священное тело Суцзаку, поэтому она чувствовала близость к духовной Ци

Цинь Хаодун дал малышке два камня среднего уровня, чтобы она могла поиграть. Затем он дал немного Ху Сяосяни. После он на мгновение задумался, и все камни духа были собраны в его кольцо хранения.

Нагромождение духовных камней, тут же исчезло. Ху Сяосянь удивлённо спросила, – Как ты это сделал?

– Сказать по правде, я и сам культиватор. У меня есть свой способ так делать.

После всего, что они пережили вместе, Цинь Хаодун теперь доверял Ху Сяосяни ещё больше.

Они покинули сокровищницу и направились к четвёртой каменной хижине. Комната была пуста, в ней почти ничего не было. В центре комнаты стоял мемориальный стол, на котором лежала памятная табличка. На табличке было написано, – в память о Сыту Чжайсине, секта Июань.

– Сыту Чжайсин!

Это напомнило о том, что немолодой культиватор, появившийся в магическом поле, должен быть Сыту Чжайсин. Раньше это была его пещера, но вместо того, чтобы выбраться, он умер здесь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 221. Тайна зодиаков**

Глава 221. Тайна зодиаков

Ху Сяосянь тоже это подумала. Она сказала, – Мы должны уважать мёртвых, несмотря на все камни духа, которые мы получили от него. Мы должны поклониться, чтобы выразить уважение Сыту.

После этого она опустилась на колени и трижды поклонилась скрижали. Прежде чем она смогла снова встать, она услышала скрип запуска какого-то оборудования.

– Чёрт! Шестерёнки только что заработали!

Цинь Хаодун взял малышку на руки и потянулся, чтобы обнять Ху Сяосянь за талию. Затем они поспешно выскочили из каменной хижины.

Когда они оглянулись, в комнате не произошло ничего опасного. Стол под табличкой сдвинулся вправо и открыл вход. Вход был ярко освещён изнутри, а ступени шли куда-то вниз.

– Похоже, там внизу есть ещё один мир!

Цинь Хаодун убрал руки от Ху Сяосяни. Они вдвоём спустились вниз. Это была ещё одна каменная хижина, занимавшая почти 20 квадратных метров. Посреди хижины стоял диван, на котором, скрестив ноги, сидел человек. Это был Сыту Чжайсин, но в нём не было ни малейшего намёка на жизненную силу. Он уже давно был мёртв.

Как раз в тот момент, когда их внимание привлекло мёртвое тело Сыту Чжайсина, они услышали треск. Вход теперь был полностью закрыт.

– Что случилось?

Цинь Хаодун был поражён. Он поднял руку и шлёпнул в направлении входа. Бах! Вход всё ещё двигался. Цинь Хаодун протянул руку, и он зазвенел, словно что-то металлическое. Оказалось, что вход был запечатан большим куском стали.

– Мы здесь в ловушке! – сказал Цинь Хаодун.

– Я попробую!

Сказала Ху Сяосянь, когда вытащила фиолетовый меч вспышку. Фиолетовая вспышка вспыхнула на железной стальной доске у входа. После отчётливого лязганья на доске не осталось ничего, кроме маленькой белой точки.

В этот момент они услышали, как кто-то сказал, – Не беспокойтесь. Я сделал вход из прочного холодного железа. Вы никогда не сможете его сломать.

Цинь Хаодун и Ху Сяосянь обернулись и увидели, что в подвале снова появилась тень. Это был Сыту Чжайсин. Теперь, его мёртвое тело сидело в стороне, это должно быть его остаточный фантом.

– Мистер Сыту, зачем вы заманиваете нас в ловушки? – спросил Цинь Хаодун.

– Вам повезло, что вы нашли тайную комнату, которую я покинул. К чему такая спешка, раз вы уже здесь? А теперь сядьте и слушайте. У меня есть для вас история.

Сказав это, он указал на два кресла в углу, чтобы они сели.

Цинь Хаодун на мгновение задумался и понял, что сейчас не время спешить. Каменный подвал был слишком прочным, чтобы вырваться наружу. У них не было другого выбора, кроме как сначала выслушать Сыту Чжайсина.

Он взял Ху Сяосянь, и сел на кресло. Сыту Чжайсин был не более чем фантомом, но он тоже сел. Малышка смотрела на дух добродетеля с большим интересом, потому что находила его весьма интересным.

– Мистер Сыту, если вы хотите нам что-то сказать, пожалуйста, – сказал Цинь Хаодун.

– Эта история немного длинновата, и я начну с моего отца, Сыту Цина.

Сыту Чжайсин постепенно начал рассказывать.

– Мой отец был 42-м мастером секты Июань. Когда-то он был покалечен злым культиватором, призраком горы Мэн. Он был тяжело ранен и бежал в район Ляодуна.

– Он ушёл от охоты на него, но в то же время был смертельно ранен. Но оказалось, что это ещё не конец его жизни, ему повезло, что он наткнулся в лесу на охотника.

– Охотник вылечил моего отца оленьей кровью. Когда он исцелился, то сказал охотнику, что может исполнить любое его желание, что мой отец исполнит его в награду. Ему никогда не приходило в голову, что охотник будет таким честолюбивым человеком; он сказал, что хочет быть императором.

– Как мастер секты Июань, мой отец был человеком слова. Просьба охотника перешла все границы дозволенного, но отец пообещал ему. Чтобы осуществить желание охотника, мой отец использовал 12 камней духа высшей силы. Он воспользовался геомантикой рек и гор, а затем построил восходящее драконье формирование, чтобы питать драконьи жилы охотника.

– Охотник? Драконьи жилы? – Цинь Хаодун был так удивлён, когда услышал это, – Старейшина Сыту, безымянный охотник, о котором вы говорите, это Нурхаци, монгольский император?

– Правда, это было его имя, – Сыту Чжайсин продолжал, – После того, как мой отец помог ему. День ото дня ему везло всё больше и больше. Наконец, он объединил район Ляодуна. Жаль, что он умер молодым, ещё до того, как восходящее драконье формирование достигло своего пика.

– Перед смертью он умолял моего отца стать национальным мастером чжурчжэней. Мой отец был земледельцем, и он не хотел сам вмешиваться в тёмные дела, поэтому он отказал ему. Но он обещал охотнику, что будет продолжать питать драконьи жилы своей семьи с восходящим драконьим формированием и сделает своих потомков императорами.

Цинь Хаодун был так удивлён. Он слышал, что за границей Хуася есть драконьи жилы, и теперь оказалось, что это правда.

Сыту Чжайсин сказал, – У охотника был сын по имени Хун Тайцзи. Парень был довольно умён. Он знал, что восходящее формирование дракона моего отца было основой его семьи, поэтому он старался изо всех сил льстить моему отцу. Он предложил ему высокую должность, но ему снова отказали. Позже он назвал страну именем моего отца, который основал династию Цин.

– Боже, так вот как династия Цин получила своё название?

Когда Цинь Хаодун был на уроке истории, его учитель рассказывал ему о династии Цин. Он сказал, что Хун Тайцзи изменил название династии, чтобы противостоять ханьцам. Он хотел показать всему миру, что династия Цин не является продолжением династии Цзинь, и это будет время, когда все люди будут править вместе.

Это заявление было немедленно подвергнуто сомнению студентами. Кто-то спросил, почему он должен был выбрать символ Цин из стольких символов? Почему он должен был взять слово Цин в качестве названия?

Этот вопрос действительно вернул его к тому времени. Теперь Цинь Хаодун, наконец, получил ответ. Название произошло от имени Ситу Цин, покойного мастера секты Июань.

Сыту Чжайсин продолжил, – Позже Ци дракона, собравшаяся вокруг растущего формирования дракона, становилась всё толще и толще. Хун Тайцзи, наконец, стал правителем, как и хотел. Его уважение к моему отцу осталось прежним и после его восшествия на престол. Каждый год он жертвовал много денег и различных ресурсов для культивирования секты Июань.

– Однако смертные не жили так долго, как художник-культиватор. Мы могли бы жить сотни лет, в то время как у них были только десятилетия. Вскоре Хун Тайцзи скончался, и его потомки преуспели.

– Существование секты Иньюань и формирования восходящего дракона стало тайной, которую хранили императоры династии Цин. Старые императоры говорили о нас своим преемникам.

– Когда Канси взошёл на трон, он неожиданно раскрыл секрет формирования восходящего дракона. Некоторые приверженцев предыдущей династии знали, что у династии Цин были драконьи жилы. Многие из них отправились на их поиски, надеясь перерезать их.

– Канси запаниковал, когда услышал об этом. Он нашёл моего отца в секте Июань, попросив его перенести восходящее формирование дракона в столицу.

– Этот человек много лет был почтителен к моему отцу, и мой отец пообещал ему это. Он позволил Канси построить летний дворец в столице и запечатал 12 духовных камней высшего уровня в статусе 12 зодиаков. Именно так они тайно переместили в столицу восходящий отряд драконов.

– С помощью питания от восходящего драконьего формирования, династия Цин взошла, как солнце в полдень. Страна была могущественной, и император жил долго.

Услышав это, Цинь Хаодун понял, что должны были произойти какие-то случайные события, иначе династия Цин не пришла бы в упадок.

Как он и ожидал, Сыту Чжайсин продолжил, – Когда дело дошло до Канси, произошёл несчастный случай. Он выбрал 14-го сына своим преемником, но его четвёртый сын выкрал корону после его смерти.

– Четвёртый сын, Юнчжэн, посадил 14-го принца после того, как тот занял трон. Проблема состояла в том, что Канси рассказал все секреты формирования восходящего дракона и секты Июань своему 14-му сыну, а Юнчжэн ничего не знал. 14-й принц собирался открыть эту тайну Юнчжэну, но не смог встретиться с ним лично.

– После того, как Юнчжэн унаследовал корону, он обнаружил, что правительство ежегодно жертвует огромное количество ресурсов секте Июань. Он злился, потому что ничего не знал об их отношениях. В то же время он воспринимал нашу секту как угрозу для страны, потому что у нас было слишком много влияния.

– Поэтому он призвал множество могущественных культиваторов и отравил вино секты Июань наркотиком под названием порошок, рассеивающий силу. После всех приготовлений зверь вырезал секту Июань. Они убили моего отца и всех учеников нашей секты, даже всех волшебных животных.

Сыту Чжайсин был просто духом, но когда он сказал это, Цинь Хаодун и Ху Сяосянь почувствовали его всепоглощающий гнев и убийственную ярость.

Цинь Хаодун спросил, – Старейшина Сыту, тогда как же вы выжили?

Сыту Чжайсин вздохнул и сказал, – У меня был врождённый талант к самосовершенствованию. В молодости я был лучше большинства людей и первым гением в секте.

Когда мне было 100 лет, я оставил секту Июань, и приложил усилия, чтобы достичь царства зарождающейся души. Я построил здесь дворец Чжайсин и практиковал в одиночку. Вот так я и выжил. Я провёл в уединении более 30 лет, а когда я снова вышел, секта Июань была уничтожена уже более чем десятилетие назад.

– Я был вне себя, когда услышал эту новость. Поэтому я отправился в столицу и попытался убить Юнчжэна.

Цинь Хаодун чувствовал, что это слишком много информации для него на сегодня. События потрясали его одно за другим. Смерть Юнчжэна была загадкой в истории. Он умер, когда ему было 57 лет, и он не был очень старым. Он был здоровым человеком до самой смерти.

Существует много историй о том, как умер Юнчжэн. Наиболее распространённая версия заключалась в том, что его убил Люй Сынян. Теперь выяснилось, что он действительно был убит, но убийцей оказался не Люй Сынян. Это был Сыту Чжайсин.

Ху Сяосянь спросила, – Старейшина Сыту, что случилось потом?

Сыту Чжайсин сказал, – Секта Июань помогла династии Цин, но Юнчжэн убил нас всех. Убив его, я не смог бы выплеснуть свой гнев, поэтому решил уничтожить драконьи жилы и остановить их влияние.

– Но в это время прибыли культиваторы, нанятые Юнчжэном. Хотя я достиг царства зарождающейся души, я не смог противостоять им один. Я был серьёзно ранен, но я действительно отнял голову дракона из всех 12 зодиаков.

– Конечно, Юнчжэн понятия не имел о тайне 12 зодиаков. Восходящее драконье формирование питалось от 12 камней духа высшего царства. После того, как я забрал голову дракона, формирование было уничтожено, так же как и драконьи жилы.

– Я боролся с множеством культиваторов. Я бежал в Шэньнонцзя, с несколькими людьми и вернулся во дворец Чжайсин. На случай, если кто-нибудь найдёт меня, я выстроил четыре строения во дворце Чжайсин и построил подвал.

– Я хотел, чтобы люди поверили, что тот, что наверху, был моим последним дворцом, поэтому я оставил печь девяти драконов и несколько камней духов снаружи, чтобы сбить врага с толку.

– Я сделал в подвале изысканные шестерёнки, чтобы любой, кто мне поклонится, будет точно не моим врагом. И у него будет шанс получить здесь моё наследство.

Цинь Хаодун, наконец, понял всю картину этой истории. Поклон Ху Сяосяни только что открыл подвал и позволил им увидеть тело Сыту Чжайсина; однако теперь они всё ещё были здесь в ловушке. Он не мог сказать, был ли старейшина хорошим или плохим.

Сыту Чжайсин продолжал, – Я был так тяжело ранен, даже хуже, чем я себе представлял. Вскоре я умер в пещере. Больше всего я сожалею, что не видел, как умирает династия Цин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 222. Наследие секты Июань**

Глава 222. Наследие секты Июань

Цинь Хаодун сказал, – Старейшина Сыту, вам не нужно сожалеть. Прошло уже более 300 лет с тех пор, как вы убили императора Юнчжэна, и более 100 лет с тех пор, как погибла династия Цин.

Говоря это, он также вздохнул. После смерти Юнчжэна его сменил император Цяньлун. До императора Цяньлуна династия Цин была могущественной империей. Даже когда Канси пришёл к власти в возрасте восьми лет, империя могла создать процветающую эпоху.

С более позднего периода правления Цяньлуна династия Цин начала скатываться вниз. Всего у него было 17 сыновей, и некоторые из них были необработанными алмазами. Но каждый раз, когда наследный принц избирался, он жил совсем недолго.

Причина, по которой Цзяцзин был избран императором в конце концов, заключалась в том, что выдающихся принцев просто не осталось. Он был лучшим среди них.

Нет нужды говорить, что после Цзяцзина одно поколение уступало другому. В конце концов, старая женщина, которая держала двор из-за кулис, подтолкнула династию Цин прямо к её гибели.

Таким образом, это действительно связано с потерей драконьих жил. Жаль, что Сыту Чжайсин так поступил, всё это причинило вред бесчисленному множеству людей в Хуася, и в конце концов династия была растоптана западными армиями в течение ста лет.

– Это было так давно, – после того, как Сыту Чжайсин вздохнул, он счастливо сказал, – Наконец-то, секта Июань будет отомщена. Теперь я могу спокойно закрыть глазаа и умереть.

Цинь Хаодун сказал, – Старейшина Сыту, мы выслушали вашу историю, вы должны нас выпустить?

– Если вы хотите выбраться отсюда, то можете рассчитывать только на себя. Я ничем не могу вам помочь.

– Я не был уверен, что будет эффективно уничтожить Драконьи жилы, поэтому я хотел выбрать преемника, чтобы передать моё наследие. Если бы династия Цин не пала, он мог бы продолжать мстить за секту Июань. Даже если династия Цин рухнет, он унаследует навыки секты Июань и передаст следующему поколению, поэтому я создал эту секретную комнату, из которой нет выхода.

Ху Сяосянь быстро сказала, – Выхода нет? Вы хотите сказать, что мы вообще не сможем отсюда выбраться? Как мы сможем отомстить за вас?

– Конечно, не исключено, что мы выберемся отсюда, – сказал Сыту Чжайсин, – Все практики нашей секты Июань являются атрибутом огня, и есть божественная техника, которая называется глаза Феникса. Когда вы получите наследство секты Июань и начнёте практиковать глаза Феникса до небольшого завершения, вы можете расплавить базальтовое железо у двери и выйти.

Ху Сяосянь вздохнула, – Боже мой, сколько времени это займёт?

– Меня это не волнует, когда я хочу отомстить, – сказал Сыту Чжайсин, глядя на Ху Сяосянь, и покачивая головой, – Вы очень квалифицированы, но, к сожалению, у вас водная конституция тела, которая не подходит для наследования мастерства секты Июань.

Он снова посмотрел на Цинь Хаодуна. Сначала он был поражён. Потом он снова покачал головой, – Я живу уже более 100 лет. Я никогда не видел такого чистого древесного тела. К сожалению, это тоже не подходит для моего мастерства. Похоже, вы оба обречены умереть в этом подвале. У меня ещё есть два сокровища, которые я могу вам подарить, но теперь в этом нет никакой необходимости.

Цинь Хаодун сказал, – Старейшина Сыту, не забывайте, что у нас здесь три человека.

Выслушав его, Сыту Чжайсин подумал о маленькой девочке на руках у Цинь Хаодуна. После тщательного изучения его духовная сила сильно колебалась.

– О Боже мой! Эта маленькая девочка. Священное тело Суцзаку! Отлично! Это здорово! Кажется, что небеса помогают секте Июань. Глаза Феникса наконец- то можно унаследовать.

Затем Сыту Чжайсин сказал, – Священное тело Суцзаку- лучшая конституция тела для практики навыков огня. К сожалению, девочка слишком маленькая, и у меня осталось не так много времени. Кажется, слишком поздно учить её.

Цинь Хаодун сказал, – Старейшина Сыту, вы можете научить меня этому искусству. Хотя я не могу практиковать, я могу научить свою дочь.

– Ну и ну! Это хорошая идея.

Затем Сыту Чжайыин поднял руку, и в мозг Цинь Хаодуна ударил золотистый свет. Он передал метод культивирования глаза Феникса Цинь Хаодуну непосредственно с его духом. Но после этого его тело стало ещё более иллюзорным и выглядело так, будто оно вот-вот исчезнет.

Цинь Хаодун почувствовал, что что-то появилось в его сознании, это был способ культивирования - глаза Феникса.

Сыту Чжайсин сказал, – Вы можете научить эту маленькую девочку практиковать глаза Феникса позже. Я скоро уйду и должен вам кое-что сказать.

Он поднял палец, указывая на деревянный ящик в углу, и сказал Цинь Хаодуну, – Откройте коробку.

Цинь Хаодун взял коробку и открыл её. В ней была бронзовая фигурка Дракона. Кроме того, под ним лежали два сверкающих драгоценных камня. Драгоценные камни были чуть больше арахиса. Они были похожи на бриллианты, но это не были не они.

Сыту Чжайсин указал на два маленьких камня и взволнованно вздохнул, а затем сказал, – Это два небесных камня, которые я случайно приобрёл. Не стоит недооценивать их. Они абсолютно бесценны для художников-культиваторов. Если вы будете их носить на своём теле, вы можете не только удвоить скорость вашего развития, но и предотвратить потерю ума.

– Эту пару небесных камней я хотел использовать, чтобы сделать предложение моей младшей сестре-ученице после того, как достигну зарождающегося царства души. Я не ожидал, что разлучусь с ней навсегда. Теперь, когда вы стали парой, я могу подарить вам эти небесные камни.

Глядя на Сыту Чжайсина, который был так взволнован, Цинь Хаодун презирал его. Поскольку ему нравилась его младшая сестра-ученица, почему он не сделал ей предложение, учитывая, что ему было больше 100 лет? Зачем он сейчас вздыхает? Но потом он подумал, что продолжительность жизни культиваторов была намного больше, чем у обычных людей. Если он достиг зарождающегося царства души, то он не было слишком старым, и не выглядел на 100 лет.

Ху Сяосянь взяла в руки два небесных камня и застенчиво посмотрела на Цинь Хаодуна. Но потом она забеспокоилась, что не всегда сможет держать эти маленькие вещицы в руках, так как они не были ни кольцом, ни кулоном.

Сыту Чжайсин, казалось, понял её мысли, он сказал, – Небесные камни очень волшебны, и вы можете просто положить один из них себе на грудь.

Ху Сяосянь достала один из небесных камней и положила его себе на грудь, послушав слова Сыту Чжайсина. Вдруг она сразу же почувствовала холод, и тогда небесный камень исчез.

Она расстегнула воротничок и украдкой взглянула на него, но увидела лишь маленькую точку у себя на груди. Как будто это было родимое пятно.

– Это удивительно. Спасибо.

Поблагодарив Сыту Чжайсина, Ху Сяосянь вручила Цинь Хаодуну оставшийся небесный камень и ласково посмотрела на него.

– Это... – смущённо сказал Цинь Хаодун, – Я могу отдать эту вещь моей дочери?

Сыту Чжайсин сказал, – Ваша любовь к дочери драгоценна, но, к сожалению, природный атрибут небесного камня холоден, эта девочка - священное тело Суцзаку. Если вы дадите его ей, он врастёт через несколько дней. От этого не только не будет никакого эффекта, но и камень растратится впустую.

– О! – сказал Цинь Хаодун, а затем прямо прижал небесный камень к своей груди. Как и в случае с Ху Сяосянью, небесный камень мгновенно превратился в красочную метку.

Щёки Ху Сяосяни вспыхнули. В это время она чувствовала, что они идеально подходят друг другу.

– Вы должны ими дорожить. Я нашёл небесные камни в древней реликвии. Они должны быть более полезны, чем я думаю, но я этого до конца не выяснил.

Затем Сыту Чжайсин указал на бронзовую фигурку дракона в ящике и сказал, – Это то, что я украл из Летнего дворца. Она не имеет большой ценности. Самое главное - это духовный камень высшего уровня в ней.

Цинь Хаодун думал, что его можно будет продать за десятки миллионов юаней, когда его привезут на аукцион. В глазах старика фигурка превратилась в бесполезную вещь.

Он взял бронзовую фигурку дракона в свою руку, осмотрел её и сказал, – Старейшина Сыту, неужели вас могли обмануть? Этот бронзовый дракон не имеет духовной Ци. Как в нём может быть камень высшего уровня?

– Эта вещь запечатана секретным навыком нашей секты Июань, – сказал Сыту Чжайсин, – Иначе духовная Ци будет протекать, и это могут обнаружить другие.

Затем он передал секретное умение отпирать печать Цинь Хаодуну. Цинь Хаодун открыл печать. Бронзовая фигурка в форме дракона щёлкнула и разделилась на две половины. Сияющий духовный камень высшего уровня открылся.

В то же самое время духовная Ци мгновенно заполнила всю каменную комнату. Духовная Ци этого камня была в сотни раз богаче, чем у духовного камня среднего уровня, и она была почти твёрдой, что заставило Цинь Хаодуна почувствовать острую боль на своей коже. Подлинная Ци в его теле мчалась с большой скоростью, и узкое место сферы очищения Ци ослабевало.

Он был настолько эффективен, что даже не проявлял инициативы в поглощении духовной Ци. Цинь Хаодун сразу же увидел надежду прорваться через царство очищения Ци. Но сейчас было не время для самосовершенствования. Он подавил свой внутренний порыв и закрыл бронзовую дверь в форме дракона.

– Знания секты Июань передавалась из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Глаза Феникса - это божественная техника. Мы должны попросить маленькую девочку хорошо практиковаться и не подводить меня. В этом кольце хранения есть еда и вода. Для вас этого будет достаточно. Я уйду. Желаю вам всего наилучшего!

После того, как Сыту Чжайсин сказал это, его тело стало размытым и, наконец, исчезло в воздухе.

Цинь Хаодун и Ху Сяосянь смотрели в ту сторону, где он исчез, и в их сердцах росла печаль.

– Ну, не грусти. На самом деле он скончался более 300 лет назад. Это просто духовный образ его ума.

Цинь Хаодун похлопал Ху Сяосянь по плечу, а затем подвёл её и малышку к передней части тела Сыту Чжайсина. Он не знал, какую особую тактику использовал старик. Хотя он умер уже более 300 лет назад, его тело было хорошо сохранено и выглядело так, словно он спал.

Они поклонились Сыту Чжайсину. Цинь Хаодун снял с пальца трупа кольцо хранения и проверил его. Он обнаружил, что там было много еды и воды. Даже если они будут заперты здесь на три или пять лет, им будет достаточно пропитания.

– Сяосянь, оставь это себе! – сказал Цинь Хаодун. Он передал кольцо хранения Ху Сяосяни.

– Нет. Я оставлю его тебе.

Хотя Ху Сяосянь не была знакома с кольцом для хранения, она знала, что это хорошая вещь, и вернула его Цинь Хаодуну.

– Держи его. У меня уже есть одно. Иначе откуда, по-твоему, взялись мои вещи?

Цинь Хаодун схватил Ху Сяосянь за руку и надел ей на палец кольцо хранения. Потом он научил её им пользоваться.

– Молодой человек, вы делаете мне предложение?

Ху Сяосянь посмотрела на Цинь Хаодуна с любовью в глазах.

– Ну... – Цинь Хаодун только сейчас осознал, что надел кольцо для хранения на безымянный палец Ху Сяосяни.

– Мы... мы можем надеть его на другой палец.

Как раз в тот момент, когда он собирался переодеть кольцо, Ху Сяосянь сжала кулак и застенчиво проворчала, – Я обещаю, и отныне ты будешь моим мужчиной. Ты не будешь жалеть сожалеть об этом.

– Женись на ней! Женись на ней!

Малышка захлопала в ладоши рядом с Цинь Хаодуном и закричала. Цинь Хаодун смутился. Нынешние дети слишком много смотрели телевизор. Когда малышка увидела это предложение, она закричала и даже не подумала о своей матери.

Затем Цинь Хаодун поместил тело Сыту Чжайсина в кольцо хранения. Он получил так много пользы от старика, что хотел найти прекрасное место, чтобы похоронить его.

Когда всё было закончено, он подозвал малышку к себе и начал учить её практиковать божественную технику глаза Феникса.

Самым срочным было научить малышку практиковать глаза Феникса, иначе они не смогли бы выбраться отсюда.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 223. Божественная техника высшего уровня**

Глава 223. Божественная техника высшего уровня

Цинь Хаодун полностью постиг глаз Феникса и глубоко внутри был поражён тем, что секта Июань, секта с глубоким фундаментом, обладала такой мощной Божественной техникой.

Чтобы определить Божественную технику, нужно начать с происхождения мастеров культивирования.

В Цзянху воины не знали магических искусств, в то время как маги не знали боевых искусств. Однако мастерами этих двух видов искусства были художники-культиваторы.

Тем не менее, даже для того, чтобы показать лучшие магические искусства, нужно было сначала активировать заклинание, и это требовало времени. Однако в битве всё меняется каждый миг, и у человека не было времени, чтобы подготовить заклинание. В результате многие высшие маги погибли от рук убийц.

Из-за этого художники культивирования предпочитали магические сокровища магическим искусствам, так как они могли контролировать первые своей волей, что занимало бы меньше времени. Как и при использовании пистолета, для которого перед стрельбой необходимо было установить патронник, прицелиться и снять защитный барьер, так и при демонстрации магического искусства требовались подготовительные шаги. Однако использовать магическое сокровище было так же просто и быстро, как защищаться мечом.

По сравнению с этими двумя искусствами Божественная техника обладала уникальным преимуществом. То есть, когда кто-нибудь овладевал ею, она становилась его собственной силой, и человек мог использовать её в любое время, так же легко, как использовать свои конечности.

Кроме того, как только человек начинал практиковать Божественную технику, сила этой техники росла вместе с улучшением его уровня развития. Особенно те практики, которые были связаны с глазами, были настолько редки, что даже Цинь Хаодун никогда не видел их за все 500 лет в мире культивирования. Так совпало, что глаза Феникса были именно такого рода силой.

Это можно было бы рассматривать как Божественную технику высшего уровня среди всех. Благодаря технике можно было бы выжечь всё до полной пустоты вокруг себя. Для Тан-Тан научиться глазам Феникса было прекрасная возможностью, потому что ей нужна была техника, которая соответствовала бы её пробуждённому священному телу Суцзаку.

Изучив все ключевые моменты глаз Феникса, Цинь Хаодун сказал малышке, – Тан-Тан, я собираюсь научить тебя Божественной технике огня. Обещай мне, что ты будешь усердно учиться, иначе мы окажемся здесь в ловушке и не сможем вернуться домой.

– Но, папа, ты же говорил мне, что мы не можем использовать огонь по желанию, разве нет? – спросила девочка.

– Да, но это особый случай. Теперь мы здесь в ловушке и должны использовать огонь, чтобы вырваться наружу.

Тогда почему бы вам с тётушкой Сяосянь не научиться этому самим?

– Потому что мы менее умны, чем ты, и менее эффективны в обучении. Поторопись, Тан-Тан, твои друзья, должно быть, ждут, когда ты вернёшься в школу!

С серьёзным лицом Тан-Тан ответила, – Хорошо, папа. Пожалуйста, научи меня. Я буду усердно учиться и скоро заберу тебя домой.

Убедив малышку, Цинь Хаодун начал понемногу обучать её ключевым моментам глаз Феникса.

Неудивительно, что, так как Тан-Тан обладала священным телом Суцзаку, у девочки был талант к изучению техники и она быстро всему научилась. После этого ей нужно было культивировать снова и снова, и когда она достигнет уровня небольшого завершения, она сможет открыть дверь.

В то время как девочка сидела в стороне, практикуя, Цинь Хаодун оглянулся и сказал Ху Сяосяни, – Вряд ли мы когда-то ещё смогли бы получить духовный камень высшего уровня, так что давай попрактикуемся и улучшим наше развитие.

Главная причина, по которой он отправился в Шэньнонцзя, состояла в том, чтобы прорваться через царство очищения Ци, и теперь пришло время сделать попытку.

Сидя на земле и скрестив ноги, Цинь Хаодун, Ху Сяосянь и Тан-Тан образовали треугольник. Цинь Хаодун достал бронзовую статуэтку в форме дракона, открыл её и положил духовный камень в самый центр. Богатая духовная Ци немедленно заполнила каменную комнату.

Цинь Хаодун закрыл глаза и запустил в себя долголетие Императора Зелёного Леса. По сравнению с другими техниками, техники для культивирования художников имели больше преимуществ, но также требовали больше духовной Ци. Поэтому он пока не мог пробиться через этот уровень.

Однако теперь, когда там было достаточно духовной Ци, всё стало просто. Поскольку Цинь Хаодун управлял подлинной Ци, окружающая духовная Ци летела к нему, как реки, текущие в море под действием гравитации. К счастью, духовный камень мог обеспечить его бесконечной духовной Ци в данный момент.

После того, как подлинная Ци трижды пробежала по его космической орбите, Цинь Хаодун услышал лёгкий треск в своём сознании, и подлинная Ци в его Даньтяне, казалось, закипела и стала в десять раз сильнее, что значительно усилило его ауру.

– Наконец-то я завершил своё развитие, – Цинь Хаодун облегчённо вздохнул. Достигнув этого уровня, культивирование стало для него простой вещью. Теперь он мог улучшить своё культивирование, принимая эликсиры, несмотря на то, что это было бы менее эффективно.

Он открыл глаза и увидел Тан-Тан, которая была поглощена самосовершенствованием и пребывала в устойчивом состоянии. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на Ху Сяосянь, и обнаружил, что её совершенствование значительно улучшилась, и что она достигла третьего уровня скрытой силы и всё ещё делает успехи.

С небесным камнем, Ху Сяосянь не только могла культивировать на гораздо более высокой скорости, но и ей больше не нужно было беспокоиться об отклонении Ци. Таким образом, она могла всем сердцем сосредоточиться на совершенствовании.

Однако три культиватора одновременно потребляли много духовной Ци, из-за чего духовный камень немного уменьшился.

– Такая возможность выпадает редко. Мне нужно время, чтобы попрактиковаться, – Цинь Хаодун вздохнул про себя и снова закрыл глаза. Поскольку духовной Ци было достаточно, его развитие быстро улучшалось, и с опытом его предыдущей жизни он был свободен от отклонения Ци даже без небесного камня.

Первый уровень скрытой силы, второй уровень ... когда он достиг пятого уровня скрытой силы, прошло много времени, и так как он собирался продолжать культивировать, он не смог найти никаких следов духовной Ци, в воздухе, как будто она была опустошена.

Он перестал совершенствоваться и обнаружил, что духовный камень перед ним уже исчез. Он не мог не вздохнуть, – Хотя камень высшего уровня был большим, он был уничтожен.

Тем не менее, он всё ещё был счастлив, что достиг пятого уровня скрытой силы с девятого уровня открытой силы, что могло свести других воинов с ума от ревности.

Не только он, но и Ху Сяосянь добились замечательных успехов. Она достигла пятого уровня скрытой силы со второго уровня скрытой силы. В этот момент она, казалось, почувствовала исчезновение духовной Ци, поэтому тоже перестала самосовершенствоваться.

– Невероятно! Я так сильно улучшилась!

Будучи не в состоянии оставаться спокойной, как Цинь Хаодун, Ху Сяосянь была вне себя от радости от обретённой силы. Было довольно трудно продвигаться к каждому более высокому уровню скрытой силы, и для достижения этого могли потребоваться годы.

Однако всего через несколько дней после встречи с Цинь Хаодуном она улучшила свою скрытую силу до пятого уровня с первого уровня, и все были бы поражены этой новостью, если бы услышали её.

Ей хотелось плакать от радости, но она подавила своё волнение, увидев, что Тан-Тан всё ещё занимается самосовершенствованием.

Обняв Цинь Хаодуна за шею, она поцеловала его в щёку и тихо сказала, – Хаодун, я сделала это! Пятый уровень скрытой силы!

– Да, так и должно быть. В конце концов, мы уничтожили целый камень высшего уровня, – Цинь Хаодун погладил её нежное лицо и сказал дразнящим тоном, – Я сильнее продвинулся, чем ты, и теперь я на пятом уровне скрытой силы, так что ты больше не сможешь легко меня одолеть.

– Неужели? Отлично! – Ху Сяосянь была счастлива за Цинь Хаодуна и продолжала говорить, – Ну что ж, тогда я постараюсь привлечь тебя.

Сказав это, она опустила воротник ниже, открывая свои сексуальные ключицы и декольте.

– Хорошо…

Цинь Хаодун почувствовал, что кровь прибила к носу, и сразу же сменил тему разговора, – Интересно, как долго мы здесь культивировали?

Услышав эти слова, Ху Сяосянь посмотрела вниз и проверила время по телефону, – О боже, прошло уже пять дней.

Словно вспомнив о чём-то, она продолжила, – Это было так давно. Интересно, у Лэй Тяньжуя и других теперь всё хорошо.

У пойманных в ловушку в формировании, Лэй Тяньжуя и его спутников не было ни воды, ни пищи.

Не волнуйся, они не умрут, – ответил Цинь Хаодун, – Нет смысла беспокоиться, потому что мы не можем сейчас выбраться.

Сказав это, он встал, чтобы размять своё тело, закрыл бронзовую статуэтку и запечатал её заклинанием. Хотя в ней больше не было духовного камня высшего уровня, как в одной из двенадцати бронзовых голов животных китайского зодиака, но она всё ещё стоила десятки миллионов юаней.

– Кстати, я слышала, что в музее Острова сокровищ есть бронзовая статуя в форме дракона, такая же, как и та, что была у тебя в руках, но какая из них поддельная?

Цинь Хаодун ответил, – Они обе настоящий антиквариат, но в той, что находится в музее, нет духовного камня, как у старейшины Сыту.

Когда он сказал это, ему вдруг пришла в голову мысль, что помимо бронзовой статуи в форме дракона, другие бронзовые головы животных китайского зодиака должны иметь запечатанный в них духовный камень высшего уровня и что если бы он мог получить эти камни, то добился бы большего прогресса в культивировании.

Однако над этим ему нужно было подумать позже, главным вопросом было, – Как выбраться оттуда.

– Хаодун, я так голодна. Давай что-нибудь съедим.

Двое, наконец, почувствовали голод после пяти дней культивирования, несмотря на то, что в течение этого периода метаболизм их тел был на низком уровне.

Как только Ху Сяосянь произнесла эти слова, с явным усилием воли, перед ними появилось немного сушёного мяса и чистой воды. Теперь она была в своей стихии, пользуясь кольцом хранения. Она очень полюбила его, потому что ей хотелось носить с собой целый передвижной склад, а это кольцо могло держать вещи внутри свежими очень долго.

Жаль только, что еда, которую приготовил Сыту Чжайсин, была такой же как была у них в те времена.

– Мне совсем не хочется это есть. Как насчёт того, чтобы попробовать еду, которую я принёс?

Прежде чем прийти туда, Цинь Хаодун хорошо подготовился, и по его воле перед ними появились различные блюда и пиво. Кольцо хранения было похоже на трёхмерное пространство без временной основы, и вещи внутри него были бы такими же, как и тогда, когда они туда были помещены. Поэтому блюда, которые достал Цинь Хаодун, были горячими, как пар.

– Это вкусно пахнет. Папа, я хочу есть!

Когда Цинь Хаодун и Ху Сяосянь собирались съесть эти продукты, Тан-Тан закончила культивирование.

Услышав голос Тан-Тан, Цинь Хаодун оглянулся и обнаружил, что её глаза стали совсем другими, чем раньше. Её зрачки теперь были похожи на два огненных пламени, прыгающие в глазах, и они были настолько ослепительны, что Цинь Хаодун почти не осмеливался смотреть в них напрямую.

Однако это произошло буквально на секунду, и в мгновение ока два пламени в её глазах стали меньше и они быстро исчезли. Поэтому её глаза снова стали большими и милыми, но если присмотреться к ним поближе, то можно было заметить, что в каждом из них по-прежнему плясал огонёк размером с иголку.

– Тан-Тан, ты сделала это!

Цинь Хаодун был полон удивления. Хотя он не практиковал глаза Феникса, он был очень хорошо знаком с ними. Поэтому он мог сказать, что Тан-Тан достигла малого царства завершения.

Согласно записям, оставленным Сыту Чжайсином, даже самому талантливому ученику секты Июань потребовалось бы не менее трёх месяцев, чтобы достичь небольшого завершения глаз Феникса. Цинь Хаодун не ожидал, что Тан-Тан потребуется всего пять дней, чтобы сделать это. Это было правдой, тот, кто обладал священным телом Суцзаку, обладал талантом к самосовершенствованию.

– Папа, я хочу есть рёбрышки.

Тан-Тан пускала слюни на тарелку с кисло-сладкими рёбрышками. Она больше интересовалась едой, чем культивированием.

Ху Сяосянь сказала, – Давайте сначала что-нибудь съедим. Мы можем поговорить о культивировании позже.

Все трое уселись в кружок и с удовольствием принялись за еду.

После еды Цинь Хаодун указал на тысячелетнее железо, которое блокировало выход, и сказал малышке, – Тан-Тан, попробуй, может быть, ты сможешь сломать это железо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 224. Неблагодарный человек**

Глава 224. Неблагодарный человек

– Папа, а теперь я могу использовать огонь?– спросила Тан-Тан.

– Да, ты можешь использовать его, когда я тебе скажу.

– Отлично! Наконец-то я смогу пользоваться огнём уже сейчас!

Тан-Тан радостно закричала, и в её глазах появились два золотых огонька, которые разгорелись и дико запрыгали. Наконец они превратились в две огненные струны в воздухе и устремились к железу, которое блокировало выход.

Под огнём глаз Феникса, вызванным Тан-Тан, железный блок размером около одного кубического метра был вырублен из твёрдого препятствия, как тофу, разрезанный ножом, и сразу же упал на землю.

Увидев, что огонь, выпущенный Тан-Тан, был очень яростным, и горел в верхней части пещеры, Цинь Хаодун поспешно крикнул, чтобы остановить её, – Остановись, Тан-Тан. Ну, хватит уже!

– Окей, – Тан-Тан ответила неохотно, но все же убрала огонь, который выпускала. Огонь вернулся в её глаза и медленно исчез через две секунды.

Ху Сяосянь была поражена силой глаз Феникса. Она пыталась сломать железо, которое было настолько прочным, что даже её пурпурный меч-вспышка не мог повредить его. Однако Тан-Тан так легко его уничтожила.

Цинь Хаодун разделял её чувства. С тех пор как Тан-Тан достигла небольшого завершения глаз Феникса, огонь, который она выпускала, изменился от врождённого огня к настоящему огню Самадхи.

– Папа, ну как? Разве я не гений?

Весело воскликнула Тан-Тан.

– Ну конечно же, ты такая замечательная! – затем Цинь Хаодун добавил, – Но помни, не используй глаза Феникса без моего разрешения.

– Ладно, поняла, – послушно ответила Тан-Тан, – Папа, когда мы сможем вернуться домой? Теперь я скучаю по маме.

– Мы пойдём домой прямо сейчас.

Их путешествие в Шэньнонцзя закончилось хорошо, и все они завершили свои миссии и получили много преимуществ, так что пришло время возвращаться.

Закончив свою речь, Цинь Хаодун собрал бронзовую фигурку дракона и упавший кусок железа в своё кольцо хранения. Даже без духовного камня высшего уровня бронза в форме дракона всё ещё была драгоценным сокровищем, а железо было ещё более ценным, как раз для изготовления оружия, поэтому он взял всё с собой.

Все трое вышли из подземелья и подошли к компании, где Лэй Тяньжуй и другие были пойманы в ловушку. Лэй Тяньжуй и ещё четыре человека лежали на земле, едва дыша, безо всякой энергии, пытаясь собрать сокровища вокруг, вызванные иллюзией.

Обычные люди умерли бы здесь через три дня без пищи и воды, но эти пять человек выжили, потому что они были воинами, но от голода их глаза стали пустыми, лицо побледнело, и у них не было сил.

Когда Цинь Хаодун поднял руку и похлопал по стене, где находился глаз формирования, затем она была уничтожена. Он взял в руки доску формирования и флаг формирования, материалы которые были крайне редкими. Он хотел сохранить эти две вещи для последующего использования при создании формирования, что у него хорошо получалось.

После того как призрачное магическое поле было уничтожено, Лэй Тяньжуй и другие немедленно увидели Цинь Хаодуна, Ху Сяосянь и Тан-Тан. Увидев, что все трое сияют излучаемой энергией, они тут же сказали слабым голосом, – Воды, дайте нам немного воды.

Оказавшись лицом к лицу с людьми, которые сделали много плохих вещей, но также были её товарищами, Ху Сяосянь всё же достала несколько бутылок воды и дала каждому из них по одной.

После того, как они получили воду, они выпили её на одном дыхании, насытившись все сразу же стали бодрыми.

– Сяосянь, у тебя есть какая-нибудь еда? Поторопись, дай нам немного.

Лэй Тяньжуй уже пять дней ничего не ел, и его глаза были зелёными от голода. Воспитанный в богатой семье, он никогда так не страдал.

Ху Сяосянь засмеялась, – Значит, ты не боишься, что мы сейчас схватим твои сокровища и свитки?

Лэй Тяньжуй пытался всё осознать. Он закричал, бешено озираясь по сторонам, – А где же мои сокровища? Мои свитки? Мои эликсиры?

Как мастер формирований, Чжао Цянькунь всё понял, – Успокойтесь, босс, – сказал он, – Все они - иллюзия. Мы только что попали в призрачное магическое поле.

Призрачное магическое поле, установленное Сыту Чжайсином, было действительно мощным, с дополнительной функцией создания иллюзии. Запертый там, Лэй Тяньжуй мечтал заполучить сокровища, но не мог выбраться и, в конце концов, потерял сознание от голода.

Лэй Тяньжуй счёл этот факт совершенно неприемлемым и снова безумно закричал, – Иллюзия? Вы хотите сказать, что все они были иллюзией? Но что теперь делать? Мы определённо что-то нашли, не так ли?

– Ну же, перестань мечтать. Это вовсе не сокровищница, – сказала Ху Сяосянь, – А пещера, принадлежащая пропавшему культиватору. Здесь нет никаких сокровищ.

– Нет, есть! Должно быть, вы их где-то спрятали. Покажите мне!

Сказав это, Лэй Тяньжуй бросился на Ху Сяосянь, подняв руки, как будто собирался обыскать её тело.

– Пошёл вон!

Ху Сяосянь больше не могла выносить Лэй Тяньжуя и пинком отправила его в полёт.

Лэй Тяньжуй ударился о стену и упал на землю, что тоже немного привело его в чувства. Наконец он пришёл в себя и рухнул на землю.

– Сяосянь, пожалуйста, прости его. Он просто потерял рассудок, – сказал Чжао Цянькунь, – У вас есть какая-нибудь еда? Пожалуйста, дайте нам немного, мы умираем с голоду.

Он был очень умён, понимая, что Ху Сяосянь, должно быть, принесла с собой немного еды, так как она всё ещё выглядела сияющей после пяти дней в пещере.

– Извините, но у меня тоже нет еды. Мы кормили себя этими эликсирами.

Она договорилась с Цинь Хаодуном, что они сохранят кольцо наследия и хранения в тайне и расскажут другим, что они выжили благодаря эликсирам, которые Цинь Хаодун подобрал им из комнаты. Они собирались также объясниться и перед чиновниками.

Ху Сяосянь передала эликсиры пятерым людям, которые немедленно проглотили их.

Эти эликсиры были сделаны Сыту Чжайсином лично и были питательными, несмотря на то, что эффект некоторых из них был потерян со временем.

После приёма эликсиров пятеро людей больше не чувствовали голода и восстановили свои силы.

После запуска подлинной Ци внутри, Лэй Тяньжуй почувствовал себя на пике своего статуса, что также придало ему некоторую смелость. Он посмотрел на Цинь Хаодуна, Ху Сяосянь и Тан-Тан и заподозрил их в краже его сокровищ.

– Пойдём проверим, что там внутри.

Он свирепо посмотрел на Цинь Хаодуна и повёл несколько человек вглубь пещеры. Тщательно осмотревшись, он не нашёл ничего, кроме эликсиров в комнате.

В отличие от Цинь Хаодуна, он ничего не знал о медицине и мог различать свойства и действие эликсиров, которые, были для него бесполезны. Он не осмеливался взять ни одного из них, опасаясь, что его могут убить.

Лэй Тяньжуй не мог смириться с тем, что ему придётся вернуться домой ни с чем. Глядя на Ху Сяосянь и Цинь Хаодуна, он сказал, – Поскольку эта пещера оставлена культиватором, в ней, должно быть, были сокровища, и вы оба их спрятали. Мы пришли сюда вместе, и вы не можете забрать их сами. Вы должны поделиться ими с нами.

– Ты же сам видел, что нет никаких сокровищ. А что можно было отсюда извлечь вообще? – сказала Ху Сяосянь.

– Я не поверю, пока не обыщу вас, – сказал Лэй Тяньжуй, указывая на Цинь Хаодуна, – Особенно его рюкзак, я думаю, он что-то там спрятал.

Выражение лица Ху Сяосяни изменилось, и она сказала, – Кем ты себя возомнил, Лэй Тяньжуй? Даже если мы здесь что-то взяли себе, почему мы должны делиться этим с тобой? Кто дал тебе смелость обыскивать нас?

Лэй Тяньжуй глумился, – Вот видишь, я прав. Вы спрятали сокровища. Я буду очень добр, если вы захотите поделиться ими с нами. Если вы хотите сохранить их себе, не вините нас за то, что мы были безжалостны.

Сказав это, он взмахнул руками, и Чжао Цянькунь и другие немедленно окружили Цинь Хаодуна и Ху Сяосянь, показывая своё намерение захватить сокровища.

Ху Сяосянь гневно воскликнула, – Не заходи слишком далеко, Лэй Тяньжуй! Я только что спасла тебе жизнь.

Цинь Хаодун сказал, – Сяосянь, я же говорил тебе, что он неблагодарный человек. Мы должны были оставить их одних прямо сейчас.

Лэй Тяньжуй сказал, – Прибереги свои слова. У тебя с самого начала не было никаких добрых намерений по отношению к нам. Иначе вы не оставили бы нас в призрачном магическом поле и не сбежали бы. Вы только и хотели заполучить сокровища.

– Брось сюда свою сумку. Я пощажу тебя так как, ты спас мне жизнь, иначе тебе придётся умереть здесь сегодня.

Цинь Хаодун холодно усмехнулся, – Я никогда не видел никого более бесстыдного, чем ты. Ты только сваливаешь вину на других, в то время как сам ничего хорошего не делаешь.

Ху Сяосянь сказала, – Не трать свои слова на этих бесстыдных ублюдков. Пойдём, Хаодун.

Сказав это, она взяла Цинь Хаодуна за руки и попыталась уйти.

– Стой там, Ху Сяосянь! Не думайте, что вы можете делать то, что вам захочется, потому что вы на втором уровне скрытой силы. С моими братьями, здесь мы можем взять всё в свои руки, – затем Лэй Тяньжуй сказал Чжао Цянькуню и другим, – Давайте уничтожим их, и все мы получим равную долю сокровищ.

Хотя его голос был громким и полным уверенности, он избегал Ху Сяосяни и бросился на Цинь Хаодуна, одной рукой атакуя его лицо, а другой хватаясь за рюкзак.

Он думал, что Цинь Хаодун был менее силён, чем Ху Сяосянь, поэтому он выбрал его, как более слабого, чтобы атаковать. Однако он не ожидал, что Цинь Хаодун находится на пятом уровне скрытой силы, практиковал методы культивирования и был экспертом номер один среди тех, кто был на его уровне.

Естественно, Лэй Тяньжуй сам попал в беду.

Держа одной рукой Тан-Тан, Цинь Хаодун другой рукой ударил Лэй Тяньжуя по лицу. Это был простой, но быстрый и мощный удар, который отправил Лэй Тяньжуя в полёт.

Прежде чем он успел понять, что происходит, Лэй Тяньжуй врезался в стену пещеры. Удар, который он только что получил, был гораздо тяжелее, чем от Ху Сяосяни, его лицо распухло, а зубы были разбросаны по земле.

– Когда... когда ты стал таким могущественным?

Лэй Тяньжуй выпрямился и смотрел на Цинь Хаодуна в ужасе. Он мог сказать по удару, что Цинь Хаодун был, по крайней мере, выше третьего уровня скрытой силы и намного могущественнее Ху Сяосяни.

Однако это также заставило его ещё больше убедиться в том, что Цинь Хаодун, должно быть, забрал какие-то сокровища, иначе Цинь Хаодун не улучшил бы своё развитие так быстро.

Чжао Цянькунь, Дун Сыхай и другие хотели захватить сокровища, но прежде чем они начали действовать, они увидели, что Лэй Тяньжуй был сильно избит, что напугало их и заставило стоять на месте.

Цинь Хаодун огляделся холодным взглядом и сказал угрожающим тоном, – Мне всё равно, из павильона Сюаньюань ты или нет, я убью тебя, если ты посмеешь доставить мне неприятности.

Лэй Тяньжуй и его братья дрожали от ужаса под пристальным взглядом Цинь Хаодуна. Хотя они не желали сдаваться, но власть решала всё. Было очевидно, что Цинь Хаодун одолеет их одной рукой, поэтому они молча сдались.

– Пошли отсюда!

Держа Тан-Тан и взяв Ху Сяосянь за руку, Цинь Хаодун направился к выходу из пещеры. Увидев, что они уходят, Лэй Тяньжуй и его братья тоже не захотели оставаться там, поэтому они последовали за этими тремя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 225. Просто пердёж**

Глава 225. Просто пердёж

Более двадцати японских ниндзя заблокировали вход в пещеру. Их предводителем был японский самурай по имени Ямамото Кусакара.

Молодой ниндзя почтительно спросил, – Лорд Джонин, мы ждали пять дней. Возможно ли, что эти подлые люди Хуася умерли там?

Ямамото Кусакара ответил, – Я так не думаю. У них есть силы, и именно поэтому мы здесь. Такие люди, как они, не умираю так легко.

– Возможно ли, что они тайком выбрались из пещеры после того, как добыли сокровища?

Ямамото Кусакара ответил, – Это ещё более маловероятно. Древние культиваторы в Хуася были чрезвычайно могущественны. Они не построили никаких выходов, только вход в пещеру. Не нужно беспокоиться о том, что они ускользнули.

– Но они там уже больше пяти дней, а вроде бы ничего не происходит. Вам это кажется нормальным?

– Да, это нормально. Люди Хуася построили очень сложные пещеры, которые содержат всевозможные защитные механизмы. Человек, вторгшийся сюда, не зная об этом, определённо умрёт. Может быть, они пытаются разорвать препятствия или где-то застряли. Одним словом, не стоит беспокоиться. Рано или поздно они выберутся отсюда.

Ямамото Кусакара казался гордым, когда говорил это, – Вот почему мы привлекли сюда этих людей из павильона Сюаньюань, чтобы взять на себя руководство. Мы были бы ранены, отправившись туда сами, и не были бы в такой безопасности, как сейчас.

– А так мы сможем минимизировать потери и в то же время получить сокровища. Люди Хуася точно не могли себе представить, что они делают всё это для нас, японских самураев. Как гласит старая поговорка в Хуася, - сидеть сложа руки и наслаждаться плодами чужой работы.

– Вы действительно человек редкого таланта и смелых стратегий.

Молодой ниндзя точно знал, что этот его начальник был довольно претенциозным, поэтому он не мог не польстить ему.

В то же самое время другой ниндзя, который наблюдал за входом, подбежал и сообщил, – Ваша Светлость, мы слышали, что в пещере что-то происходит.

– Отлично! Наконец-то они выходят!

Ямамото Кусакара взволнованно сказал, – Всем занять свои посты! Не позволяйте этим людям из Хуася уйти. Все их сокровища будут принадлежать нам.

Когда Цинь Хаодун и остальные выходили из пещеры, они увидели японцев, загородивших вход.

У всех людей изменилось выражение лица, в том числе и у Ху Сяосяни. Они уже встречали много японцев, тогда это были члены специального отдела, и они сразу же поняли, что это были самые могущественные ниндзя в Японии. Они поняли, почему эти люди были там. Видимо, они хотели насладиться плодами чужого труда.

Однако это, казалось, совсем не беспокоило Цинь Хаодуна. Он посмотрел на Ямамото Кусакару и сказал с насмешкой, – Что вы делаете? Вы здесь, чтобы приветствовать нас?

Молодой ниндзя вышел вперёд и закричал, – Вы тупые люди Хуася. Скоро вы будете мертвы.

Ямамото Кусакара махнул рукой, заставляя молодого ниндзя отступить назад, а затем гордо произнёс, – Я - Ямамото Кусакара, Джонин из Японии. Мы уже давно ждём вас здесь.

– Ямамото Кусакара, это же Ямамото Кусакара!

Лэй Тяньжуй и остальные вздрогнули. Они провели достаточно исследований, чтобы узнать больше о своих врагах. Ямамото Кусакара был одним из них. Он не входил в число самых влиятельных людей Японии, но уже достиг третьего уровня скрытой силы.

Что касается их, то Лэй Тяньжуй находился на первом уровне скрытой силы; Ху Сяосянь была более могущественна, чем он, но она была не выше второго уровня. Цинь Хаодун, возможно, и был достойным соперником старика, но за ними наблюдало так много угрожающих чунинов; все они достигли девятого уровня открытой силы. Ситуация для них обернулась совсем плохо.

Ямамото Кусакара казался ещё более гордым, когда увидел, что все переменились в лице. Он громко рассмеялся и сказал, – Вы, должно быть, слышали обо мне. Тогда почему бы тебе не раздать нам сокровища? Может быть, я пощажу вас, если мне понравится.

– Я задержу старика. Ты пойдёшь и заберёшь Сяосянь и сокровища. Помни, что сокровища Хуася никогда не должны оказаться в руках японцев.

Сказав это, Лэй Тяньжуй взял своих товарищей и направился к Ямамото Кусакаре.

Цинь Хаодун был удивлён, потому что он не ожидал патриотизма и честности от стороны этого эгоистичного и неблагодарного человека. Он никогда не поверит, что этот парень пожертвует собой, оказавшись лицом к лицу с японцами.

В то же самое время Лэй Тяньжуй закричал, – Ямамото Кусакара, почему ты пришёл в Хуася так легко и свободно?

– Свободно и легко? – Ямамото Кусакара высокомерно улыбнулся, а затем сказал, – Это совсем не свободно и не легко. Мы долго планировали это, по вашему, как разведывательный отдел Хуася получил карту? Это было потому, что мы дали её вам нарочно!

– Что? Вы дали им карту?

Лэй Тяньжуй был так удивлён. Хотя Цинь Хаодун уже предвидел, что это произойдёт после того, как он встретил дьявольскую пятёрку, но ему никогда не приходило в голову, что японцы поддерживают их.

Конечно, листок бумаги, который вы держите в руках, – Это копия, и теперь у меня есть оригинал, – сказал Ямамото Кусакара и посмотрел так, словно был уверен в победе. Он не стал затевать драку, а вместо этого достал кусок старой карты из овчины. Затем он спросил, – Видишь? Вот эта карта.

Цинь Хаодун взглянул на карту из овчины, которую держал в руках Ямамото Кусакара. Она выглядела старой, но датировалась от ста до двухсот лет. Но самым странным, что это было не совсем тогда, когда Сыту Чжайсин скончался.

Возможно карта была сделана вторгшимся культиватором или мошенником, который вошёл туда после смерти Сыту Чжайсина. Он сделал карту, потому что был заблокирован формированиями, и по случайному совпадению карта была превезена в Японию.

Ямамото Кусакара продолжал, – Вам никогда не приходило в голову, почему японцы отдали вам карту после того, как они её получили?

– Причина была проста. Я пытался несколько раз, но мне не удалось сломать формирование у входа. Формирования, установленные народом Хуася, могли быть нарушены только народом Хуася. Поэтому я подумал об этом и решил схитрить, чтобы заманить вас работать на меня.

– Мы следили за вами по пути сюда, пока вы ничего не знали. Как гласит старая поговорка Хуася, - ты - богомол, который ловит цикад, не замечает воробьёв позади.

Сказав это, он громко рассмеялся; казалось, он был очень доволен тем, что сделал.

– Я не думаю, что ты понял, кто здесь богомол, а кто воробей, – сказал Лэй Тяньжуй, – Хуася - это наша территория, и здесь вам не место, чтобы устраивать беспорядок.

Ямамото Кусакара сказал, – У меня есть ещё одна цитата из Хуася, которая гласит, - мудрый человек покоряется судьбе. Вы понимаете, что теперь вы окружены? Вы не можете сравниться с нами в силе.

– Послушай меня, ты выполнил свою миссию. А теперь отдай нам сокровища и я могу сохранить тебе жизнь.

Лэй Тяньжуй сказал, – Ямамото Кусакара, тебя одурачили. Карта-это подделка. Пещера действительно принадлежала культватору, но сейчас в ней ничего нет. Там нет никаких сокровищ, как вы ожидали.

– Ты что, принимаешь меня за дурака?

Выражение лица Ямамото Кусакары резко изменилось после громкого смеха, – Отдай мне сокровища сейчас же, и я сохраню тебе жизнь. Или нам придётся искать их в твоём мёртвом теле.

Лэй Тяньжуй завопил, – Прекрати. Я здесь, перед тобой, просто убей меня, если сможешь.

Он вытащил свой длинный меч и повернулся назад; он прошептал Цинь Хаодуну и Ху Сяосяни, – Я задержу старого японца. А теперь идите.

Он взмахнул мечом и бросился к Ямамото Кусакаре. В то же самое время Чжао Цянькунь, Се Цзыдань и другие взревели и бросились лицом к лицу к японским ниндзя.

Ямамото Кусакара вытащил свой меч и рассмеялся. Он сказал, – Вы глупые люди Хуася. Иногда нет смысла рисковать своими жизнями. Сила важнее всего остального.

– Иди к чёрту!

После того, как Лэй Тяньжуй выругался, меч в его руке сделал резкий и изящный разрез, целясь в горло Ямамото Кусакары.

– Ты больной человек из Восточной Азии. И это всё, что у тебя есть?

Ямамото Кусакара рубанул мечом. Его удар был более ошеломляющим и мощным, чем у Лэй Тяньжуя. Когда два меча столкнулись, меч Лэй Тяньжуя был разрублен посередине.

– Парень из Хуася, ты не ровня мне.

Когда Лэй Тяньжуй замешкался, Ямамото Кусакара вскочил и сильно ударил его ногой в живот. Из-за этого Лэй Тяньжуй полетел назад.

Удар был очень сильным, и Лэй Тяньжуй несколько раз перевернулся в воздухе. Прежде чем он рухнул на землю вниз головой, большая рука протянулась и схватила его за талию. Затем его осторожно опустили на землю.

Лэй Тяньжуй посмотрел вверх и увидел человека. Это был Цинь Хаодун.

Он сердито спросил, – Почему ты всё ещё здесь? Этот человек настоящая заноза в шее!

Цинь Хаодун сказал, – Почему мы должны уходить? Это всего лишь пара японских ниндзя. Они на нашем месте, в нашей стране. Это они должны уйти!

Пока они разговаривали, Чжао Цянькунь и остальные тоже потерпели поражение. Все они были ранены. Эти ребята на девятом уровне открытой силы едва ли могли победить чунинов один на один, и они определённо проиграли бы, если бы столкнулись с двумя сразу. Не говоря уже о том, что ниндзя теперь было в четыре или пять раз больше, чем их.

Видя, что он побеждает, Ямамото Кусакара громко рассмеялся и сказал, – Вы все так слабы. А теперь отдайте мне сокровища. Вы не заслуживаете их.

Как раз в тот момент, когда он счастливо смеялся, он услышал голос, говорящий, – Папа, этот дядя такой уродливый. Он выглядит отвратительно.

Лицо Ямамото Кусакары изменилось. Он посмотрел на Цинь Хаодуна и его дочь, а затем спросил с гневом, – Что ты только что сказала, маленькая девочка?

– Ты что, не слышал? Моя дочь сказала, что ты уродливый! – Цинь Хаодун выступил вперёд и сказал Ямамото с сарказмом, – Ты не очень хорошо изучил нашу культуру. Как твои родители могли дать тебе такое нелепое имя?

– Ты хоть знаешь, что значит "Кусакара" на нашем языке Хуася? Это ничего не значит, совсем ничего, это что-то вроде невесомости. Одним словом, это как пердёж.

– Мальчик, тебе надоело жить?

Ямамото Кусакара взревел и поднял самурайский меч в своей руке; однако, прежде чем он успел нанести удар, он услышал, как Цинь Хаодун холодно сказал, – Ты такой надоедливый.

Вскоре Цинь Хаодун сильно ударил Ямамото Кусакару по лицу. Он так и замер в рубящей позе, когда летел назад. Он даже сбил с ног остальных четырёх или пять ниндзя.

– Как же это возможно?

Лэй Тяньжуй и его товарищи были ошеломлены. Они только что узнали, насколько сильны эти ниндзя сами по себе, но они были как дети, когда их ударил Цинь Хаодун. Он отшвырнул их одной рукой, потому что другой держал свою дочь.

Ямамото Кусакара поднялся с земли и не мог поверить в то, что произошло. Гордый Джонин получил пощёчину от молодого человека из Хуася; он никак не смог бы смириться с этим. Он поднял свой меч и безумно закричал, – Вы люди Хуася! Я погибну вместе с вами!

– По-моему, ты только что сказал, что нет смысла рисковать жизнями.

Цинь Хаодун уклонился от удара Ямамото Кусакары; он поднял ногу и пнул его в живот. Удар пришёлся почти в то же самое место, куда Ямамото только что ударил Лэй Тяньжуя. Ямамото отбросило ещё на десять метров.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 226. Почти идеально**

Глава 226. Почти идеально

Ранение Ямамото Кусакары в этот раз было намного хуже, чем в предыдущий. Его начало тошнить кровью.

Он изо всех сил пытался подняться с земли и едва мог поверить в то, что только что произошло. Он занимался самосовершенствованием уже более тридцати лет, но в тот момент ему не удалось остановить удар двадцатилетнего парня.

Но что сделано, то сделано. Он был избит, как собака, два раза.

– Ах ты ублюдок! Все вы! Убейте их для меня, сейчас же!

Как и приказал Ямамото Кусакара, более двадцати его ниндзя бросились к Цинь Хаодуну с мечами в руках.

– Ах вы, сверчки и муравьи!

Цинь Хаодун никогда бы не стал бояться этих низкоуровневых ниндзя, потому что он уже достиг пятого уровня скрытой силы. Он бросился в толпу, держа малышку на руках. Вскоре эти парни уже кричали без умолку, и некоторые из них были подброшеныо в воздух.

Ху Сяосянь кричала и сражалась вместе с Цинь Хаодуном, держа в руке сверкающий меч. Теперь они оба дрались вместе против низкоуровневых ниндзя на девятом уровне открытой силы. Это была настоящая бойня, борьба теперь была односторонней.

Лэй Тяньжуй, Чжао Цянькунь и другие собирались помочь, но схватка закончилась ещё до того, как они начали шевелиться. Более двадцати ниндзя, которые были так свирепы несколько мгновений назад, теперь были сбиты с ног.

Цинь Хаодун и Ху Сяосянь не позволяли собой помыкать. Они не проявляли милосердия к тем людям, которые устроили беспорядок в Хуася и собирались убивать и грабить. Они не щадили никого из них.

– Это впечатляет!

Лэй Тяньжуй был так удивлён, что его челюсть чуть не упала на землю. Он понял, как нелепо было пытаться ограбить этих двоих, чей уровень развития был так высок. Он был похож на мышь, пытающуюся сопровождать кошку, меняя свою жизнь на деньги.

Ямамото Кусакара был потрясён ещё больше, чем Лэй Тяньжуй. Эта поездка в Хуася была полностью спланирована им. Он думал, что одного Джонина и двадцати чунинов было бы достаточно, чтобы завершить миссию; ему не приходило в голову, что они закончат так плачевно.

Поскольку он провалил задание, его ждало суровое наказание, даже если он сможет вернуться живым. Он крикнул Цинь Хаодуну, – Кто ты? Почему ты идёшь против нас? А ты не боишься, что тебя убьют?

Цинь Хаодун презрительно улыбнулся и сказал, – Это ты будешь убит.

– Ты человек их Хуася. Ты только что толкнул меня! Я погибну вместе с тобой!

Ямамото Кусакара ревел как сумасшедший. Его рвало кровью, и он достал чёрный пульт дистанционного управления. Затем он положил большой палец на красную кнопку.

– Люди Хуася, японские ниндзя - это не толчки за кадром. Земля, на которой вы стоите, была заполнена взрывчаткой. Никто не сможет выжить, если я нажму на кнопку.

Цинь Хаодун был потрясён, но выражение его лица оставалось спокойным. Он сказал, –Так почему бы тебе не сделать это?

Ямамото Кусакара ответил, – Дайте мне сокровища, которые у вас есть. Я могу сохранить вам жизнь.

Сокровища были теперь его единственной надеждой на жизнь. До тех пор, пока он не сможет забрать сокровища из Хуася обратно в Японию, смерть более чем двадцати ниндзя нельзя будет отменить, или ему придётся разрезать свой собственный живот.

Ху Сяосянь сказала, – Ямамото Кусакара. Ты же "Джонин", высший ниндзя. Неужели ты действительно должен делать это таким презренным способом?

Ямамото Кусакара на мгновение задумался, потому что на самом деле получилось бы очень неловко, если бы стало известно, что Джонин угрожал воинам взрывчаткой; однако теперь было слишком поздно думать об этом. У него не было другого способа победить их.

Он закричал, – Спасайтесь! Отдайте мне сокровища или умрите.

Цинь Хаодун сказал, – Как мы можем доверять тебе? А что, если ты нажмёшь на кнопку после того, как мы отдадим тебе сокровища? Тогда мы потеряем и наши деньги, и наши жизни.

Ямамото Кусакара ответил, – Вы можете быть уверены. Мы, японские ниндзя, - люди слова. Мы отпустим вас, если так пообещали.

– Чушь собачья! – Ху Сяосянь сердито выругалась, – Ты был таким презренным воином, а теперь хочешь, чтобы мы тебе доверяли? Мы все знаем, что вам и вашим людям нельзя верить.

Ямамото Кусакара сказал со страшным лицом, – Вы, люди Хуася, сейчас не в том месте, чтобы торговаться. Вы должны доверять мне, иначе умрёте.

Цинь Хаодун снова повернулся к Ху Сяосяни и сказал, – Дай ему шанс и передай ему всё. Наша жизнь важнее всего остального.

Прежде чем Ху Сяосянь успела заговорить, Лэй Тяньжуй и остальные взволнованно закричали, – Цинь Хаодун, ты трус. Это наши национальные сокровища! Мы скорее разорвём их на куски, чем отдадим японцам!

– Они принадлежат мне. Почему вы так злитесь? – спросил Цинь Хаодун, снимая рюкзак со спины.

Ху Сяосянь поспешно сказала, – Ты не можешь отдать им сокровища, Хаодун. Он точно нас взорвёт. Он и его люди не заслуживают доверия.

– Тогда что же нам делать? Есть ли у нас другие варианты? Моя дочь ещё такая маленькая. Я не позволю ей умереть вместе с нами, – Цинь Хаодун повернулся обратно и заговорил с Ямамото Кусакарой, – У меня здесь всё есть. Просто возьми рюкзак и сдержи своё обещание.

– Ты самый умный из нас. Ты принял правильное решение.

Бледное лицо Ямамото Кусакары покраснело от волнения.

– А теперь забирай эти вещи и отпусти нас.

Сказал Цинь Хаодун, протягивая Ямамото Кусакаре рюкзак, который он держал в руке.

У других людей при виде того, что он делает, вспыхеуло удивление. Они задавались вопросом, не пытается ли Цинь Хаодун использовать сокровища в качестве приманки и поразить этого человека одним ударом. Когда Лэй Тяньжуй и другие подумали об этом, все они перестали говорить, наблюдая и ожидая в стороне.

Теперь, когда они поняли это, то же самое сделал и хитрый Ямамото Кусакара. Он сказал, – Нет. Ты слишком могущественен. Я не могу туда пойти.

Цинь Хаодун сказал, – Как насчёт того, чтобы я положил вещи на землю, и мы отступили. Ты можешь подойти и забрать их.

– Это не сработает. Тебе нужно оставаться там.

Ямамото Кусакара немедленно отклонил предложение Цинь Хаодуна. Он что только закапывал взрывчатку вокруг входа в пещеру. Если Цинь Хаодун и его товарищи воспользуются случаем и отступят в пещеру, то всё, что сделал Ямамото, окажется напрасным.

Цинь Хаодун сказал, – Что ты хочешь, чтобы мы тогда делали? Ты хочешь, чтобы я бросил это тебе? Сокровища внутри рюкзака могут оказаться недостаточно прочными, чтобы их можно было швирять.

Эта идея действительно была в голове Ямамото Кусакары несколько минут назад, но она сразу же изменилась после того, как Цинь Хаодун сказал это.

Он задумался, как бы ему добыть эту сумку. Позже одна мысль мелькнула у него в голове; он указал на малышку в руках Цинь Хаодуна и сказал, – Пусть девочка отдаст их мне.

С его точки зрения, эта малышка была наименее опасной из всех. Маленькая девочка никак не могла быть мастером кунг-фу.

Цинь Хаодун замешкался и сказал, – Но она слишком маленькая. Она просто испугается.

– Не бойся, я очень добрый человек. Я люблю детей. Просто позволь ей подойти сюда. Теперь у тебя нет другого выбора. Она умрёт гораздо более несчастной смертью, если я нажму эту кнопку.

Ямамото Кусакара выглядел таким гордым, потому что думал, что нашёл способ победить Цинь Хаодуна.

– Хорошо, я постараюсь, – Цинь Хаодун, казалось, неохотно согласился и сказал малышке, – Тан-Тан, пойди и отдай ему сумку, хорошо?

– Хорошо, я сделаю то, что скажет папа, – девочка кивнула.

– Тогда вперёд.

Цинь Хаодун опустил малышку на землю и отдал ей рюкзак. Большой предмет казался лёгким; малышка несла его и медленно подошла к Ямамото Кусакаре.

– Ни за что! Это наше национальное достояние! Ты не можешь передать это другим!

Закричали Лэй Тяньжуй и остальные пятеро. Они бросились к малышке и попытались схватить рюкзак.

Тело Цинь Хаодуна преградило им путь. Он превратился в тень и загородил собой пятерых людей. Все пятеро мужчин в мгновение ока тяжело рухнули на землю.

Ху Сяосянь могла сказать, что они только что упали в обморок. Её лицо слегка дёрнулось, но больше она ничего не говорила.

– Это очень умный ход. Ты будешь нашим хорошим другом.

Ямамото Кусакара расхохотался. Теперь, когда он был ранен, было бы трудно, если бы Лэй Тяньжуй и его товарищи действительно напали. Он никогда не нажмёт на кнопку, пока есть хоть капля надежды выжить.

Цинь Хаодун сказал, – Я пытаюсь торговаться с тобой. Я не хочу быть твоим другом.

Ямамото Кусакара покачал головой. Казалось, ему было всё равно. Все его внимание было приковано к рюкзаку в руках малышки.

– Вот он, плохой человек.

Малышка стояла перед Ямамото Кусакарой. Она сердито поставила сумку на землю.

Ямамото Кусакара почувствовал настоящее блаженство. Он потянулся к рюкзаку, но в то же время здравый смысл подсказывал ему крепко держать пульт в руке. Его большой палец был прямо на красной кнопке, которая могла взорвать эту пещеру с лёгким щелчком.

Он думал, что был достаточно осторожен, но не обратил внимания на пылающий огонь в глазах Тан-Тан. Не успела его левая рука коснуться рюкзака, как два огненных луча вырвались из глаз малышки, мгновенно опалив чёрный пульт в его руке.

– Ах! – Ямамото Кусакара жалобно вскрикнул. Глаза Феникса; они сожгли пульт в пепел, и огонь перекинулся на его руку.

Пурпурный меч-вспышка в руке Ху Сяосяни метнулся вперёд, и вонзился прямо в горло старика. Его жизнь оборвалась.

– Папа, у меня все хорошо получается?

Вскоре после смерти Ямамото Кусакары малышка подняла рюкзак и прыгнула обратно в руки Цинь Хаодуна. У неё было священное тело Суцзаку, и она была почти так же сильна, как взрослые. Она просто действовала.

– Отлично. Ты проделала такую прекрасную работу. Когда-нибудь ты станешь звездой! – сказал Цинь Хаодун, снова поворачиваясь к Ху Сяосяни, – Ты тоже хорошо себя проявила. Говорят, что женщины рождаются, чтобы быть актрисами, и теперь я в это верю.

Ху Сяосянь рассмеялась и сказала, – Ты был идеальным режиссёром.

Цинь Хаодун всё это подстроил. Он знал, что Ямамото Кусакара непременно попросит малышку принести ему рюкзак. Поэтому он телепатически рассказал малышке и Ху Сяосяни о своём плане. Он велел Тан-Тан подойти и сжечь пульт с помощью пламени Феникса, а Ху Сяосянь попросил убить Ямамото Кусакару одним ударом.

Единственным недостатком этого плана было то, что это всё было на глазах девочки, но Цинь Хаодун должен был заботиться о гораздо большем, чем это; он должен был убить этих японцев.

В его планы не входило, что Лэй Тяньжуй и его товарищи бросятся туда и попытаются отобрать рюкзак. Цинь Хаодун воспользовался случаем и вырубил их всех.

Ху Сяосянь подошла и разбудила пятерых мужчин после того, как они убили всех остальных врагов.

– Цинь Хаодун, ты предатель. Я погибну вместе с тобой!

Лэй Тяньжуй поднялся с земли и отчаянно попытался бороться с Цинь Хаодуном, но тут же увидел перед собой рюкзак. Он успокоился вскоре после того, как обнаружил, что сокровища всё ещё там. Затем он обернулся и увидел лежащее на земле тело Ямамото Кусакары.

– Как ты это сделал? – удивлённо спросил он.

Когда Ямамото Кусакара угрожал им взрывчаткой, в его голове мелькали разные идеи, но ни одна из них, казалось, не сработала.

Теперь же выяснилось, что они спасли сокровища и убили старика.

– Тебе и не нужно этого знать.

Беспечно сказал Цинь Хаодун. Его отношение к этой пятёрке сильно изменилось после того, что они пережили, но они никогда не будут друзьями. Ему не хотелось ничего им объяснять.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 227. Заботливая старушка**

Глава 227. Заботливая старушка

Видя, что Цинь Хаодун не хочет ничего объяснять, Лэй Тяньжуй и его товарищи больше ничего не спрашивали. Они были рады видеть, что национальные сокровища теперь спасены. В конце концов, их не захватили японцы.

Выйдя из пещеры, Цинь Хаодун поочерёдно разбил смертоносные ловушки и скрытые формирования. Он забрал с собой все флаги и доски. Эти вещи были широко распространены в мире культивирования, но они были редкостью на земле, потому что их материалы были слишком драгоценны, чтобы выковать их в одиночку.

Они вернулись тем же путём, что и пришли. Был уже почти вечер, и компания наконец миновала долину в форме котловины, которая была прекрасна, но полна ужаса. Наконец все выбрались из мёртвой зоны.

По прибытии компания услышала рёв двигателей в воздухе. Вскоре на землю приземлился большой военно-транспортный вертолёт.

Увидев приближающийся вертолёт, Цинь Хаодун и другие сразу же встревожились, так как уже многое повидали. Они гадали, есть ли там враги или друзья.

После того как вертолёт приземлился, из него вышли семь или восемь человек. Главными из них были старик и старушка. Старик был лет семидесяти или восьмидесяти. Он был высок и выглядел впечатляюще.

В то же время леди смотрела в другую сторону. Волосы у неё были совершенно седые, но кожа казалась светлой. Почему-то она выглядела кокетливой.

– Дедушка!

– Бабушка!

Ху Сяосянь и Лэй Тяньжуй закричали одновременно. Затем оба они быстро подошли к старику и старушке.

Эти двое были старейшинами из отдела Сюань павильона Сюаньюань. Их звали Ху Фэйфэй и Лэй Ваньцзюнь. Ху была бабушкой Ху Сяосяни, а Лэй - дедушкой Лэй Тяньжуя.

Цинь Хаодун ощутил силы обоих. Оказалось, что павильон Сюаньюань действительно был очень мощным. Оба достигли девятого уровня скрытой силы, не ниже даоса Тао Туна. Они были в одном шаге от того, чтобы войти в царство высшей силы.

– Бабушка ... почему ты здесь?

Ху Сяосянь взяла Ху Фэйфэй за руку и спросила.

– Кто бы говорил. Прошло уже больше пяти дней, а мы всё ещё не получили от вас никаких известий. Как мы можем не волноваться? Мы должны были заскочить и проверить вас.

Ху Фэйфэй, казалось, обвиняла Ху Сяосянь, но её глаза были полны любви.

Ху Сяосянь сказала, – Бабушка, это была не наша вина. Это место такое странное. Мы потеряли все сигналы, как только вошли сюда.

В это время, Лэй Ваньцзюнь посмотрел на покрытого ранами Лэй Тяньжуя и спросил,

– Малыш, что с тобой случилось? Кто тебя так сильно обидел?

– Дедушка, это был он! – Лэй Тяньжуй чувствовал себя брошенным, пока не увидел Лэй Ваньцзюня. Он обернулся и указал на Цинь Хаодуна. Затем он сказал, – Он причинил мне боль и забрал сокровища нашего павильона Сюаньюань.

Увидев, что парень снова набросился на него, Цинь Хаодун слегка нахмурился. Парень действительно проявил некоторый патриотизм, столкнувшись с японскими ниндзя, но кроме этого, ничего в нем не изменилось.

– Молодой человек, вы обидели моего внука?

Лэй Ваньцзюнь сделал первые два шага вперёд и встал перед Цинь Хаодуном лицом к лицу, излучая ошеломляющую ауру. Обычные воины на пятом уровне скрытой силы рухнули бы, но не Цинь Хаодун, у которого был сильный дух. Культиватор на девятом уровне скрытой силы был далёк от того, чтобы относиться к нему серьёзно.

Видя, что Цинь Хаодун по-прежнему спокоен, Лэй Ваньцзюнь смутился. Он хотел было двинуться, но кто-то первым сделал шаг вперёд. Ху Сяосянь встала перед Цинь Хаодуном и закричала, – Дедушка Лэй, это неправда.

Лэй Тяньжуй прокричал, – Ху Сяосянь. После того, что он сделал со мной, ты защищаешь чужака?

Ху Сяосянь громко ответила, – Лэй Тяньжуй, неужели тебе не стыдно? Сколько раз он тебе помогал? Ты мог бы умереть тысячу раз, если бы он не спасал тебя. А теперь ты ему мстишь?

Ху Фэйфэй схватилась за голову дракона на её трости и подошла. Она остановила Ху Сяосянь и спросила, – Девочка, что происходит? Кто этот молодой человек?

Ху Сяосянь застенчиво сказала, – Бабушка, он мой парень.

Ху Фэйфэй удивлённо спросила, – Твой дедушка сказал, что ты была поражена лисьим гипнозом, это из-за него?

– Это он!

Ответила Ху Сяосянь, кивнув.

Ху Фэйфэй снова посмотрела на Цинь Хаодуна, и на этот раз она была похожа на бабушку, смотрящую на своего внука. Затем она довольно кивнула, – Он кажется милым и подходящим для того, чтобы стать моим внуком.

Она действительно забеспокоилась, когда впервые услышала, что Ху Сяосянь была поражена лисьим гипнозом, потому что она думала, что это может быть старый и уродливый мужчина. Теперь же оказалось, что это был молодой и красивый юноша; она чувствовала себя счастливой за Ху Сяосянь.

В то время она посмотрела на малышку и спросила Ху Сяосянь, – Кто эта маленькая девочка? Это ваша дочь?

Ху Сяосянь покраснела и сказала, – Бабушка, о чём ты говоришь? Откуда у меня было бы столько времени? Это дочь Хаодуна.

– Какая жалость. Он хороший парень и уже с дочерью, – Ху Фэйфэй расстроилась и сказала, – Это прекрасно. Он лучше старика, а маленькая девочка просто прелесть.

Видя, как Ху Фэйфэй и Ху Сяосянь оценивают его с головы до ног, словно они на самом деле подбирали внука, он чувствовал себя беспомощным, но не мог найти подходящего предлога, чтобы остановить их.

В то же время Лэй Тяньжуй сказал, – Дедушка, ты же видел это. Ху Сяосянь объединилась с мальчиком-жиголо. Эти двое украли сокровища нашего павильона Сюаньюань.

Ху Сяосянь сердито сказала, – Лэй Тяньжуй, о чём ты говоришь? Что значит "украли"?

– Ты всё ещё отрицаешь это? Мальчик-жиголо нёс сокровища на спине!

Лэй Тяньжуй указал на рюкзак за Цинь Хаодуна. Теперь он был уверен, что сокровища из подземелья находятся в этом рюкзаке.

Лэй Ваньцзюнь помрачнел и сказал, – Ху, мы все члены павильона Сюаньюань. Твоя внучка ограбила моего внука с посторонним человеком. Вы должны дать мне объяснение.

– Чепуха, старина. Моя внучка намного выше этого, – Ху Фэйфэй спросила Ху Сяосянь, – Что случилось, милая? Скажи бабушке, и я заступлюсь за тебя и моего зятя.

Цинь Хаодун чувствовал себя очень неловко. Он внезапно стал чужим внуком, ничего не делая.

– Вот в чём дело, бабушка…

Ху Сяосянь начала рассказывать ей всю историю о том, как они получили задание в Шэннонцзя и как она встретила Цинь Хаодуна в гангстерском трактире. Затем она рассказала ей, как они сами избавились от японца джонина Ямамото Кусакары. Она рассказала ей всё, кроме наследства, которое они получили от Сыту Чжайсина.

Девушка поделилась с ней, как Цинь Хаодун отравил дьявольскую пятёрку и отпугнул муравьёв листьями. Кроме того, она упомянула, как он сломал четыре формирования в подземелье и убил более двадцати ниндзя, включая джонина. Выражение лица Лэй Ваньцзюня и Ху Фэйфэй изменилось после того, как они услышали это, потому что они понимали, что сами не смогут этого сделать.

– Дорогая, тебе повезло, что он у тебя есть, – Ху Фэйфэй повернулась к Лэй Ваньцзюню и спросила, – Старик, ты слышал её? Мой зять много раз спасал твоего внука, а теперь твой неблагодарный внук обвиняет его в воровстве. Я думаю, что он нуждается в уроке.

Лэй Ваньцзюнь угрюмо посмотрел на него и спросил, – Это так?

Лэй Тяньжуй выглядел смущённым и сказал, – Он действительно спасал меня несколько раз, но мы заплатили за это. В итоге он оставил нас и пошёл в подземелье вместе с Ху Сяосянью. Эти сокровища должны были принадлежать нам, но он украл их все.

Лэй Ваньцзюнь сказал Ху Фэйфэй, – Ты слышала его? Возможно, он и спас моего внука, но это были их личные проблемы. Эти сокровища принадлежат павильону Сюаньюань, и мы не можем позволить ему забрать всё.

Видя отношение Лэй Ваньцзюня, Цинь Хаодун наконец понял, почему Лэй Тяньжуй был так неблагодарен. Это было у них в генах.

Обычные люди просто выразили бы свою благодарность, узнав, что Цинь Хаодун много раз спасал их внука; однако этот человек не мог перестать требовать сокровища. Цинь Хаодун задумался, не стоят ли эти сокровища больше, чем жизнь Лэй Тяньжуя.

Ху Сяосянь сказала, – Дедушка Лэй. Это подземелье было ничем иным, как развалинами предшественника. Там не было ничего, кроме нескольких эликсиров, которые они уже видели. Других сокровищ там не было.

Лэй Тяньжуй закричал, – Ты врунья! Все эти сокровища были в его рюкзаке! Я не поверю в это, пока ты мне его не покажешь.

Ху Сяосянь в гневе возразила, – Лэй Тяньжуй, насколько ты бесстыден? Почему ты говоришь это так уверенно? Вы сами не смогли бы попасть в подземелье.

– Хаодун ничего в нём не нашёл, а даже если и нашёл, то какое это имеет отношение к тебе? Он добрался туда сам, и все эти вещи принадлежали тому, кто первым вошёл и забрал их.

– Ху Сяосянь, не забывай, что ты тоже член павильона Сюаньюань, – Лэй Тяньжуй обернулся и сказал Лэй Ваньцзюню, – Ты слышал их, дедушка. Они объединились против нас. Она пытается отправить наши сокровища чужаку.

Лэй Ваньцзюнь махнул рукой и сказал ему замолчать. Затем он сказал Цинь Хаодуну, –Молодой человек, возможно, вы и обладаете некоторым могуществом, но павильон Сюаньюань нашёл это подземелье. Вы не можете претендовать на все сокровища в нём.

– Как насчёт того, чтобы передать мне рюкзак и позволить проверить его? Мы перераспределим сокровища. Вы можете успокоиться. Я уважаемый человек, и клянусь, что не стану злоупотреблять вашим доверием.

Цинь Хаодун сделал саркастичное лицо. Он никогда бы не поверит этим двоим, особенно после того, как увидел, что это за люди.

– Там всего лишь немного моих личных вещей, и больше ничего. Вам не нужно ничего проверять.

Лэй Тяньжуй закричал, – Это не твоё дело. Сначала ты должен нам всё показать.

Цинь Хаодун усмехнулся, – Кто ты такой, чтобы проверять мой рюкзак?

Взмывая в воздух, как гигантская птица Лэй Ваньцзюнь сказал, – Вы явно перешли все границы, молодой человек, – он протянул руку, чтобы схватить рюкзак Цинь Хаодуна. Старик двигался очень быстро. Цинь Хаодун был почти поряжён его мощной аурой.

Цинь Хаодун немного нервничал. Он достиг пятого уровня скрытой силы, но это было далеко за девятым уровнем. У него не было другого выхода, кроме как уклониться от этого мощного удара.

В этот момент мелькнула чья-то тень. Ху Фэйфэй выскочила и встала перед Цинь Хаодуном. Она подняла руки и блокировала атаку Лэй Ваньцзюня.

Противостояние двух сил потрясло землю и горы. Сильный поток воздуха смёл листья с земли и разбросал их повсюду.

Лэй Ваньцзюнь и Ху Фэйфэй оказались в тупике. Удар отбросил их обоих назад. После того как они приземлились на землю, он в гневе спросил, – Ты собираешься приютить вора?

Ху Фэйфэй ответила, – Да, я укрываю его, и что с того? Ты и пальцем не посмеешь тронуть моего внука!

– Эй ты, старуха! – завопил Лэй Ваньцзюнь, – Не забывай, что ты также являешься членом павильона Сюаньюань. Если сокровища будут потеряны из-за тебя, ты и твой внук не сможете скинуть с себя вину.

Выражение лица Ху Фэйфэй изменилось, но она всё ещё решительно утверждала, – Ну и что? Я возьму всю ответственность на себя.

Цинь Хаодуну почему-то нравилась эта дама, хотя он и не был её внуком. Он не хотел навлекать беды на семью Ху Сяосяни.

Он сказал Лэй Ваньцзюню, – Старик, позволь мне сначала спросить тебя. Что такое павильон Сюаньюань? Это что, банда?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 228. Самый дорогой рюкзак в истории**

Глава 228. Самый дорогой рюкзак в истории

Лэй Ваньцзюнь сказал, – Ты лжец. Павильон Сюаньюань - это особый отдел Хуася. Как это может быть банда?

Цинь Хаодун сказал с улыбкой, – Приятно это слышать. Тогда как насчёт того, чтобы поговорить разумно?

– Конечно. Я вполне разумный человек.

– Тогда всё прошло бы просто, – сказал Цинь Хаодун, показывая чеки. Затем он попросил Лэй Ваньцзюня, – Пожалуйста, взгляните. Эти чеки были написаны одним из членов павильона Сюаньюань. Каждый из них должен мне 10 миллионов, за исключением одного, который получил скидку 50%. В общей сложности это 45 миллионов. Они должны их мне отплатить, разве я не прав, прося у них денег?

Выражение лица Лэй Ваньцзюня застыло; однако, как один из старейшин павильона Сюаньюань, он знал, что не сможет отказаться от своих слов после того, как сказал, что всё будет разумно. Он повернулся и спросил Лэй Тяньжуя, – Вы подписали счета?

Парни посмотрели друг на друга и затем признались, опустив головы, потому что у них не было никакой возможности отрицать это.

– Дедушка, мы подписали все счета.

– Тогда заткнись и верни ему деньги, – сказал Лэй Ваньцзюнь.

– Хорошо, я так и сделаю!

Лэй Тяньжуй собирался отрицать 10-миллионный долг. В этих обстоятельствах у него не было другого выбора, кроме как взять свой телефон и заплатить.

После этого Се Цзыдань заплатил свои 5 миллионов. Вскоре Чжао Цянькунь, Дун Сыхай и Ван Юаньчэн заплатили по 10 миллионов каждый.

После того как Цинь Хаодун получил деньги, Лэй Ваньцзюнь посмотрел на него и сказал, – Теперь долг выплачен. А ты что скажешь?

Цинь Хаодун удовлетворённо кивнул и снял со спины рюкзак. Затем он сказал, – Тогда давайте продолжим говорить разумным образом.

– Рюкзак - мой. Я сказал, что там нет никаких сокровищ, но вы не поверили. Как насчёт того, чтобы я продал его вам? Тогда я не буду иметь к этому никакого отношения. Это было бы достаточно справедливо, не так ли?

– Ну... – Лэй Ваньцзюнь не был уверен насчёт того, что было в этом рюкзаке, поэтому он повернулся и посмотрел на Лэй Тяньжуя.

Лэй Тяньжуй настаивал, что сокровища Цинь Хаодуна и Ху Сяосяни были в рюкзаке, поэтому он сказал, – Конечно, сколько?

– Раз уж вы сказали, что здесь есть сокровища, то они будут немного дороже. Сто миллионов юаней, и ни пенни меньше.

– Сто миллионов? Разве это не слишком много?

Сказал растерянно Лэй Тяньжуй. Хоть он и был из богатой семьи, но Цинь Хаодун постоянно его шантажировал. Сто миллионов - это всё, что у него сейчас было на банковском счёте; если он их все истратит, то останется без гроша.

Цинь Хаодун сказал, – Ни пенни меньше. Вы сказали, что все сокровища находятся в рюкзаке. Вы можете получить их, заплатив сто миллионов, а можете просто забыть об этом.

Ху Сяосянь сказала, – Лэй Тяньжуй, я же говорила тебе, что в той пещере ничего не было, и в этом рюкзаке тоже.

Чем больше эти двое говорили об этом, тем больше Лэй Тяньжуй думал, что они пытаются скрыть сокровища. Он думал, что они пытаются отпугнуть его сотней миллионов юаней. Затем он стиснул зубы и сказал, – Тогда вот в чём дело. Если я заплачу тебе сто миллионов юаней, ты отдашь рюкзак мне.

Цинь Хаодун сказал, – Конечно, все старейшины будут свидетелями. Я никогда не обманываю, и я человек слова.

Лэй Тяньжуй сказал, – Я заплачу сто миллионов юаней. А теперь отдай мне рюкзак.

Цинь Хаодун сказал, – Не сейчас. А что, если ты возьмёшь сумку и откажешься платить после того, как ничего в ней не найдёшь? И что же мне теперь делать с тобой под присмотром господина Лэй? Он такой могущественный.

Лицо Лэй Ваньцзюня помрачнело. Он спросил, – Что ты сказал? Я же старейшина! Ты хочешь сказать, что я откажусь от долга?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Я этого не говорил, но если вы хотите этого, то сначала должны заплатить. Госпожа Ху может быть моим свидетелем, и она никогда не позволит мне исполнять какие-либо трюки.

Лэй Ваньцзюнь повернулся к Лэй Тяньжую и спросил, – Ты уверен, что хочешь его купить?

Он имел в виду, уверен Ли Лэй Тяньжуй, что в рюкзаке есть сокровища.

– Не волнуйся, дедушка, они наверняка спрятали их в рюкзаке. А теперь они просто блефуют, – Лэй Тяньжуй достал свой мобильный телефон и спросил Цинь Хаодуна, – Я заплачу за него, но впредь не трогай рюкзак.

Когда Лэй Ваньцзюнь был там, он больше не беспокоился, что Цинь Хаодун будет обманывать. Он перевёл сто миллионов и с гордостью спросил Цинь Хаодуна, – Что ты теперь скажешь?

Цинь Хаодун улыбнулся, получив деньги. Он сделал два шага назад и сказал, – Сделка закончена. А теперь мы завершили наши дела. Теперь этот рюкзак будет твоим.

Цинь Хаодун выглядел совершенно расслабленным, без малейшего намёка на нежелание. У Лэй Тяньжуя было плохое предчувствие. Он схватил рюкзак и расстегнул молнию. Первое, что он вытащил, был подгузник и вторым - тоже был подгузник.

Он был ошеломлён. Продолжая доставать вещи из рюкзака, он увидел пустышки, бутылочки и туалетную бумагу.

Лэй Тяньжуй выглядел таким несчастным и не мог поверить, что только что заплатил за это сто миллионов. Он продолжал копаться, но ничего не появлялось. Рюкзак был уже пуст, в нём ничего не было.

Он безумно закричал, – Это невозможно! Сокровища, куда ты их положил?

Он хотел видеть в рюкзаке сокровища, но оказалось, что это не так. В нём вообще не было никаких следов ценностей.

Цинь Хаодун саркастично сказал, – Я же говорил, что в нём нет никаких сокровищ, но ты настаивал. А кто же виноват?

Ху Сяосянь тоже сказала, – Я же говорил тебе, что в пещере ничего нет! С чего ты взял, что в рюкзаке что-то есть? Японский ниндзя был идиотом! И ты тоже!

– Не может быть. Но это невозможно. Вы, должно быть, спрятали их в другом месте.

Лэй Тяньжуй всё ещё не мог поверить в происшедшее. Он настаивал, что у Цинь Хаодуна есть сокровища.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – У меня есть пальто и брюки. Мы могли бы спрятать в них сокровища. Как насчёт того, чтобы я продал их тебе? Я сделаю тебе скидку как завсегдатаю, как насчёт десяти миллионов за каждую вещь?

– Я…

Хотя Лэй Тяньжуй и примирился с этим, теперь он мог сказать, что карманы Цинь Хаодуна были пусты. Там не было бы ни клочка бумаги, не говоря уже о сокровищах.

Лэй Ваньцзюнь был так смущён, потому что только что заплатил сто миллионов за несколько подгузников, но было уже слишком поздно сожалеть, и на него был устремлён настороженный взгляд Ху Фэйфэй. Он был третьим старейшиной департамента Сюань, и он не мог переживать из-за таких мелочей.

Так что он выносил злобу только на Лэй Тяньжуе. Лэй Ваньцзюнь закричал в гневе, – Это чушь собачья! Даже то, что ты стоишь здесь, - это позор для меня. А теперь возвращайся домой!

– Дедушка ... Я…

Лэй Тяньжуй хотел объясниться, но ему было нечего сказать. Всё, что он мог сделать,- это неохотно сесть в вертолёт.

Цинь Хаодун громко сказал, – Эй, подождите минутку. Ты должен взять свой рюкзак с собой. Вы заплатили за это сто миллионов. Ты не можешь просто выбросить его.

Лэй Тяньжуй пристально посмотрел на него, а затем повернулся и сел в вертолёт.

– Какой красивый рюкзак. Не нужно засорять окружающую среду и оставлять его здесь. Я заберу его, если он этого не сделает.

Цинь Хаодун с саркастическим видом взял рюкзак и снова закинул его на плечо. Он заработал сто миллионов всего за несколько минут. Даже старый Мальдини не мог так быстро зарабатывать.

Ху Сяосянь не могла удержаться от смеха. Сто миллионов за рюкзак? Это было намного дороже любой роскоши. Наверное, это самый дорогой рюкзак в мире на данный момент.

Чем больше Ху Фэйфэй присматривалась к Цинь Хаодуну, тем больше она восхищалась молодым парнем. Он был красив и блистателен. Она воскликнула, – Какой славный молодой человек! Это очень мудро со стороны Сяосяни, что она подобрала для меня такого идеального зятя.

– Бабушка Ху, вообще-то Сяосянь и я…

Прежде чем Цинь Хаодун успел закончить, Ху Фэйфэй сказала, – Больше никаких объяснений. Может быть, я и стара, но я постоянно совершенствую свои взгляды. Молодые люди могут жить так, как им хочется. Она может переехать к тебе до того, как ты женишься, или переспать с тобой, и делать что угодно, где угодно. Я просто буду ждать, когда родится мой внук, чтобы я могла его вырастить.

Старая леди не дала Цинь Хаодуну возможности объясниться. Закончив говорить, она повернулась и села в вертолёт.

– Я…

Цинь Хаодун широко раскрыл рот, но не смог произнести ни слова. Пожилая дама, похоже, опознала в нём своего зятя.

Ху Сяосянь сказала, – Хаодун, ты можешь пойти с нами.

– Всё в порядке. Я не знаю, сколько старик Лэй Ваньцзюнь возьмёт с меня, если я сяду в вертолёт, – сказал Цинь Хаодун и улыбнулся, – Я вернусь с Тан-Тан. Я буду считать это ещё одним испытанием. По дороге я подберу ещё трав и начну очищать эликсиры, как только вернусь.

Он сказал это потому, что действительно так думал. Шэннонцзя было труднопроходимым местом. Там росли всевозможные травы, и многие из них были древними. В этой дикой зоне он видел много трав, которым могло быть больше ста лет.

Огонь малышки был улучшен, как и её культивация. Цинь Хаодун должен вернуться к усовершенствованию эликсиров и пилюль всех уровней, особенно к эликсиру прорыва, который мог бы помочь пройти узкое место сферы основания.

Ху Сяосянь взяла Цинь Хаодуна за руки и неохотно сказала, – Хорошо, я оставлю тебя здесь. Ты и Тан-Тан должны быть осторожны. Мне придётся доложить об этой миссии нашим начальникам. Я заскочу в Цзяннань, как только закончу.

– Хорошо…

Цинь Хаодун собирался отказать ей, но не сказал этого вслух, потому что это сильно ранило бы её.

Малышка очень неохотно покидала Ху Сяосянь. Она сказала, – Тётя Сяосянь, приезжай ко мне поскорее. Я буду скучать по тебе.

– Хорошо, я скоро навещу тебя.

После того как она сказала это, она поцеловала малышку в щёку и Цинь Хаодуна. Затем Ху Сяосянь повернулась и села в вертолёт.

Вскоре люк вертолёта закрылся. Он поднялся в воздух с громким рёвом мотора. Затем он улетел, превратившись в маленькое пятнышко, а после исчез из поля зрения Цинь Хаодуна.

Когда все они улетели, Цинь Хаодун шёл по лесу вместе с малышкой. По пути они собирали всевозможные травы. Через три дня они покинули Шэннонцзя и полетели обратно в Цзяннань.

На выходе из аэропорта их ждала красивая высокая женщина с обворожительной фигурой. Время от времени она просматривала аэропорт.

Эта женщина была так прекрасна. Её лицо было настолько безупречно, что привлекало внимание многих мужчин. Многие из них захотели заполучить её, но они сдавались, увидев телохранителей вокруг женщины.

– Сабля, разве они ещё не прибыли?

Эта красивая женщина была Лин Момо. Она стояла там, чтобы встретить Цинь Хаодуна и малышку. Она никогда так долго не расставалась с девочкой. Лин Момо также сильно скучала по Цинь Хаодуну, и ей не терпелось увидеть их.

– Мисс Лин, – сказал Сабля, – Не волнуйтесь, они скоро будут здесь.

В то же время из аэропорта донёсся нежный голосок, – Мамочка! Тан-Тан вернулась!

Малышка уже несколько дней скучала по своей маме. Она бросилась в объятия Лин Момо.

– Мамочка! Тан-Тан так скучала по тебе!

Девочка поцеловала Лин Момо в щёку.

Лин Момо поцеловал малышку в ответ, и бросилась в объятия Цинь Хаодуна. Она сказала, – Почему ты так долго? Почему ты не отвечал на мои звонки? Я была так напугана.

Цинь Хаодун поцеловал прекрасные щёки Лин Момо и сказал, – Всё было так сложно. Давай поедем домой, а потом поговорим об этом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 229. Красивая женщина с тяжёлой жизнью**

Глава 229. Красивая женщина с тяжёлой жизнью

Малышка не стала цепляться за Цинь Хаодуна, а осталась в объятиях Лин Момо. Эта поездка Шэннонцзя продлилась десять дней. Она действительно скучала по своей матери.

Они вместе вышли из аэропорта. Лин Момо сказала малышке, – Тан-Тан, ты счастлива что так долго была со своим папой?

– Конечно, я счастлива, я видела леопардов, тигров, бизонов, много животных и очень сильных муравьёв с папой... – малышка танцевала и говорила, а потом взволнованно сказала, – Мама, я научилась очень хорошему мастерству у папы. Ты хочешь посмотреть на него?

– Нет! – Цинь Хаодун был потрясён, когда услышал, что она хочет показать глаза Феникса. Он знал, что её огонь был близок к настоящему огню Самадхи. Он может сжечь весь аэропорт. Цинь Хаодун быстро остановил её и сказал, – Ты забыла, что я тебе говорил. Не используй огонь в присутствии посторонних.

– О! Всё понятно! – малышка сказала разочарованно.

Лин Момо тоже понимала всю серьёзность ситуации и посоветовала, – Тан-Тан, я знаю, что ты очень хорошая девочка, но ты должна слушать своего отца. Не позволяй людям случайно узнать про твои навыки, иначе ты попадёшь в плен как монстр, и тогда папа и мама никогда больше тебя не увидят.

– Хорошо, я поняла.

Хитро сказала малышка. Она изучила глаза Феникса и очень хотела показать их своей матери. Теперь же, когда она услышала, что, возможно, никогда больше не увидит своих отца и мать... естественно, она отбросила эту мысль.

Выйдя из аэропорта, они направились к кортежу Лин Момо. Цинь Хаодун сказал Сабле оставить для него машину, чтобы он мог вести сам, а Лин Момо и малышка сели рядом.

Вместо того чтобы выбрать ближайший путь обратно в город Цзяннань, он выбрал красивую прибрежную аллею, где они тепло болтали и наслаждались прекрасным пейзажем за окном.

Перед машиной Цинь Хаодуна ехал небольшой грузовик, полный картонных коробок. Так как они наслаждались пейзажем по пути, Цинь Хаодун не спешил обгонять его и медленно ехал позади грузовика.

Через некоторое время три чёрных автомобиля внезапно выскочили сзади и перегородили дорогу, остановив грузовик. Двигаться вперёд было невозможно, и машина Цинь Хаодуна остановилась позади грузовика.

Когда три автомобиля остановились, из них тут же выскочили семь или восемь головорезов со стальными трубами или ножами. Вожак, бандит с жёлтыми волосами, открыл дверцу грузовика и вытащил из него водителя.

За рулём грузовика сидела молодая девушка лет двадцати с небольшим. Несмотря на то, что она была в широком комбинезоне, он не мог скрыть её горячую фигуру.

Цинь Хаодун был слегка удивлён. По правде говоря, женщины редко водили грузовики, а этот водитель был не только девушкой, но ещё и красавицей.

После того как бандит вытащил женщину из грузовика, он схватил её за волосы и начал бить ногами и кулаками.

Малышка увидела всё это и закричала в машине, – Папа, смотри. Плохой человек издевается над этой тётенькой. Помоги ей, быстрее!

Видя, как большая группа мужчин издевается над женщиной, Цинь Хаодун, естественно, не мог проигнорировать эту ситуацию. Кроме того, они преградили ему путь.

Он открыл дверцу и вышел из машины. Цинь Хаодун крикнул головорезам, – Стойте!

Какой-то негодяй оглянулся на Цинь Хаодуна и крикнул с высокомерным видом, – Убирайся отсюда, как ты смеешь лезть не в своё дело. Неужели ты хочешь умереть? Не провоцируй меня, или я тебя побью.

Поскольку Цинь Хаодун вышел из машины, естественно, Сабля и ещё несколько человек последовали за ним. Увидев, что какой-то бандит осмелился проявить неуважение к их боссу, Сабля немедленно подошёл к нему.

– Не подходи сюда, мальчик, а то я тебя изрублю…

Негодяй размахивал кинжалом и яростно кричал, но прежде чем он что-то сделал, Сабля пнул кинжал в его руке ногой. Затем Сабля протянул руку и схватил его за волосы, а после треснул по лицу. Рот хулигана был залит кровью, и он потерял все зубы.

Увидев, что его подчинённого избивают, головорез с жёлтыми волосами оставил женщину-водителя, повернулся к Цинь Хаодуну и высокомерно крикнул, – Не думай, что ты можешь себе это позволить со своими деньгами, мальчик. Мы принадлежим к компании Уилсона, которую ты не можешь провоцировать. Лучше послушай мои слова и убирайся отсюда поскорее, иначе ты пострадаешь.

Цинь Хаодун коснулся своего носа, повернулся к Лин Момо и спросил, – А чем занимается компания Уилсона? Он такой самонадеянный.

– Уилсон - это крупная транснациональная фармацевтическая компания с филиалом в городе Цзяннань. Они не имеют никаких деловых отношений с Лин-Групп, поэтому я не знаю подробностей о них, – сказала Лин Момо.

Фармацевтическая компания содержала очень много головорезов, поэтому было очевидно, что она не очень чиста на руку. Цинь Хаодун сказал главарю банды с жёлтыми волосами, – Отпусти эту женщину, и тогда ты сможешь уйти.

Увидев, что Цинь Хаодун пытается спасти девушку, главарь изменился в лице и воскликнул, – Похоже, ты больше не хочешь жить. Ты осмелился мешать бизнесу Уилсона?

Затем он махнул рукой и крикнул головорезам позади себя, – Идите и разрубите его.

Казалось, что они были совершенно безмозглыми или высокомерными; они действительно бросились к Цинь Хаодуну. Сабля и другие тоже не были вежливы с этими бандитами. Вся банда была серьёзно избита.

Предводителю головорезов Сабля сломал руку. Только тогда он всё понял. Он крикнул Цинь Хаодуну, – Подожди, приятель. Тебе придётся нелегко с тех пор, как ты спровоцировал компанию Уилсона.

Затем он сел в машину вместе со своими людьми и скрылся.

Когда они уехали, женщина-водитель поднялась с земли, поправила свои растрёпанные волосы и сказала Цинь Хаодуну, – Брат, спасибо тебе большое, иначе я бы сегодня скончалась.

В это время Цинь Хаодун смог ясно разглядеть лицо девушки. Она была действительно красива, но между её бровями пролегла «тень грусти».

Он сказал, – Это был просто как кусок пирога. Тебе здесь нечего делать, уходи прямо сейчас, иначе у тебя будут неприятности, когда эти люди вернутся за тобой.

– Спасибо, что спас меня, младший брат. Ты можешь назвать мне своё имя и номер телефона? Я сейчас очень спешу. Я приглашу тебя на ужин в следующий раз.

– Меня зовут Цинь Хаодун. Нет никакой необходимости в ужине.

Цинь Хаодун видел, что эта девушка небогата. Иначе как бы она стала носить рабочую одежду? Ведь у всех женщин прекрасный вкус.

– Пока, брат. Увидимся в другой раз.

Девушка, казалось, очень спешила, и она больше не спрашивала Цинь Хаодуна о телефонном номере. Она повернула голову и уже собралась уходить, но, сделав всего несколько шагов, вдруг обернулась, – Твоё имя Цинь Хаодун, – взволнованно сказала она, – Ты... Ты медицинский мудрец?

Цинь Хаодун был слегка удивлён: эта девушка действительно знала о нём. Он сказал, – Это я.

– Медицинский мудрец, пожалуйста, пожалуйста, спаси мою дочь!

Женщина бросилась на колени перед Цинь Хаодуном и разрыдалась.

Цинь Хаодун поднял её и сказал, – Не волнуйся, ты можешь рассказать мне об этом не торопясь.

Женщина сказала, – Медицинский мудрец, меня зовут Лю Ягэ. У меня есть пятилетняя дочь, которая уже три года страдает лейкемией. Из-за болезни ребёнка я часто читала новости о врачах в интернете; именно так я узнал о том, что ты - медицинский мудрец, способный вылечить болезнь старого Мальдини без хирургического вмешательства.

– Ты превосходный врач и обладаешь прекрасными медицинскими навыками. Пожалуйста, спаси мою дочь. Ей всего пять лет. Она должна быть спасена.

После этих слов она разрыдалась.

Как и у любой матери, сердце Лин Момо смягчилось от её плача. Она сказала Цинь Хаодуну, – Хаодун, посмотри, как она просит. Ты можешь помочь ей, вылечив её дочь?

Малышка тоже сказала, – Да, папа. Помоги этой тётушке и спаси ту девочку.

Будучи врачом Цинь Хаодун, естественно, не отказал бы этой бедной девушке. Он сказал, – Езжайте, а после того, как я осмотрю пациента, я поеду домой.

После этого он позволил Сабле и остальным сопроводить Лин Момо домой, а сам направился к грузовику Лю Ягэ.

Лю Ягэ села на водительское сиденье, вытерла слёзы с глаз и повела грузовик.

Увидев её умелые движения и навыки вождения, Цинь Хаодун сказал, – Похоже, что ты опытный водитель. Ты уже давно сидишь за рулём?

– Прошло почти три года с тех пор, как моя дочь Ню Ню заболела, и я начала работать, чтобы заработать достаточно денег.

Цинь Хаодун с любопытством спросил, – Разве женщины не должны выбирать сферу услуг? И я думаю, что ты выглядишь как высокообразованный человек. Как ты стала водителем?

– Ты совершенно прав. Я окончила Цзяннаньский колледж иностранных языков и до этого работала переводчиком в иностранной компании. Но ограничение по времени для переводчика очень строгое. Я должна постоянно присутствовать на работе. У меня не было никакого свободного времени после болезни моего ребёнка. Меня уволили после нескольких отлучек.

– Вначале я тоже пыталась работать в сфере услуг. Во-первых, я зарабатывала меньше, чего было недостаточно для того, чтобы мой ребёнок пошёл к врачу. Во-вторых, работа в сфере услуг означала, что ко мне будут часто приставать.

– Позже я просто купила себе грузовик для перевозки грузов. Хотя было трудно, но я заработала немного больше, и мне не нужно было беспокоиться о том, что меня будут преследовать.

Цинь Хаодун понимал, что женщин постоянно беспокоят, если они слишком красивы. В то же время он также выказывал некоторое восхищение Лю Ягэ. Такая работа была действительно редкостью для женщины с её внешностью.

– А почему ты зарабатываешь деньги в одиночку? А как же твой муж? – Мой муж? – на лице Лю Ягэ появилась печаль и насмешка, – Он не любил меня за то, что у меня есть дочь. Он исчез в тот день, когда узнал, что моя дочка страдает лейкемией, и до сих пор о нём нет никаких известий.

Выслушав её, Цинь Хаодун тайно вздохнул. Лю Ягэ была красивой женщиной с тяжёлой жизнью. К сожалению, её дочь была больна, и она встретила такого плохого человека.

Чувствуя, что эта тема была несколько тяжёлой, Цинь Хаодун спросил, – Что произошло с этими головорезами, только что? Почему они тебя беспокоят?

– Они из компании Уилсона, и у меня неприятности, потому что я мешаю им зарабатывать деньги.

Лю Ягэ начала рассказывать эту историю, – Уилсон - всемирно известная крупная фармацевтическая компания, и их лучший препарат называется Байкансайдинг, который сейчас является эффективным противолейкозным препаратом.

– Однако в Хуася это лекарство слишком дорогое. Бутылка стоит более 20 000 юаней, и её можно использовать около месяца. Я покупаю генерические препараты, сделанные в Тяньчжу, то цена за один флакон в этой стране составит 200 юаней. Эта цена составляет сотую часть цены в Хуася.

– Как так может быть? – как врач, Цинь Хаодун был также потрясён лекарством, которое продавалось более чем за 20 000 юаней. Он спросил, – А как насчёт эффекта? Генерики также эффективны, как настоящие лекарства?

Лю Ягэ сказала, – Эффект почти такой же, как и от настоящих. Оба препарата могут эффективно подавлять развитие лейкоза.

Цинь Хаодун спросил, – В таком случае, почему они продают его по такой дорогой цене?

Лю Ягэ ответила, – Причина, по которой Байкансайдинг такой дорогой, на первый взгляд, это из-за патентных сборов, с одной стороны. С другой стороны, поскольку посредников слишком много, то и цена растёт.

– Но первопричина, этому то, что эта фармацевтическая компания вовсе не стремится лечить болезни и спасать людей. У них есть только одна цель - собрать максимальную прибыль. До тех пор, пока они могут делать деньги, никто не заботится о жизни людей.

– Заводская стоимость флакона лекарства менее 200 юаней, а они продают его более чем за 20 000 юаней. А больным лейкемией такая бутылочка лекарства нужна каждый месяц. В год в Хуася насчитывается более 4 миллионов больных лейкемией, и это огромные цифры.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 230. Спасительная генетическая медицина**

Глава 230. Спасительная генерическая медицина

Когда девушка говорила, её лицо выражало сильную ненависть, – Это лекарство настоящее спасение, а эти бизнесмены продают его очень дорого. Я не знаю, сколько семей потеряли своё имущество, чтобы вылечиться. Кто-то может продать свои дома, а кто-то может просто ждать смерти.

Как врач, Цинь Хаодун понимал Лю Ягэ, отчего ему стало не по себе.

– Если Уилсон зарабатывает так много денег, почему он держит этих гангстеров?

– Из-за того, что лекарства Уилсона очень дорогие, больные лейкемией часто идут в их компанию, чтобы жаловаться и устраивают демонстрации. Полиция никак не может справиться с этими пациентами. Они даже очень сочувствуют им и не могут разогнать людей.

– Хуан Вэйли, генеральный директор компании Уилсон в округе Цзяннань,- наёмник. Ему плевать на жизнь или смерть пациентов. Он использует этих гангстеров, чтобы разогнать протестующих на демонстрациях пациентов. Люди, которых он держит - отбиваются от них.

– О! – Цинь Хаодун только тогда понял, почему многонациональная компания держала так много гангстеров.

– Кстати, я так и не спросил, почему эти бандиты пришли к тебе? Ты ходила с пациентами на демонстрацию?

– Нет, они пришли ко мне из-за товара в моем грузовике. Я закончила Цзяньнаньский колледж иностранных языков, – сказала Лю Ягэ, – Прежде чем выйти замуж, я некоторое время работала в компании Тяньчжу. Я не только хорошо говорила по-английски, но и была хорошо знакома с Тяньчжу.

– В последнее время у меня закончились деньги, я даже продала дом, я не могла смотреть, как Ню Ню умирает вот так. Как-то раз я услышала от своего больного друга, что у Тяньчжу есть родовое лекарство, которое очень эффективное и дешёвое, поэтому я купила его у них. Мы попробовали его и оно оказалось довольно хорошим.

– На этот раз я собрала немного денег, а затем купила много незапатентованных лекарств у Тяньчжу. Я хочу оставить часть из них для своей дочери, а часть раздать больным пациентам. Для бедных пациентов я продаю его по первоначальной цене, для пациентов с лучшими экономическими условиями я продаю его наценив несколько сотен юаней. Ведь мне и Ню Ню тоже нужно жить.

Цинь Хаодун спросил, – То есть, ты имеешь ввиду, что ты мешала компании Уилсона зарабатывать деньги?

– Да, если бы я продала здесь бутылки этого лекарства, и они потеряли бы больше 20 000 юаней, продав на одну бутылку меньше настоящего лекарства. И каким-то образом Уилсон узнал, что я смогла купить генерики. Во-первых, они сказали мне, что если я не куплю генерики у Тяньчжу, они могут продать мне настоящие лекарства за 200 юаней.

– Но я не могла смотреть, как умирают мои больные друзья, поэтому отказалась. А потом они послали много гангстеров, которые угрожали мне, но я не согласилась.

– Как раз сейчас эти гангстеры могут меня найти. Похоже, они собираются похитить меня. Если бы ты только что не появился, возможно, я была бы уже мертва или стала инвалидом.

Говоря об этом, Лю Ягэ снова не смогла сдержать слёз, – Вообще-то я не переживаю о себе. Жаль, что Ню Ню ещё слишком маленькая, чтобы оставлять её одну в этом мире!

Цинь Хаодун почувствовал себя плохо из-за этого. В то же время он восхищался к этой женщиной. Она смогла получить настоящее лекарство по низкой цене, но рискнула своей жизнью, чтобы достать эти универсальные лекарства и для других пациентов. Эта доброта была действительно ценной.

Он похлопал Лю Ягэ по плечу и сказал, – Не волнуйся, я смогу вылечить твою дочь.

– Неужели? Ты действительно можешь вылечить мою дочь? – спросила Лю Ягэ со слезами в глазах, полных надежды.

– Конечно, могу. До этого я вылечил ребёнка с лейкемией. Он поправился и уже совсем как здоровый ребёнок.

– Спасибо, доктор Цинь! Ню Ню, наконец, спасена! – снова взволнованно воскликнула Лю Ягэ, но на этот раз она была очень счастлива и плакала. Они столько лет боролись за жизнь. Теперь она наконец увидела надежду.

Девушка на мгновение успокоилась, вытерла слёзы с глаз, а затем внезапно ускорилась, стараясь быстрее привезти Цинь Хаодуна домой, чтобы её дочери скорее стало легче.

Дом Лю Ягэ находился в маленьком дворике в пригороде города. Хотя он стоял не далеко от города, арендная плата была дешёвой. Когда грузовик въехал во двор, там её уже ждало больше десятка человек, в том числе молодёжь, старики и хромой человек на костылях.

Лица у них были некрасивы, и Цинь Хаодун с первого взгляда понял, что эти люди лишены энергии и страдают лейкемией.

– Ну же, Ягэ вернулась!

Увидев грузовик, на унылых лицах этих людей появились волнение и надежда.

Когда грузовик остановился, Лю Ягэ вышла из него, и эти люди сразу же собрались вокруг неё.

Мужчина средних лет спросил, – Яге, как дела? Ты уже получила товар?

– Да, Ягэ, я уже три дня не принимаю лекарств. Я жду, что ты спасёшь мне жизнь!

Нетерпеливо спросил хромой.

– Вы можете быть уверены, что лекарства находятся в грузовике. Их вполне достаточно для вас. Вы можете сначала разгрузить его и помочь мне отправить всё на склад. Тогда мы сможем распределить лекарства.

После того, как Лю Ягэ закончила говорить, она начала звать всех, чтобы вместе разгрузить грузовик. Поскольку там было очень много людей, очень скоро все лекарства были отправлены на небольшой склад неподалёку.

– Яге, когда ты будешь продавать лекарства? На этот раз я должен купить больше.

Спросил мужчина средних лет. Его звали Ма Саньбао. Он уже восемь лет страдал лейкемией. Его жена развелась с ним, потому что он не мог позволить себе купить генерики и был банкротом.

Лю Ягэ сказала, – Брат Ма, подожди минутку. Сегодня я пригласила доктора Цинь. Он собирается лечить Ню Ню.

– Доктор Цинь? – Ма Саньбао посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал, – Ягэ, что может сделать такой молодой врач? Ты в это веришь?

Лю Ягэ сказала, – Брат Ма, разве ты не видел видео в интернете? Это медицинский мудрец Цинь Хаодун из города Цзяннань. Он вылечил опухоль старого Мальдини без хирургического вмешательства. Доктор Цинь только что сказал мне, что он может вылечить лейкемию Ню Ню.

– Неужели? Доктор Цинь вылечит лейкемию?

– Я видела видеозапись лечения доктора Цинь. Он действительно волшебный доктор. Теперь мы спасены…

– Я не знаю, сколько возьмёт доктор Цинь. Можем ли мы себе это позволить?

Узнав о личности Цинь Хаодуна, некоторые люди были полны надежд, некоторые беспокоились о высоких гонорарах, некоторые начали сомневаться, сможет ли Цинь Хаодун вылечить лейкемию. В конце концов, было слишком много сомнительных новостей.

Лю Ягэ очень доверяла Цинь Хаодуну. Она открыла дверь и сказала, – Доктор Цинь, пожалуйста, вылечи мою дочь!

Цинь Хаодун вошёл в дом и увидел маленькую девочку лет четырёх-пяти, сидящую на кровати. По сравнению со своими сверстниками она была слишком худой. Её лицо было бледным. На голове у неё не было ни единого волоска. Если бы на ней не было маленькой юбочки, никто бы не понял, что она девочка.

– Ню Ню, мама вернулась!

Лю Ягэ держала маленькую девочку на руках. Хотя её дочь была тяжело больна, она была для неё всем миром.

– Мама! – тихо позвала женщину Ню Ню и положила голову на руки Лю Ягэ. Она немного занервничала, когда увидела Цинь Хаодуна.

– Не бойся, Ню Ню, – утешила её Лю Яге, – Я не хочу тебе навредить. Это дядя Цинь. Он очень хороший врач. Он здесь, чтобы лечить тебя.

Маленькая девочка, казалось, не поверила словам и сказала, – Мама, это правда? Я уже встречалась со многими врачами, но они не могли меня вылечить.

Лю Ягэ сказала, – Конечно, это правда. В отличие от других врачей, доктор Цинь - медицинский мудрец и, безусловно, вылечит тебя.

– А можно чтобы у меня тоже были длинные волосы? Можно мне косы, как у других девочек?

С надеждой спросила Ню Ню.

– Не волнуйся, тебе не потребуется много времени, чтобы отрастить волосы. У тебя будут косы, ты даже сможешь сделать завивку, если захочешь.

На этот раз ей ответил Цинь Хаодун.

– Спасибо, дядя Цинь, – сказала Ню Ню, – Если я вылечусь, я станцую для вас.

Цинь Хаодун ответил, – Какая ты молодец, а теперь ложись, и я начну лечить тебя.

Лю Ягэ сняла с Ню Ню кофту и положила её на кровать. Цинь Хаодун открыл сумку с иглами и достал серебряную иглу.

Глядя на блестящую серебряную иглу в руке Цинь Хаодуна, Ню Ню испугалась и робко спросила, – Дядя Цинь, а больно лечить иглой?

Цинь Хаодун потряс её запястье, и две серебряные иглы пронзили акупунктурные точки почек Ню Ню с обеих сторон. Потом он улыбнулся и спросил, – Теперь ты знаешь, что это не больно.

После того, как серебряные иглы вошли в тело, подлинная Ци начала питать истощённые почки с обеих сторон, сразу же заставив Ню Ню почувствовать себя очень хорошо.

– Никакой боли, совсем никакой. Это очень просто. Вы такой умелый. Когда другие люди тыкали в меня иголками, мне было очень больно.

Сказала бодро Ню Ню. Страх на её лице исчез.

– Не нервничай, ты же знаешь, что это не будет больно. Я буду продолжать лечить тебя.

Сказал Цинь Хаодун. Затем серебряные иглы одна за другой вонзились в спину Ню Ню. Каждая серебряная игла начала слегка дрожать, когда зелёная древесная подлинная Ци была введена в тело девочки вдоль серебряной иглы.

Ма Саньбао ничего не понимал в традиционной китайской медицине. Кроме того, Цинь Хаодун был слишком молод. По его мнению, Цинь Хаодун был мошенником.

Тем не менее, Лю Ягэ считалась с Цинь Хаодуном. И он был просто человеком, который пришёл купить лекарство. Естественно, он не мог принять решение за Лю Ягэ. Ему оставалось только оглядеться вокруг и ждать, когда Цинь Хаодун потерпит неудачу в лечении, чтобы выйти и разоблачить истинное лицо обманщика.

Но со временем Ню Ню стало ещё лучше, чем прежде. Она стала спокойнее, чем только что, и её бледное от лейкемии лицо начало краснеть.

– Что, чёрт возьми, происходит?

Ма Саньбао не мог поверить, что несколько серебряных игл могут вылечить болезнь в человеческом теле, но факты были перед ним, и не было никакой причины их опровергать.

Цинь Хаодун, поглотив духовный камень высшего уровня, достиг пятого уровня скрытой силы. Он стал гораздо лучше, чем раньше. У него было много подлинной Ци, и он улучшил скорость лечения. Примерно через десять минут он вытащил серебряные иглы и сказал, –Ну, Ню Ню, вставай!

После того, как он сказал это, Ню Ню вскочила с кровати и радостно закричала, – Мама, я чувствую себя так хорошо, у меня появились силы!

На самом деле, Ню Ню не было никакой необходимости говорить это. Другие люди также видели, что после трёх лет болезни у девочки порозовело лицо, и её психическое состояние стало очень хорошим.

Увидев что стало с дочерью, Лю Ягэ взволнованно расплакалась. Но она не могла во всё это поверить и сказала Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, моя дочь действительно вылечилась?

Цинь Хаодун ответил, – На самом деле она ещё не совсем оправилась. Я избавил её от телесных симптомов с помощью иглоукалывания. Теперь ей не нужно принимать никаких лекарств. Но если она хочет полностью восстановиться, ей придётся подождать несколько дней. Через несколько дней я найду для неё какое-нибудь лекарство, и тогда она полностью выздоровеет.

После того, как Ма Саньбао увидел это своими глазами, он поверил в медицинские навыки Цинь Хаодуна. – Доктор Цинь, я хочу спросить, сколько стоит лечение лейкемии? Достаточно ли для этого 100 000 юаней? Если вы сможете меня вылечить, то возьмите их. Просто помогите мне справиться с моей болезнью.

Услышав это, Лю Ягэ также ответила, – Да, доктор Цинь, сколько стоила помощь моей дочери?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 231. Жестокосердный бизнесмен**

Глава 231. Жестокосерный бизнесмен

После того как Лю Ягэ задала этот вопрос, все остальные нервно посмотрели на Цинь Хаодуна. В то время эти люди надеялись вылечить свою лейкемию, но если Цинь Хаодун попросил бы высокую цену, они ничего не смогли бы поделать.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Тебе нелегко растить своего ребёнка в одиночку. Я лечу Ню Ню бесплатно.

– Спасибо тебе, доктор Цинь. Огромное спасибо.

Лю Ягэ была так ему благодарна. Она продала свой дом, чтобы вылечить болезнь дочери, и теперь была по уши в долгах. Девушка действительно была на пределе своих возможностей.

Затем она собиралась опуститься на колени и поклониться, но Цинь Хаодун её остановил.

Дети бедняков рано учились справляться с проблемами. Хотя Ню Ню было всего пять лет, она была очень рассудительна. Она сказала Цинь Хаодуну, – Дядя Цинь, позвольте мне станцевать для вас.

После этого она подпрыгнула на кровати на цыпочках. Из-за того, что её семья была бедна, она не могла научиться профессионально танцевать. Она только училась этому по телевизору. Однако маленькая девочка была одарена. Она хорошо прыгала.

Лю Ягэ и Ню Ню были счастливы, но у других людей всё ещё закрадывались подозрения. Цинь Хаодун мог бы помочь бедным матери и дочери, но мог ли он вылечить их бесплатно? Это было абсолютно невозможно.

Ма Саньбао облизнул пересохшие губы и сказал, – Доктор Цинь, у всех нас лейкемия, и мы тоже хотим попросить вас о помощи. Сколько вам нужно заплатить? Просто скажите нам, и если мы можем себе это позволить, нам понадобится ваше лечение; если же мы не сможем, мы придумаем какой-нибудь другой способ вылечиться.

Цинь Хаодун как раз собирался заговорить, когда зазвонил его мобильный телефон. Это был Го Фэн, директор ассоциации по идентификации культурных реликвий.

Он жестом велел Ма Саньбао немного подождать, а затем ответил.

– Брат Цинь, наконец-то ты ответил на звонок. Я очень волновался в эти дни.

Сразу после того, как телефон был подключен, раздался нетерпеливый голос Го Фэна.

– Директор Го, в чём дело?

Цинь Хаодун хорошо относился к Го Фэну и с удовольствием виделся с ним несколько раз до этого.

Го Фэн сказал, – Брат Цинь, мне нужна твоя помощь, но это сложно. Где ты? Я приеду, чтобы увидеться с тобой.

– Хорошо, я напишу тебе куда подъехать.

Цинь Хаодун повесил трубку и послал Го Фэну координаты местонахождения Лю Ягэ.

Когда он это сделал, Ма Саньбао уже собирался спросить снова. Затем снаружи послышался шум. Все услышали какой-то грохот. Ветхая дверь Лю Ягэ была разбита, и в комнату ворвался мужчина средних лет, лет сорока, с более чем дюжиной охранников в чёрной одежде.

Люди, которые приходили сюда за лекарствами, как Ма Саньбао, не все входили в дом. Хромой и ещё один человек, который не верил в китайскую медицину, курили и болтали на улице. Когда они увидели мужчину средних лет, то сразу же закричали, – Что ты собираешься делать, Хуан Вэйли?

Мужчина средних лет с большой сигарой в руке был одет в дорогой костюм. Его волосы были гладко зачёсаны назад. Он выглядел ухоженно и стильно. Это был генеральный управляющий Уилсона в городе Цзяннань, Хуан Вэйли.

Хуан Вэйли выдул кольцо из дыма от сигары и гордо сказал, – Где же Лю Ягэ? Пусть она выйдет как можно скорее, или я подожгу её дом.

Люди в комнате бросились вон, когда увидели приближающегося Хуан Вэйли.

Лю Ягэ вывела Ню Ню вперёд и сердито сказала Хуан Вэйли, – Что ты здесь делаешь? Я не звала тебя. Убирайся отсюда.

– Моя собачья конура лучше твоего дома. Я бы не пришёл, даже если бы меня пригласили, если бы мне нечего было здесь делать, – презрительно сказал Хуан Вэйли, – Я ведь не говорю тебе какие-то глупости. Дай мне лекарства, которые у тебя есть, или не вини потом меня за невежливость.

Все знали, что этот мужчина пришёл за лекарством, которое только что принесла Лю Ягэ.

– Я не знаю, о чём ты говоришь, – сказала Лю Ягэ, – Я не знаю, что ты имеешь в виду. Нет никаких лекарств в моём доме.

Хотя болезнь Ню Ню теперь была излечена Цинь Хаодуном, эти Байканские жала были выкуплены у Тяньчжу за 300 000 юаней, и Ма Саньбао и другие ждали их. Она не могла отдать их Хуан Вэйли просто так.

– Стерва, как ты смеешь меня обманывать.

Хуан Вэйли махнул рукой и сказал своим подчинённым, – Разбейте этот грузовик и посмотрите, есть ли там лекарства.

Охранники, стоявшие за его спиной, уже стояли наготове с молотками, плоскогубцами и другими инструментами в руках. После того, как Хуан Вэйли отдал им приказ, они быстро опрокинули грузовик и обнаружили, что он был пуст.

Начальник службы безопасности обернулся и сказал, – Шеф, в грузовике ничего нет.

Хуан Вэйли посмотрел на Лю Ягэ и закричал, – Стерва, где ты спрятала лекарства?

– Как я уже сказала, никаких лекарств нет!

Слова Лю Ягэ были очень тверды, но эти люди за её спиной вели себя совсем по-другому. Эти лекарства были их спасением. Они боялись, что Хуан Вэйли их ограбит. Некоторые люди не могли не смотреть на соседний склад. Некоторые даже медленно двигались туда и закрывали своими телами дверь склада.

Хуан Вэйли тоже был хитёр. Как он мог не заметить, что лекарства находятся на складе? Он указал на дверь склада и крикнул начальнику службы безопасности, – Сломайте дверь и посмотрите, что там.

Более дюжины охранников бросились к складу, как волки. Хотя Ма Саньбао и другие пытались остановить их, они были больны и слабы. Как они могли остановить таких сильных охранников? Они быстро разошлись в разные стороны. Начальник Службы безопасности с большим молотком в руке пробил дыру прямо в двери склада.

Когда он уже был готов снова ударить в дверь, то вдруг почувствовал, как напряглась его шея, и отлетел назад.

Это был Цинь Хаодун. Он не мог вынести хулиганства компании Уилсона и быстро повалил всех охранников на землю.

Хуан Вэйли был горд и уверен в победе. По его мнению, эти пациенты не могли остановить его охранников. Пока у него были лекарства, он неизбежно получал хорошую прибыль.

Но ему и в голову не приходило, что десятки охранников, которых он привёл, в мгновение ока, будут избиты молодым человеком, и будут кататься по земле.

Увидев спешащего к нему Цинь Хаодуна, он в панике отступил на два шага и закричал, – Что вам нужно? Я должен сказать вам, что избиение людей незаконно.

Цинь Хаодун сказал холодным голосом, – Кто бы я ни был, ты уйдёшь со своими людьми.

Поскольку Цинь Хаодун ничего ему не сделал, сердце Хуан Вэйли немного успокоилось, и он закричал, – Мальчик, говорю тебе, я могу вызвать полицию, если ты посмеешь прикоснуться ко мне, полиция арестует тебя в одно мгновение.

Цинь Хаодун нахмурился и уже собирался вышвырнуть этого мужчину вон, когда раздался звук сирены и во двор въехали два патрульных фургона. После того как патрульные фургоны припарковались, из них вышли шесть или семь полицейских. Капитаном криминального отдела была Налань Уся.

Когда Налань Уся вышла и увидела Цинь Хаодуна, она была слегка удивлена. Этот парень исчез более чем на 10 дней. Она не могла связаться с ним по телефону, а теперь он, наконец, появился.

Но сейчас, исполняя свои официальные обязанности, она просто свирепо смотрела на Цинь Хаодуна и не спешила приветствовать его.

Увидев приближающуюся полицию, Хуан Вэйли сразу же успокоился. Он подбежал к Налань Уся с улыбкой на лице и сказал, – Капитан Налань, идите сюда. Эти упрямые люди ничего не говорят. Мы ничего не можем сделать без помощи нашей полиции.

Лю Ягэ сердито сказала, – Кто ты такой, что приказываешь своим людям громить мою дверь, ты позволяешь им громить мой склад, ты - вор, и как ты можешь говорить, что мы упрямые люди?

Хуан Вэйли гордо сказал, – Лю Ягэ, ты знаешь, почему я сделал это. Ты привезла много фальшивых лекарств и принесла нашей компании большие убытки. Из-за одной бутылки, которую ты принесла, мы потеряем более 20 000 юаней. Ты можешь посчитать, на сколько лет ты должна быть приговорена. Ты же не можешь всю жизнь сидеть в тюрьме.

Оглянувшись назад, он снова обратился к Налань Уся, – Капитан Налань, несмотря на внешность этой женщины, она на самом деле наркоторговка. Ясно ведь, что это поддельные лекарства. Если всё не будет сделано должным образом, это убьёт людей.

– Не говори ерунды, Хуан Вэйли, – крикнул Ма Саньбао, – Лекарство, которое принесла Ягэ, ничуть не хуже твоего. Мы, люди, зависим от этого лекарства, чтобы спасти наши жизни. Почему это лекарство фальшивое?

Хуан Вэйли воскликнул, – Только жало Байкаина, произведённое нашей компанией, является подлинным лекарством. Лекарства, поступающие из других каналов,- это всё фальшивка. Лю Ягэ получала эти лекарства из-за границы. А какие же они тогда, если не поддельные?

– Как ты смеешь говорить, что лекарства вашей компании - настоящие? Одна бутылка лекарства Ягэ стоит 200 юаней. За твою нужно заплатить 20 000 юаней за одну бутылку. Их эффективность одинакова.

– Вы - компания людей с чёрными сердцами. Если ваше лекарство дешевле, то кто поедет за границу, чтобы получить его? Если мы не получим его, то должны ждать смерти?

– Один флакон вашего лекарства, который стоит больше 20 000 юаней, можно принимать только в течение одного месяца. Как мы, бедняки, можем себе это позволить?

Его слова, как брошенная бомба, сразу же вызвали общественное негодование, и больные запротестовали.

Хуан Вэйли усмехнулся, – Чепуха, пока лекарства не производятся нашей компанией, они являются поддельными. Патентное право на Байкаин принадлежит нашей компании. Мы можем продавать его по любой цене, как захотим. Вы можете выпить его, если сможете купить, а если вы не можете приобрести его, то просто не пейте.

– Теперь, когда общество так устроено, вы можете спокойно жить с деньгами и умереть без денег! Вы же бедные!

– Ты ублюдок, я убью тебя и отправлю в ад, даже если умру.

Ма Саньбао был совершенно взбешён из-за слов Хуан Вэйли и с рёвом бросился к нему.

Налань Уся протянула руку и остановила Ма Саньбао. Хотя она также ненавидела Хуан Вэйли, торговца, который был заинтересован только в прибыли, её долгом было, сотрудничать с ним и бороться с фальшивыми лекарствами, связанными с жалом Байкаин. Такое решение было принято на заседании её департамента.

– Капитан Налань, – воскликнул Хуан Вэйли, – Вы видите лица этих упрямых людей. Они не могут позволить себе принимать лекарства, но всё равно очень придирчивы. Только что они причинили боль моим людям. Особенно этот молодой парень, вы должны арестовать его. И Лю Ягэ, которая продавала много фальшивых лекарств. Она должна взять на себя юридическую ответственность.

В это время лица Лю Ягэ и других людей изменились. Все они были больны лейкемией. Если бы дело о фальшивых наркотиках началось, последствия были бы ужасающими. Вполне вероятно, что она останется в тюрьме на всю оставшуюся жизнь, как сказал Хуан Вэйли.

Цинь Хаодун презрительно взглянул на него, подошёл и сказал, – Офицер Налань, эти люди сломали одну дверь и разбили дверь склада. Я преподал им урок, потому что считал их грабителями. Должны ли эти люди быть арестованы в соответствии с законом?

Хуан Вэйли ответил, – Чепуха, мы штатные сотрудники Уилсона, мы здесь для того, чтобы проверять поддельные лекарства.

Цинь Хаодун сказал, – Проверять поддельные лекарства? Это жилой дом. Как здесь могут быть поддельные лекарства?

– Ты будешь это отрицать? – сказал гордо Хуан Вэйли, – Фальшивые наркотики находятся на этом складе. Наши люди это ясно видели. Бесполезно отрицать это. Просто подождите, и вы попадёте в тюрьму!

Он повернулся к Налань Уся и сказал, – Капитан Налань, фальшивые наркотики находятся на этом складе. Доказательства очевидны. Вы можете арестовать этих людей немедленно!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 232. Поклонись и извинись**

Глава 232. Поклонись и извинись

Налань Уся несколько замешкалась. Она всегда беспристрастно относилась к преступлениям, но теперь у неё появилось чувство нетерпимости.

Что же касается дела о фальшивых лекарствах компании Уилсон, то она провела серьёзное расследование. С юридической точки зрения эти лекарства, контрабандой вывезенные из страны Тяньчжу, действительно были поддельными. Но с точки зрения фармакодинамики эти препараты были ничуть не хуже настоящих лекарств. Каждый препарат мог заставить больных лейкемией прожить ещё один день.

В конечном счёте, лекарства Уилсона были слишком дорогими. Бутылка стоила больше 20 000 юаней, что было абсолютным высасыванием крови у людей. У больных лейкемией действительно не было выхода, поэтому им приходилось рисковать. В противном случае, если бы существовали настоящие лекарства, кто бы стал покупать генерики? С точки зрения выживания эти больные лейкемией просто пытались выжить. Что они делали не так?

Из-за этого Налань Уся всё это время закрывала глаза на дело о фальшивых лекарствах. Она не давала полиции повода расследовать улики, связанные с Байкаин.

Но сейчас она не могла этого сделать. Сотрудники Уилсона обнаружили подделку и поймали контрабандиста на месте, заставив её разбираться. В конце концов, Уилсон была крупной международной компанией. С официальной точки зрения, она должна защищать интересы этой организации. Это тоже была задача, поставленная на совещании её начальством.

Налань Уся верила, что Хуан Вэйли говорит правду. Генерики, которые привезла Лю Ягэ, должны быть спрятаны на этом складе. Но если изъять эти лекарства, больные лейкемией могут попрощаться с этим миром. С этой точки зрения она стала бы убийцей всех этих людей.

Налань Уся была полицейским уже столько лет, но она никогда не вставала перед таким серьёзным выбором.

Но Хуан Вэйли, казалось, понял её мысли, – Капитан Налань, вы же не хотите использовать силу для личной выгоды, не так ли? – холодно спросил он, медленно расплываясь в улыбке, – Я думаю, это не так. Есть контрабандист и её добро, если вы не можете защитить законные интересы нашей компании Уилсон, мы будем жаловаться в муниципальное бюро общественной безопасности и даже в город Цзяннань на ваше бездействие.

Цинь Хаодун также видел дилемму Налань Уся. Он улыбнулся и сказал, – Офицер Налань, если вы хотите что-то проверить, вы можете сделать это. Это просто склад, и вы можете проверить его.

Увидев уверенный взгляд Цинь Хаодуна, Налань Уся перестала колебаться и сказала, – В этом случае мы можем открыть склад. Давайте-ка посмотрим что там.

– Не проблема. Это долг каждого - сотрудничать с полицией, – Цинь Хаодун повернулся к Лю Ягэ и сказал, – Дай мне ключ от склада, и я открою дверь.

Ма Саньбао нервно сказал, – Доктор Цинь, эту дверь нельзя открыть!

Другие больные лейкемией тоже кричали, – Да, доктор Цинь, мы не можем открыть эту дверь.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Что с вами такое? У нас на складе ничего нет. Нет никаких поддельных лекарств. Чего же мы боимся?

Ма Саньбао и другие люди были несколько смущены. Неужели доктор Цинь потерял память? Он только что раскладывал с нами на склад генерики. Неужели он так быстро всё забыл?

Лю Ягэ также понимала, что сейчас невозможно было не открыть дверь. Она глубоко вздохнула и прошептала Цинь Хаодуну, – Доктор Цинь, и последнее, если меня арестуют и посадят в тюрьму, пожалуйста, помогите мне поднять Ню Ню. Я отплачу вам за вашу великую доброту, даже если в следующей жизни буду работать как лошадь.

– Что ты такое говоришь? Поверь мне, всё будет хорошо.

Затем Цинь Хаодун взял у Лю Ягэ ключ и направился к складу.

Когда ключ пронзил замочную скважину, сердца всех больных лейкемией забились с неимоверной силой. Некоторые из них вздыхали, что не смогут выпить лекарства, а некоторые были опечалены тем, что Лю Ягэ вот-вот придётся столкнуться с тюрьмой.

Цинь Хаодун, казалось, не замечал этих людей. Он толкнул дверь и распахнул её. Он повернулся к Налань Уся и Хуан Вэйли и сказал, – Офицер Налань, вы видите, что на этом складе нет поддельных лекарств.

После этого он отошёл в сторону и показал дверь остальным.

Видя, что Цинь Хаодун так уверен в себе, Налань Уся засомневалась. Неужели люди Хуан Вэйли что-то неправильно поняли, и на складе действительно ничего нет?

Она вошла на склад, хотя свет внутри был несколько тусклым, но всё было хорошо видно. Склад был пуст. Только несколько мух летали вокруг, и не было никаких следов даже таблетки.

Хуан Вэйли последовал за Налань Уся, и когда он увидел пустой склад его лицо вдруг застыло. Только что его сотрудники видели, как эти люди перевозили лекарства на склад. Как же так получилось, что теперь здесь ничего нет?

Лю Ягэ была готова к тому, что на неё наденут наручники, ожидая, пока люди Хуан Вэйли вывезут лекарства одно за другим, а затем осудят её. Но спустя долгое время ответа не последовало. Она не могла удержаться, чтобы не подойти вместе с этими больными лейкемией и не посмотреть на пустой склад, как будто ей это приснилось. Её рот широко открылся.

Она точно знала, сколько всего этих лекарств там было. Это были товары на 300 000 юаней. Это 200 юаней за бутылку, 50 бутылок в коробке и 30 коробок в общей сложности. Очевидно, эти лекарства были перенесены на склад, но теперь они исчезли, что было настоящей загадкой.

Цинь Хаодун подошёл к Хуан Вэйли с усмешкой и сказал, – Управляющий Хуан, может быть, вы хотите, чтобы я дал вам лопату, чтобы раскопать землю для осмотра?

– Поскольку лекарств нет на складе, они должны быть в комнате.

Сказал Хуан Вэйли Налань Уся, – Офицер Налань, эти люди очень хитры. Должно быть, они спрятали лекарства в доме.

Информация, которую он получил, была очень точной. Лю Ягэ действительно принесла с собой большое количество родовых жал Байкаин. В противном случае он не стал бы посылать головорезов, чтобы сначала перехватить Лю Ягэ, а потом лезть в её дом.

На этот раз у Лю Ягэ хватило смелости. Она знала, что лекарств в комнате нет, – Если вы сомневаетесь в этом, то можете пройти в комнату и найти то, что вам нужно.

Вскоре Налань Уся вышла из комнаты вместе со своими подчинёнными и встала во дворе. Никто ничего не нашёл.

Налань Уся втайне вздохнула с облегчением, и, наконец, ей больше не нужно было нервничать. Она холодно обратилась к Хуан Вэйли, – Управляющий Хуан, это правда, что вы сказали о контрабанде? Почему я не вижу фальшивые лекарства?

– Я... – Хуан Вэйли был совершенно сбит с толку. Он подозвал молодого охранника, ударил его по лицу и отругал, – Разве ты не говорил, что видел это собственными глазами? Где эти поддельные лекарства?

Охранник закрыл лицо руками и сказал, – Я действительно видел их, но ... но…

Он стоял рядом с домом Лю Ягэ, подглядывая в подзорную трубу и видя собственными глазами, что эти люди перевезли фальшивые лекарства на склад. Он не мог поверить, что эти все коробки испарились и ничего не осталось.

– Как это произошло? Когда ты вернёшься, я должен буду содрать с тебя шкуру.

Хуан Вэйли снова ударил охранника. Он повернулся обратно и льстиво сказал Налань Уся, – Мне очень жаль, офицер Налань. Это мой человек всё неправильно понял и увидел! Это всё какое-то недоразумение!

– Во всяком случае, сейчас я вернусь. Капитан Налань может быть уверена, что когда я вернусь, я все улажу с ним.

После этого он уже собрался уходить со своими людьми, но его остановил Цинь Хаодун.

– Управляющий Хуан, как вы можете приходить и уходить так небрежно? Вы думаете, здесь проходной двор?

Хуан Вэйли сказал, – Я же сказал, что это недоразумение. А чего ещё ты хочешь?

Цинь Хаодун ответил с холодным лицом, – Это вторжение в дом. Сначала вы сломали входную дверь, а потом разбили дверь склада. Это что, недоразумение? Сегодня вы должны извиниться и сделать репарации, иначе вы не сможете выйти отсюда.

Видя, что ситуация меняется, больные лейкемией, стоявшие позади Цинь Хаодуна, начали смелеть и ликовать, они кричали, – Вы должны извиниться и компенсировать потерю!

Думая о силе Цинь Хаодуна, Хуан Вэйли отступил на два шага назад и сказал, – Мальчик, капитан Налань здесь. Ты хочешь меня ударить?

– Конечно же, нет. Мы юридически подкованное общество. Мы всё делаем по закону, – Цинь Хаодун сказал Налань Уся, – Офицер Налань, похоже, что управляющий Хуан -законно-неграмотный человек. Мы должны побеспокоить вас, чтобы он получил образование. Является ли его поведение незаконным? Как же нам его наказать?

Увидев, что Цинь Хаодун начал сопротивляться, Налань Уся почувствовала себя лучше. В конце концов, она также ненавидела Хуан Вэйли.

– Вломиться в чужой дом без разрешения и нанести материальный ущерб. Если достигнуто взаимопонимание, то оно может быть урегулировано через посредничество. Если взаимопонимание не будет достигнуто, то наказание составит 15 суток административного ареста.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Как насчёт этого? Большой управляющий, ты хочешь остаться в тюрьме на полмесяца?

Калека, который следовал за Цинь Хаодуном, сказал, держа в руках мобильный телефон, – Я записал всё, что они сделали с тех пор, как вошли в дверь, на свой телефон. Тогда мы сможем загрузить это в интернет. Я вижу, что будет с компанией Уилсона. Какой позор для многонациональной компании.

Теперь Хуан Вэйли был немного смущён. Если бы его посадили в тюрьму на полмесяца, а потом нанесли ущерб репутации компании Уилсона, его должность главы в округе Цзяннань была бы утрачена.

Теперь он занимал эту должность с годовым окладом в миллионы юаней. На него равнялись многие люди. Если бы ему удалось найти фальшивые ящики с лекарствами, его бы непременно похвалили и наградили. Проблема заключалась в том, что фальшивые лекарства не были найдены, и тогда, если репутация компании пострадает, у него будут проблемы.

В этот момент он облизнул пересохшие губы и сказал Налань Уся, – Капитан Налань, Уилсон - многонациональная компания. Полиция должна защищать нас и гарантировать нам хорошую инвестиционную среду.

– Для меня большая честь не арестовывать вас за то, что вы создаёте ложные сообщения из ничего, – холодно сказала Налань Уся, – И вы должны чётко понимать, что Уилсон - всего лишь инвестор в Хуася, а не Бог или император. Он должен строго соблюдать законы Хуася.

– Если вы не можете договориться с жертвой, то у меня нет другого выхода, кроме как отправить вас в следственный изолятор по закону. Кроме того, я думаю, что это ваше личное поведение, и это не связано с компанией Уилсона.

– Но...

Хуан Вэйли широко раскрыл рот, но не смог произнести ни слова. Он прекрасно понимал, что если его задержат, то Уилсон ничего для него не сделает, вышвырнет вон и заменит агентом в городе Цзяннань.

– Ну что ж, я принимаю ваше предложение. Я приношу свои извинения и компенсирую потерю.

Поскольку это дело могло повлиять на его работу, Хуан Вэйли мог только опустить лицо и извиниться перед Цинь Хаодуном, Лю Ягэ и другими. Что касается компенсации, то он её не учёл. Это были всего лишь две сломанные двери, сколько же они могли стоить? Это будет не больше, чем сумма за его обед.

– Простите, но на этот раз я ошибся!

Хуан Вэйли извинился перед Цинь Хаодуном и Лю Ягэ.

Увидев, что жестокосердный бизнесмен наконец склонил голову, чтобы признать свою ошибку, во дворе раздался взрыв аплодисментов. Все возненавидели жаждущего наживы Хуан Вэйли.

– Сколько стоят эти две двери? Ну же, я за них заплачу!

Хуан Вэйли взял свою сумку и вытащил из неё пачку денег.

Цинь Хаодун сказал Лю Ягэ, – Просто скажи, сколько ты потеряла? Управляющий Хуан богат, так что ты можешь просто назвать сумму.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 233. Дверь от уборной императора**

Глава 233. Дверь от уборной императора

Лю Ягэ на мгновение замешкалась, затем она протянула два пальца и сказала, – Эти ворота стоят 200 юаней.

Цинь Хаодун был ошеломлён. Женщина была действительно милосердна, она попросила только 200 юаней. Хотя эта обшарпанная дверь не стоила и ста юаней, она не позволила Хуан Вэйли заплатить больше денег.

– 200 юаней, верно?

Хуан Вэйли презрительно вынул две банкноты по 100 юаней и бросил их в лицо Лю Ягэ.

Лю Ягэ была добра, но не слаба; иначе она не смогла бы содержать семью. Неуважительное поведение Хуан Вэйли сразу же вывело её из себя. Она сказала, – Хуан Вэйли, что ты устраиваешь?

Хуан Вэйли ответил со злой улыбкой, – Что я устраиваю? Я даю тебе деньги. Ты сказала 200 юаней, и я дал тебе 200 юаней. Разве это не настоящие деньги?

По его мнению, проблема, которую можно было решить с помощью денег, вовсе не являлась проблемой.

Лю Ягэ хотела ещё что-то сказать, но её остановил Цинь Хаодун, – Старшая сестра, управляющий Хуан прав. Поскольку он дал тебе деньги, ты должна принять их с радостью.

Хуан Вэйли гордо добавил, – Вот почему ты так долго беспокоила меня. Просто из-за каких-то денег?

Цинь Хаодун сказал Лю Ягэ, – Сестра, позволь мне попросить у него денег, чтобы заплатить за двери. Я получу разумную цену.

– О! Хорошо, я согласна! – Лю Ягэ кивнула, теперь она полностью доверяла Цинь Хаодуну.

Хуан Вэйли презрительно сказал, – Это всего лишь обшарпанная деревянная дверь. Зачем поднимать такой шум? Это то же самое, что любой из вас будет торговаться со мной. Скажите, сколько вы хотите?

Цинь Хаодун улыбнулся и вытянул вперёд два пальца.

– Да, да, 200 юаней. Моё время не пропало бы даром, если бы ты сказал это раньше.

Хуан Вэйли тут же вытащил две лишние купюры по 100 юаней. Но Цинь Хаодун быстро сказал, – Но это же два миллиона юаней, а не двести юаней!

– Что? Два миллиона юаней, ты шутишь? – Хуан Вэйли был так потрясён, что чуть не прикусил себе язык.

Он повернулся к Налань Уся и сказал, – Капитан Налань, вы видите? Дело не в том, что я не хочу компенсировать убытки, эти люди шантажируют меня. Даже золотые ворота не стоят двух миллионов юаней.

Налань Уся чувствовала себя нелепо, но она также думала, что Цинь Хаодун зашёл слишком далеко. Такая деревянная дверь могла стоить не больше одной-двух тысяч юаней, и это уже была заоблачная цена. Не было никакого смысла просить у него два миллиона юаней.

Тогда Цинь Хаодун сказал, – У меня есть причины просить два миллиона юаней. Это не шантаж. Наша дверь - чистый антиквариат. Говорят, что это дверь от уборной

императора Канси из династии Цин, так что это фамильная реликвия сестры Лю. А теперь она была разбита. Достаточно справедливо, чтобы ты заплатил два миллиона юаней.

Хуан Вэйли взволнованно воскликнул, – Чепуха! Как можно нести такой бред? Как ты можешь говорить, что это антиквариат и что эта дверь от уборной императора Канси? У тебя нет никаких фактических оснований. Ты просто шантажируешь меня. Кто может доказать, что эта дверь антикварная?

– Я могу это доказать!

Во время разговора из толпы вышел мужчина средних лет.

– А вы кто такой? Какие у вас есть доказательства?

Мужчина средних лет показался ему немного знакомым, но Хуан Вэйли не сразу вспомнил, где он его видел.

Мужчина средних лет достал из кармана сертификат и сказал, – Я Го Фэн, директор Цзяннаньского центра оценки антиквариата. Теперь я официально заявляю, что эта дверь была передана из династии Цин, и это действительно дверь уборной императора, когда-то использовавшаяся императором Канси. Она оценивается минимум в три миллиона юаней; два миллиона юаней - это выгодная сделка для вас.

Го Фэн стоял там уже некоторое время, но Цинь Хаодун был занят, поэтому он не вышел вперёд, чтобы поговорить. Всё внимание было сосредоточено на Цинь Хаодуне и Хуан Вэйли. Никто не заметил его появления.

Вообще говоря, как специалист по оценке антиквариата, каждый расчёт должен быть тщательно проверен, иначе, если оценка будет сделана неправильно, это сильно повлияет на репутацию Го Фэна, и он может потерять квалификацию эксперта.

В этот момент Го Фэн решительно встал на сторону Цинь Хаодуна; такой злодей, как Хуан Вэйли, должен был заплатить свою цену.

– Ну и что теперь?

Хуан Вэйли чуть не задохнулся. Он только что сказал, что Цинь Хаодун шантажирует его, но тут же появился эксперт. Настоящий директор центра оценки антиквариата.

Цинь Хаодун сказал, – Ты слышал это? Директор Го только что сказал, что два миллиона юаней - это выгодная сделка для тебя. Плати быстро.

Увидев, что Цинь Хаодун яростно дразнит Хуан Вэйли, больные лейкемией запрыгали от радости вокруг него, словно это был Новый год, и вместе закричали, – Плати! Заплати скорее!

– У меня на самом деле нет столько денег!

Хуан Вэйли закрыл бумажник и покраснел.

– Нет денег? Всё в порядке. В таком случае давайте делать официальные дела в соответствии с официальными принципами, – Цинь Хаодун повернулся к Налань Уся и сказал, – Офицер Налань, другая сторона отказывается от компенсации. Кажется, мы никак не можем примириться. Вы бы лучше посадили его под стражу!

Налань Уся прекрасно поняла его и махнула рукой полицейскому позади себя, – Сяо Ван, забери его.

Полицейский ответил утвердительно и уже собирался надеть на Хуан Вэйли наручники.

Но Хуан Вэйли быстро закричал, – Подождите минутку! Подождите! Я заплачу, я готов заплатить.

Хотя два миллиона юаней - было слишком много для него, гораздо важнее было сохранить железную миску риса с годовым окладом в несколько миллионов юаней. В конце концов, когда деньги закончатся, он сможет их вернуть. Но если его бы уволили, он был бы полностью разорён. Хуан Вэйли неохотно согласился выплатить компенсацию.

Цинь Хаодун улыбнулся и взял банковскую карточку у Лю Ягэ, а затем попросил Хуан Вэйли положить на неё деньги.

Увидев, что два миллиона юаней исчезли, Хуан Вэйли был так расстроен, что с ненавистью посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал, – Теперь я могу идти?

– Да! Конечно! – сам Бог сегодня соблаговолил этому. Цинь Хаодун улыбнулся, получив два миллиона юаней, – Управляющий Хуан, мы отремонтируем это место через несколько дней и будем ждать, когда вы снова разобьёте его, но для начала вам нужно будет иметь под рукой деньги!

Хуан Вэйли застонал и с позором выбежал вместе со своими людьми. Позади него раздавались радостные возгласы многих больных лейкемией.

На протяжении многих лет больные лейкемией приходили к Уилсону много раз, чтобы выразить протест против цен на лекарства, но каждый раз безрезультатно. Несколько раз пара человек даже пострадали от гангстеров, и теперь все были очень рады видеть страдания Хуан Вэйли.

Когда дело было улажено, Налань Уся позволила другим полицейским сесть в машину первыми, а затем потянула Цинь Хаодуна в сторону и сказала, – Почему рядом с тобой каждый раз оказывается красивая девушка? На этот раз это красивая молодая женщина с ребёнком. У тебя какие-то особые увлечения?

Цинь Хаодун смущённо сказал, – Сестра Лю - моя пациентка. У меня нет с ней никаких отношений. Не говори ерунды.

– А теперь давай поговорим серьёзно. Где ты пропадал все эти дни? Почему я не могла дозвониться до тебя?

Цинь Хаодун сказал, – Я отправился в поездку в Шэньнонцзя. Я только что сошёл с самолёта, и сигнал был плохой, поэтому я не мог ответить на звонок.

Налань Уся кивнула и сказала, – Ты только что получил большую сумму денег. Когда ты угостишь меня ужином?

– Я могу и так угостить тебя ужином, эти 2 миллиона юаней - для сестры Лю. Я не стану просить ни пенни. Иначе как же она и её ребёнок будут жить дальше?

– Ну, тогда возвращайся к своей работе. Я собираюсь. Не забудь угостить меня.

Налань Уся села в полицейскую машину и отвезла своих подчинённых обратно.

Цинь Хаодун подошёл к Го Фэну и сказал, – Директор Го, спасибо тебе за помощь!

Го Фэн ответил, – Это ничто по сравнению с тем, что ты сделал. Такой лживый бизнесмен должен был заплатить свою цену. Как босс фармацевтического предприятия, он хочет только максимизировать выгоды, независимо от жизней пациентов.

– Напротив, благожелательность доктора Цинь просто восхитительна!

Цинь Хаодун махнул рукой и сказал, – Забудь об этом. А зачем я тебе понадобился?

Го Фэн сказал, – Ты не был дома в эти дни, поэтому ты не знаешь, что произошло на юге реки Янцзы.

– И что же случилось? В чём дело? – Цинь Хаодун только что сошёл с трапа, так что никаких новостей он не слышал.

Го Фэн сказал, – Компания ООО Люшэн из Японии бросила вызов Китаю, и они резко высказались, что бросают вызов Китаю..

– Они откусывают больше, чем могли бы прожевать. Если бы не помощь наших предков в Китае, эти японцы говорили, что нас бы скормили рыбам в море. Какие бесстыдные слова они тогда говорили, – Цинь Хаодун спросил, – Японские дьяволы бросили нам вызов?

– Хотя этот вызов скорее народный, влияние Компании ООО Люшэн довольно сильное, и их знают во всём мире. Если мы проиграем, Китай будет полностью дискредитирован.

Проблемы, которые ставит перед собой японский народ, охватывает широкий спектр, это и музыка, и живопись, и оценка антиквариата и медицина. Я как директор центра оценки антиквариата, хочу защитить достоинство Китая в этой области.

– Но, по правде говоря, японские дьяволы наступают очень свирепо. Должно быть, за ними стоит какая-то сила. Я не уверен, смогу ли я победить их, поэтому я хочу попросить тебя помочь мне.

Цинь Хаодун сказал, – Директор Го, ты эксперт в оценке антиквариата, а я всего лишь доктор. Как я могу сравниться с тобой?

– Ты слишком скромен. Будь то оценка кадила Сюаньдэ или оценка древней картины у Даоцзы в день рождения господина Лин, твои достижения выше моих, – Го Фэн взял Цинь Хаодуна за руку и серьёзно сказал, – Перед лицом японского вызова мы несём большую ответственность. Победа - это наш единственный выход. На этот раз ты должен мне помочь.

Цинь Хаодун на мгновение задумался и сказал, – Ну, поскольку директор Го так высоко ценит меня, я помогу.

Го Фэн взволнованно ответил, – Отлично, если ты будешь рядом со мной, я буду чувствовать себя уверенно. Японские дьяволы не смогут напасть.

Цинь Хаодун спросил, – Когда начнётся противостояние?

– Эта дата предварительно назначена через четыре дня, и я сообщу тебе, когда всё будет готово.

Го Фэн замолчал и поспешно покинул дом Лю Ягэ.

Когда все ушли, Лю Ягэ подошла и сказала, – Доктор Цинь, большое спасибо. Если бы не ты, я бы погибла, попав на всю оставшуюся жизнь в тюрьму. Если бы это случилось, Ню Ню осталась бы совсем одна …

Говоря об этом, она снова расплакалась. Девушка действительно очень испугалась.

– Сестра, всё кончено. Почему ты всё ещё плачешь?

Лю Ягэ вытерла слёзы, достала банковскую карточку и сказала, – Доктор Цинь, эти два миллиона юаней - твои. Забери их.

Цинь Хаодун рассмеялся и ответил, – Это деньги Хуан Вэйли, чтобы компенсировать тебе оплату за ту старинную дверь. А зачем мне они нужны? Ты выплатишь свои долги и на оставшиеся деньги купишь дом в городе. Подошло время чтобы Ню Ню пошла в школу. Теперь ты можешь жить достойно.

Лю Ягэ с благодарностью сказала, – Ты мне уже достаточно помог. Я действительно не могу принять эти деньги.

– Почему ты не можешь принять их? По правде говоря, два миллиона юаней - это для меня небольшая сумма. Ты должна думать о Ню Ню. У тебя ведь сейчас не хватает денег.

– Неужели? Доктор Цинь, большое спасибо!

Лю Ягэ потянула Ню Ню, чтобы преклониться перед Цинь Хаодуном, но тот поднял их.

Тогда Ма Саньбао сказал, – Доктор Цинь, есть одна вещь, которую я не понял. Эти лекарства точно находились на складе. Почему они вдруг исчезли?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 234. Мастер магии**

Глава 234. Мастер магии

После того, как Ма Саньбао закончил говорить, все взгляды сосредоточились на Цинь Хаодуне. Люди тоже задавались этим вопросом. Как мог Цинь Хаодун заставить исчезнуть такое количество лекарств на складе?

Цинь Хаодун сказал, – Я не знаю, слышали ли вы о Дэвиде Копперфилде, знаменитом волшебнике страны М?

Кто-то из присутствующих знал его, а кто-то нет, но один молодой парень сказал, – Я знаю. Дэвид Копперфилд, величайший волшебник мира, однажды он при всех заставил исчезнуть семитонный самолёт, семидесятитонный поезд и Статую Свободы.

Цинь Хаодун сказал, – Все знают принцип магии. Это своего рода обманчивый трюк. Вещи всё ещё там, но люди больше не могут их видеть. Я просто использовал тот же метод, что и он, - магическую повязку на глаза. Лекарства на самом деле всё ещё лежат там, но они ничего не видели.

– Неужели? Давайте пойдём и посмотрим ещё раз.

Ма Саньбао и другие вернулись на склад и увидели 30 коробок с лекарствами, сложенные там.

Он обернулся и сказал с благоговением, – Доктор Цинь, вы такой великий! Вы не только хорошо разбираетесь в медицине, но и мастерски владеете магией.

Цинь Хаодун улыбнулся и ничего не сказал. Конечно, здесь не было никакой магии. Он просто положил лекарства в кольцо хранения, а затем выложил всё обратно.

Он сказал Лю Ягэ, – Ты можешь отдать их бесплатно. Никогда больше не переправляй лекарства из Тяньчжу как контрабанду. Это же незаконно.

– Хорошо, я сделаю так, как ты сказал.

Лю Ягэ только что получила два миллиона юаней и, естественно, не переживала о деньгах за эти лекарства.

Услышав разговор между двумя людьми, сердце Ма Саньбао похолодело. Хотя на этот раз он мог получить лекарство бесплатно, что же ему делать в будущем? Лекарства когда-нибудь закончатся. Брать слишком много было бесполезно. Неужели им снова придётся ехать к Уилсону, чтобы купить лекарства, которые стоили больше двадцати тысяч, когда всё израсходуется? У них не было столько денег.

Он только что подумал об этом вопросе и снова спросил, – Доктор Цинь, вы можете вылечить нашу болезнь?

Цинь Хаодун сказал, – Иглоукалывание может вылечить лейкемию, но этот метод могу использовать только я, а вас слишком много. В Хуася насчитывается более четырёх миллионов больных лейкемией. Я не могу вылечить всех вас, даже если у меня было бы 1000 рук.

Услышав это, все больные лейкемией почувствовали разочарование.

Понимая чувства всех присутствующих, Цинь Хаодун улыбнулся и сказал, – Не расстраивайтесь. Дайте мне два дня. Я вернусь и разработаю лекарство для лечения лейкемии. К тому времени не только все будут вылечены, но и у других больных лейкемией появится надежда.

Ма Саньбао сначала обрадовался, а потом спросил, – Доктор Цинь, вы уверены? Вы действительно можете разработать лекарство от лейкемии?

– Конечно. Мне не нужно обманывать вас, и я обещаю вам, что если я не смогу разработать лекарство, я использую иглоукалывание, чтобы помочь вам вылечить болезнь.

– Ура! Да здравствует доктор Цинь! Да здравствует медицинский мудрец!

Пациенты сразу же зааплодировали.

– Ну что ж, вы можете брать лекарства себе как можно скорее. Эти лекарства были незаконно ввезены как контрабанда. Оставьте остальное другим пациентам, кроме того, что вам нужно. И никогда больше не позволяйте людям Уилсона узнать об этом.

После того, как Цинь Хаодун закончил говорить, он и Лю Ягэ раздали лекарства на складе всем желающим.

После того, как все люди ушли, Лю Ягэ посмотрела на молодого человека и спросила, – Доктор Цинь, ты действительно можешь разработать лекарство, чтобы полностью вылечить лейкемию?

– Ты мне не веришь? – спросил Цинь Хаодун.

– Нет, я уверена, и не сомневаюсь в тебе. В Хуася более четырёх миллионов больных лейкемией, – взволнованно сказала Лю Ягэ, – Если ты действительно можешь разработать лекарство для полного излечения лейкемии, ты будешь святым.

Цинь Хаодун сказал, – На самом деле, я могу сделать лекарство прямо сейчас, но необходимые материалы слишком дороги, а стоимость слишком высока. Поэтому мне нужно изучить и найти более дешёвые материалы в качестве замены, чтобы моё лечение было доступно для всех.

Лекарство, которое могло вылечить лейкемию, называлось эликсир Возрождения крови, который оказывал чудесное влияние на лечение болезней крови, а также был редким лекарством в мире культивирования.

С его нынешним уровнем развития и глазами Феникса малышки, они точно могли сделать эликсир Возрождения крови. К сожалению, необходимые лекарственные материалы были слишком дороги. Кроме того, свойства эликсира Возрождения крови были далеко за пределами лечения лейкемии, поэтому ему нужно было найти заменители и изменить рецепт.

Попрощавшись с Лю Ягэ, Цинь Хаодун уже вечером вернулся на виллу Лин. Он только вошёл в дом, как вдруг к нему бросились две огромные белые тени. Цинь Хаодун схватил их обеими руками. Это были Дамао и Эрмао.

Цинь Хаодун провёл очищение костного мозга двух снежных мастиффов вскоре после их рождения, так что они росли гораздо быстрее, чем другие собаки.

На этот раз, двум снежным мастиффам дали новый эликсир для культивирования Духа. Теперь же оказалось, что эффект был на удивление хорош. Хотя им был всего месяц от роду, они были не меньше своих родителей. Собаки были похожи на двух могучих львов.

Поиграв с Дамао и Эрмао, Цинь Хаодун вошёл в гостиную, и вся семья уже ждала его к ужину.

К этому времени Лин Чжиюань принял Цинь Хаодуна как зятя. Немного побеседовав, он сказал, – Хаодун, я не думаю, что тебе нужно теперь ходить в университет. Ты отправишься прямо в компанию, чтобы помогать Момо, так что она не будет так занята.

Цинь Хаодун сказал, – Дядя Лин, я всего лишь врач. Другие вещи меня не очень интересуют. Момо может нанять ещё помощников.

– Тебе больше не нужно ходить в университет, даже если ты хочешь стать врачом. Я не думаю, что какой-либо преподаватель в колледже может сравниться с тобой в медицинских навыках. Почему бы тебе не уйти оттуда? Я построю для тебя больницу.

Лин Чжиюань стремился сделать Цинь Хаодуна членом семьи Лин, чтобы ускорить их брак с Лин Момо.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Я подумаю об этом.

У него было своё мнение на этот счёт, он хотел открыть больницу по собственному желанию. Хотя его привлекательная внешность позволяла ему жить за счёт женщин, он должен был сам зарабатывать себе на жизнь.

После обеда он немного поиграл с Лин Момо и малышкой, а потом вернулся в свою комнату. Малышка провела целый день за игрой и вскоре заснула в своей постели.

Увидев спящую дочь, Цинь Хаодун обнял Лин Момо и страстно поцеловал её.

После того, как они поцеловались, Лин Момо прижалась к Цинь Хаодуну и сказала, – Как насчёт твоей поездки в Шэньнонцзя на этот раз? Что ты привёз? Расскажи мне.

– Это была довольно приятная поездка. Наконец я прорвался сквозь узкое место культивирования и достиг царства основания. Тан-Тан унаследовала глаза Феникса от секты Июань; она стала лучше управлять огнём.

Цинь Хаодун рассказал Лин Момо обо всём, что они пережили в Шэньнонцзя.

В конце концов, Лин Момо была обычным человеком. Она не могла удержаться от крика, когда услышала, что они встретились с дьявольской пятёркой, а затем столкнулись со свирепыми адскими муравьями, хотя и знала, что они пережили все опасности.

Выслушав все эти истории, она похлопала себя по вздымающейся груди и сказала, – Я не ожидала, что за несколько дней ты пройдёшь через столько опасностей. Это и правда, ужасно.

Цинь Хаодун схватил её за руку и успокоил, – Мы благополучно вернулись из нашего приключения. После всего этого наша дочь сильно повзрослела.

– Но я всё равно немного волнуюсь. Тан-Тан ещё такая маленькая, а вдруг с ней что-нибудь случится…

Как мать Лин Момо всё ещё очень беспокоилась о безопасности малышки.

Цинь Хаодун сказал, – Наша дочь - из священного тела Суцзаку, ей суждено быть необыкновенной в этой жизни. У неё будет прекрасное будущее после того, как она пройдёт через испытания и невзгоды.

Лин Момо кивнула, понимая, что сейчас не время баловать свою дочь. Помолчав, она снова спросила, – А правда ли то, что ты рассказал о своём предке - Сыту Чжайсине? Неужели взлёт и падение династии Цин имели какое-то отношение к Святому Дракону?

– Наверное, это правда.

– Неужели Сыту Чжайсин действительно прожил более 100 лет? Как может человек так долго жить?

Цинь Хаодун ответил, – Самосовершенствование - это прорыв за пределы человеческого тела и оков неба и земли. Продолжительность жизни более ста лет - это только начало, чем глубже культивация, тем дольше продолжительность жизни.

– Например, теперь, когда я нахожусь в Царстве основания, моя жизнь наверняка превысит 100 лет. Если я попаду в Царство скорби, то не проблема – прожить и более 1000 лет.

– А как же Тан-Тан? Какой будет её жизнь в будущем?

– Это только вопрос времени, когда Тан-Тан достигнет царства скорби со своим священным телом Суцзаку, и её жизнь наверняка превысит 1000 лет.

Услышав слова Цинь Хаодуна, Лин Момо помрачнела.

Цинь Хаодун почувствовал её настроение и спросил, – Что случилось?

– Ты и Тан-Тан можете прожить так долго, но я могу прожить только 70 или 80 лет, и тогда мы не сможем быть вместе, – тихо сказала Лин Момо, – А я буду становиться всё старше и старше. Через 20 или 30 лет я стану старой леди, а ты будешь ещё так молод, что я совсем не буду тебя достойна.

Цинь Хаодун нежно поцеловал её в щёку и сказал, – Не беспокойся об этом. Я уже всё для тебя устроил. Через некоторое время, когда золотой эликсир будет готов, я возьму тебя с собой, чтобы ты делала его вместе со мной. Мы трое будем вместе всегда.

Цинь Хаодун действительно думал об этом давным-давно. Лин Момо была просто обычным человеком. У неё не было особого телосложения как у Ци Ваньэр и Ма Вэньчжо, и в её возрасте было уже немного поздно заниматься самосовершенствованием. Принудительное культивирование не поможет ей в будущем, даже если она сможет войти в порог культивирования.

Лучшим выходом для Лин Момо в этой ситуации была настроенность. Пока он восстанавливал культивацию в Золотом царстве основания, он мог провести настройку на Лин Момо с помощью своего секретного метода. В это время она не только вступила бы на путь самосовершенствования, но и достигла уровня, которого другие люди не смогут достичь в течение всей своей жизни.

– Неужели? Ты ведь не лжёшь мне, правда? – взволнованно воскликнула Лин Момо.

– Конечно, я не лгу, и тогда я открою тебе один секрет.

Цинь Хаодун уже всё обдумал. Как только ему удастся настроиться на Лин Момо, он раскроет тайну своего перевоплощения.

– Какой ещё секрет? Разве ты не можешь сказать мне его сейчас?

– Ещё нет.

Цинь Хаодун снова поцеловал Лин Момо в щёку и сказал, – Давай пока оставим этот вопрос в стороне. Мне нужно кое-что обсудить с тобой сейчас.

– Это штука? Скажи мне.

Цинь Хаодун сказал, – Я хочу основать фармацевтическую компанию. Я хочу, чтобы ты помогла мне найти участок земли и подсчитать, сколько потребуется для стартового фонда.

Лин Момо удивлённо спросила, – Основать фармацевтическую компанию не сложно. Почему тебе вдруг пришла в голову эта мысль?

Цинь Хаодун рассказал историю Лю Ягэ и её дочери и сказал, что жестокие торговцы лекарствами продавали спасительное лекарство по заоблачным ценам, чтобы заработать денег, – Как врач, я не могу сидеть сложа руки.

– Я собираюсь разработать новое лекарство для лечения лейкемии, которое будет выпущено на рынок по всему Хуася после массового производства. Я не могу сделать лекарство в одиночку, поэтому мне нужна компания, как поддержка. Тогда я вылечу всех больных лейкемией в Хуася и посмотрю, как эти люди смогут зарабатывать деньги в будущем.

– Ты можешь разработать лекарство от лейкемии?

Лин Момо внезапно встала. Как руководитель Лин-Групп, она сразу же поняла, какие это огромные возможности для бизнеса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 235. Я воздам тебе должное**

Глава 235. Я воздам тебе должное

Цинь Хаодун сказал, – У меня есть рецепт, который может вылечить лейкемию. Покуда сырье медицины отрегулировано, мы можем производить лекарства партиями.

Лин Момо сказала с горящими глазами, – Может мы будем сотрудничать? Ты инвестируешь в технологии, а наша Лин-Групп вкладывает деньги в создание крупной фармацевтической компании.

Как глава Лин-Групп, Лин Момо давно заметила, что бизнес-модель нефритовой индустрии была слишком однобокой. Она хотела расширить сферу своих инвестиций. Если разработать лекарство, которое могло бы полностью вылечить лейкемию, это был бы очень прибыльный бизнес, поэтому ей было очень интересно.

– Сотрудничать? Нет, я просто хочу сам основать фармацевтическую компанию.

– Построить крупную фармацевтическую компанию непросто. Прежде всего, нужны инвестиции, которые составят миллиарды долларов. Нужны фабрики, производственные линии, менеджеры, каналы продаж и так далее, и это только для начала. Ты готов к этому?

– Э-э ... – пока нет.

Цинь Хаодун не очень хорошо разбирался в делах связанных с бизнесом. У него была только идея и рецепт.

Лин Момо взволнованно сказала, – Я думаю, совместное предприятие - это лучшее решение. Ты составишь рецепт, а остальное передашь Лин-Групп. Это абсолютно беспроигрышно и взаимовыгодно.

Цинь Хаодун посмотрел на неё и сказал, – Ты моя женщина или президент Лин-Групп?

Лин Момо обняла его за шею и сказала кокетливым голосом, – Разве вся прибыль, полученная Лин-Групп, не принадлежит нам?

Цинь Хаодун задумался. Теперь, когда Лин Момо была единственной наследницей компании, он не откажется от совместного предприятия. Он сказал, – Ну, совместное предприятие - это хорошо, но у меня должен быть 51% акций, чтобы стать основным акционером.

– Главный момент заключается в том, что моя цель создания фармацевтической компании - не получение прибыли, поэтому лекарство должно продаваться по справедливой цене после того, как оно поступит на рынок в Хуася. Прибыль не должна быть слишком высокой.

– Ценообразование это просто. Традиционная китайская медицина не дорогая. Мы сможем получать прибыль, правильно устанавливая цены. Мы никогда не станем алчными бизнесменами, – сказала Лин Момо, – И мы можем установить разную цену в разных каналах. Мы продадим лекарства жителям Хуася по справедливой цене, а затем продадим их за границу по высокой цене. В конце концов, больные лейкемией есть не только в Хуася.

– А это точно хорошая идея?

Неуверенно произнёс Цинь Хаодун. Как врач, он не хотел относиться к пациентам по-разному.

– А почему ты думаешь, что это плохая идея? Такова практика зарубежных фармацевтических компаний. В противном случае, почему жало Байкаин здесь такое дорогое, и не только Уилсон, но и другие фармацевтические компании в Хуася продают лекарства по ценам в 100 или даже 1000 раз выше. Почему мы не можем сделать то же самое?

– Ну что ж, ты права. Давай сделаем, как ты скажешь.

Цинь Хаодун не был её единомышленником, почему он должен был возвращать добро за зло?

Лин Момо продолжила, – Но вопрос с акциями - это немного хлопотно. Согласно рыночной практике, если ты инвестируешь только в технологии, у тебя должно быть от 30% до 40% акций. Совет директоров точно не захочет, чтобы ты был крупным акционером.

Цинь Хаодун сказал, – Быть главным акционером - это моя главная цель. Во-первых, вы можете найти кого-то, чтобы рассчитать средства, которые вам нужно инвестировать. В дополнение к технологии, я сам могу инвестировать определённую сумму денег.

Он очень хорошо знал цену лекарствам от лейкемии. Это лекарство должно быть на 100% под его контролем. В противном случае его контролировали бы не чистые на руку бизнесмены. В мгновение ока он стал бы средством зарабатывания денег для них, эксплуатирующих народ Хуася. Поэтому нужно было быть главным акционером.

– Ну что ж, хорошо, – сказала Лин Момо, – Сегодня я попрошу свою команду составить инвестиционный план. А потом мы обсудим акции. Главное, чтобы ты разработал рецепт.

После этого разговора они обнялись и заснули. На следующий день Цинь Хаодун не повёл малышку в детский сад. Он взял её к себе на виллу и начал разрабатывать рецепт для лечения лейкемии.

Став Императором Зелёного Леса, он научился разбираться в целебных свойствах трав. После нескольких экспериментов он заменил дорогостоящие лекарственные материалы эликсира Возрождения крови несколькими очень распространёнными травами. Хотя эффект очищенного эликсира не мог сравниться с эффектом эликсира Возрождения крови, этого было достаточно, чтобы вылечить лейкемию.

Чтобы облегчить массовое производство, Цинь Хаодун превратил эликсир в жидкое лекарство. Если компания будет получать подлинную жидкость, которую он бы очищал, а затем производил грубую обработку, лекарство могло быть запатентовано и затем продаваться.

Поскольку форма лекарства изменилась, его уже нельзя было назвать эликсиром Возрождения крови. Цинь Хаодун задумался об этом и назвал его жидкостью Возрождением крови.

Когда всё было сделано, он достал печь с девятью драконами и начал очищать лекарство вместе с малышкой. Через полчаса из кастрюли с изумрудно-зелёной кровью вышла свежая жидкость для питья. Цинь Хаодун попробовал её целебные свойства. Он удовлетворённо кивнул, достал давно приготовленную стеклянную посуду и вылил туда лекарство.

Отложив в сторону кровь и жидкость для питья, Цинь Хаодун и малышка не остановились и начали совершенствовать сегодняшнее главное лекарство – ядро основания и эликсир укрепляющий дух.

Имея ядро основания уже не было трудно перейти от открытой силы к скрытой. Его люди из Божественных наёмников и из «Папы охранной компании» могли бы легко прорваться через узкое место открытой силы и овладеть скрытой силой.

Эликсир укрепляющий дух и эликсир культивирования духа выполняли одну и ту же функцию - ускорение развития воинов, но их эффективность была совершенно разной. На уровне скрытой силы эффект эликсира культивирования духа был хуже, поэтому эликсир укрепляющий дух лучше подходил для мастеров скрытой силы.

Цинь Хаодун не мог усовершенствовать эликсир укрепляющий дух, с его уровнем. Но теперь он мог это сделать, так как достиг царства основания.

После напряжённого рабочего дня вечером они вместе вышли из дома. Кроме жидкости Возрождения крови, в кольце хранения было много ядер основания и укрепляющего дух эликсира.

Цинь Хаодун поехал вместе с малышкой к дому Лю Ягэ. Он хотел сначала полностью вылечить Ню Ню, а затем доставить жидкость этим больным лейкемией через Лю Ягэ.

Когда он вышел во двор, то услышал детский плач. Это был голос Ню Ню, но он не понимал, почему она так печально плакала.

Цинь Хаодун припарковал машину и вывел малышку во двор. Ню Ню, одетая в новую розовую юбку, сидела на земле и плакала. Лю Ягэ там не было. Вчерашний калека смотрел на Ню Ню. Он выглядел печальным и сердитым.

Цинь Хаодун удивлённо спросил, – Ню Ню, что случилось? Почему ты плачешь?

Увидев Цинь Хаодуна, Ню Ню тут же подскочила и обняла его за бедро, как будто он был её родственником, – Дядя Цинь, мою маму забрали плохие люди, ты должен спасти её, ты должен спасти её!

Цинь Хаодун мрачно спросил, – Не волнуйся, говори медленно, что случилось?

– Плохие парни, плохие парни, они пришли и забрали маму…

В конце концов, Ню Ню было всего пять лет, и она не могла дать много информации.

Калека рядом с ним сказал, – Доктор Цинь, Ягэ забрали ростовщики. Вы должны найти способ помочь ей.

Цинь Хаодун спросил, – Почему эти ростовщики забрали её?

Калека ответил, – Вы ещё не знаете. Ягэ использовала ростовщические деньги, чтобы купить жало Байкаин у Тяньчжу. В последние годы, чтобы вылечить Ню Ню, она продала дом. У них не было денег. На этот раз, чтобы купить лекарство, она рискнула занять 300 000 юаней у ростовщиков.

Цинь Хаодун сказал, – 300 000 - это не такая уж большая сумма. Разве вчера она не взяла у Хуан Вэйли два миллиона юаней? Почему она не вернула деньги?

– Всё не так просто. Эти ростовщики-вампиры! Вот и Ягэ тоже так думала, – возмущённо сказал калека, – Утром она взяла 1,5 миллиона юаней, чтобы купить дом в школьном округе для Ню Ню, и купила несколько новых вещей для неё, оставив более 400 000 юаней для ростовщиков и будущей жизни.

– Однако, когда пришли ростовщики, они совершенно не следовали соглашению. Когда Ягэ занимала деньги, они сказали, что дадут взаймы 300 000 юаней, будут получать 100 000 юаней процентов в месяц и 1,2 миллиона юаней в год.

– Но она занимала эти деньги меньше недели, и 100 000 юаней уже были очень высокими процентами. Однако эти люди не были удовлетворены, они попросили её выплатить единовременные проценты за один год. Они забрали её, когда у неё не оказалось таких денег.

Лицо Цинь Хаодуна помрачнело ещё больше. Эти люди не занимали деньги, а просто всех грабили.

– Вы не знаете, куда увезли сестру Лю?

Калека отрицательно покачал головой, – Нет, не знаю. Они усадили её в машину и уехали.

– А кто у них главный? Как его зовут?

– Я не знаю его имени, – сказал калека, – Все называли его Наследным Принцем. Он известный бандит. Никто не смеет его провоцировать.

– Я слышал, что Наследный Принц давно интересовался красотой Ягэ и предлагал оставить её у себя, но Ягэ отказал ему. Я думаю, что он воспользовался возможностью заполучить её.

– Я всё понял. Позаботьтесь о Ню Ню. Я приведу сестру Лю

На этот раз Цинь Хаодун был в ярости. Лю Ягэ была красивой и доброй девушкой, но Бог обошёлся с ней несправедливо. Она встретила придурка, а потом её дочь заболела лейкемией. После стольких лет тяжёлой работы она наконец встретила того, кто мог бы вылечить Ню Ню.

Он думал, что таким образом они с дочкой буду счастливо жить дальше, однако в мгновение ока её похитили бандиты. Это было то, что люди называли – «Красавицам часто не везёт». Бог был так несправедлив к ней.

Культиватор должен бороться против Бога. Цинь Хаодун сказал про себя, – Не бойся, сестра Лю! Так как Бог несправедлив, то я воздам тебе должное!

Он отвёл малышку обратно к машине и набрал номер телефона Ци Ваньэр, – Есть очень важное задание, помогите мне найти номер телефона.

Затем он дал Ци Ваньэр номер телефона Лю Ягэ.

– Подожди две минуты.

Ци Ваньэр не видела Цинь Хаодуна уже более 10 дней. Но зная, что у него есть срочное дело, она сразу же помогла ему разобраться с ним. Через две минуты она перезвонила, – Владелец этого телефонного номера сейчас находится в баре «Глаз ночи»!

Цинь Хаодун поехал прямо в бар «Глаз ночи», мысленно кляня себя, – Будь ты настоящим Наследным Принцем или фальшивым, сегодня я заставлю тебя заплатить цену за издевательства над такой доброй девушкой!

В роскошной отдельной комнате бара противный молодой человек держал бокал вина, непристойно глядя на сексуальную фигуру Лю Ягэ.

Он был владельцем этого бара, известный как Наследный Принц подпольного мира Лун Сян.

– Красавица, это красное вино прекрасно. Не хочешь выпить со мной?

Говоря это, Лун Сян протянул руку и коснулся лица Лю Ягэ.

– Что ты делаешь, придурок? – Лю Ягэ оттолкнула жирную руку Лун Сяна и сердито сказала, – Я заняла у тебя 300 000 юаней и дала тебе 100 000 юаней процентов всего за семь дней. Что тебе ещё надо? Почему твои люди доставили меня сюда?

– Стерва, тебе лучше хорошо себя вести. Неужели ты думаешь, что мне действительно нужны эти маленькие деньги? Я хочу тебя. Я так долго мечтал о тебе, что должен получить тебя сегодня!

Затем Лун Сян с грохотом поставил свой стакан на стол и набросился на Лю Ягэ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 236. Бар «Глаз ночи»**

Глава 236. Бар «Глаз ночи»

Лю Ягэ была женщиной мягкой снаружи, но твёрдой внутри. Иначе она не смогла бы сама содержать свой обветшалый дом. Как только Лун Сян попытался изнасиловать её, она начала отчаянно сопротивляться и сильно ударила его.

– Стерва! Как ты смеешь бить меня?

Лун Сян вытер кровь с уголка рта и сказал с мрачным видом, – Если я не изнасилую тебя сегодня, я съем свою шляпу. Разве ты забыла, чем я занимаюсь? Хочешь верь, хочешь нет, но я могу продать твою больную дочь в Африку. Там много богатых людей, у которых есть особые увлечения. В любом случае, у неё уже лейкемия. Даже если она подхватит СПИД, это не имеет значения.

– Как ты смеешь!

Хотя Лю Ягэ говорила жёстко, она была крайне напугана. Она не боялась смерти, но боялась, что её дочь будет страдать.

– Нет ничего на свете, чего бы я не осмелился сделать. Отныне ты будешь слушаться меня, или тебе придётся отправиться в Африку, чтобы забрать свою дочь.

Затем он набросился на Лю Ягэ с непристойной улыбкой на лице. На этот раз Лю Ягэ совершенно потеряла мужество сопротивляться. Она крепко сжала кулаки и заплакала от обиды. Ради своей дочери она могла только терпеть всё это.

Когда Лун Сян самодовольно готовился насладиться прекрасной девушкой, стоящей перед ним, внезапно снаружи ворвался желтоволосый гангстер.

– Наследный Принц! Мы в беде.

Закричал желтоволосый бандит.

Лун Сян поднял свои штаны и сердито сказал, – Если ты не назовёшь сейчас должную причину, почему ты меня отвлёк, я тебя зарежу.

– Наследный Принц, а вот и большой босс! – завопил желтоволосый гангстер.

– Большой босс? А зачем он сюда пришёл? Где он сейчас?

В глазах Лун Сяна мелькнула паника. Он сразу же оделся.

– Он уже за дверью, так что мне не терпелось сообщить вам об этом.

Лун Сян сказал желтоволосому бандиту, – Следи за этой женщиной, не дай никому найти её и не дай ей убежать.

Затем он поспешно вышел из отдельной комнаты и направился в вестибюль бара.

Как только он вышел, то увидел мужчину средних лет, идущего прямо на него, сопровождаемого более чем двадцатью телохранителями в чёрном.

– Клянусь отцом, ты здесь. Почему бы тебе сначала не позвонить мне, чтобы я мог забрать тебя?

Лун Сян шагнул вперёд с улыбкой на лице. Мужчина средних лет, сидевший напротив него, был Лун Хайшэн, подпольный лидер города Цзяннань.

Лун Сян улыбался, как хризантема, но внутри он очень нервничал. Его названый отец доверил ему половину промышленности и никогда не вмешивался. Почему он вдруг пришёл сюда? У него было плохое предчувствие в сердце.

– Ничего особенного. Я просто прохожу и осматриваюсь.

Затем Лун Хайшэн направился прямо в отдельную комнату.

Сегодня, кроме главы телохранителей Дафэя, рядом с ним был ещё один молодой человек.

Мужчина был едва ли 1,7 метра ростом, и его кожа была тёмной. С первого взгляда можно было понять, что он не был человеком из Хуася, но его мускулы были как чугун, а выражение лица было свирепым и непокорным.

Его звали Баньэр, известный чемпион по тайскому боксу, которого Лун Хайшэн пригласил из Таиланда после последнего убийства, чтобы усилить свою команду телохранителей.

Лун Сян был потрясён, когда увидел, что Лун Хайшэн спешит в отдельную комнату. Лю Ягэ была заперта в ней. Если Лун Хайшэн узнает, что он сделал, ему придётся убить его прямо сейчас.

– Клянусь отцом, два дня назад в этой комнате возникла небольшая проблема. Её сейчас ремонтируют. Давай пойдём куда-нибудь ещё и отдохнём.

Затем он повёл Лун Хайшэна в отдельную комнату по соседству. К счастью, Лун Хайшэн не обратил на это внимания и последовал за ним в комнату, что заставило Лун Сяна почувствовать некоторое облегчение.

После того как Лун Хайшэн сел на диван, Лун Сян поспешил принести ему сигары, а затем с лестным гостеприимством принёс ему чай.

Лун Хайшэн затянулся сигаретой и затем спросил, – Как идут наши дела в последнее время?

Лун Сян ответил, – Дела идут хорошо. Всё хорошо.

– О! – Лун Хайшэн взглянул на него и сказал, – Принеси мне книги и дай взглянуть.

– А?

Лун Сян был в шоке. Он не ожидал, что Лун Хайшэн придёт сегодня проверить счета.

Он был дальним племянником Лун Хайшэна. Других навыков у него не было, но льстить он умел хорошо. После того как Лун Сяобао заболел лейкемией, он продолжал подлизываться к Лун Хайшэну и признал его своим названым отцом, так что Лун Хайшэн передал ему почти половину своей промышленности.

В последние несколько лет Лун Хайшэн сосредоточился только на болезни Лун Сяобао. Он редко спрашивал о бизнесе и закрывал глаза на дела Лун Сяна.

Из-за этого Лун Сян полагался на благосклонность Лун Хайшэна и считал себя Наследным Принцем. Он не только повсюду творил зло, но и присвоил у Лун Хайшэна много денег. Он никогда не думал, что его названый отец вдруг придёт проверять счета, и это застало его врасплох.

– Что-то случилось? – Лун Хайшэн посмотрел на него и спросил.

– Нет... Ничего, – сказал Лун Сян, – Просто бухгалтер попросил сегодня отпуск, поэтому книги нельзя вынимать из сейфа.

Он всё ещё хотел спатись.

– Это не имеет значения. У меня и так сегодня полно времени. Я могу подождать, – Лун Хайшэн повернулся к Дафэю и сказал, – Попроси кого-нибудь немедленно забрать бухгалтера.

Видя, что он не может вмешаться, Лун Сян думал нанять гангстера, чтобы задержать телохранителя Лун Хайшэна, который должен забрать бухгалтера.

Однако он не слишком испугался. В конце концов, Лун Сяобао, сын Лун Хайшэна, был обречён на смерть. Его крестный отец будет зависеть от него в будущем. Даже если в отчётах обнаружится что-то подозрительное, его в лучшем случае просто отругают.

Он даже предполагал, что причина, по которой Лун Хайшэн пришёл проверить его счета, заключалась в том, чтобы лучше подготовить его к тому, чтобы стать наследником.

Перед баром «Глаз ночи» два татуированных гангстера сидели на стульях, охраняя дверь, рядом с которой висела табличка, указывающая, что бар закрыт.

Во-первых, это было ещё не самое пиковое время для бизнеса. Во-вторых, Лун Хайшэн привёл людей, чтобы проверить счета, поэтому Лун Сян договорился закрыть бар на некоторое время.

Два мелких гангстера курили и болтали, один гангстер с дырками в ушах сказал, – Брат, ты же не знаешь, женщина, которую мы только что привезли к Наследному Принцу, была очень красива. У неё красивое лицо и красивые изгибы. Она действительно горячая штучка!

– Я уже столько лет живу и никогда не видел такой красивой женщины. Если бы я мог переспать с ней хотя бы одну ночь, это стоило бы того, чтобы умереть.

– Неужели? – сказал другой бандит с татуировками на руках, – Неужели она так красива? В нашем баре много красивых девушек. Неужели никто из них не может сравниться с этой женщиной?

Гангстер, у которого были проколоты уши, сказал, – Да! Они определённо не её соперницы! Эта женщина просто сногсшибательна. Хотя у неё есть ребёнок, её фигура идеальна, и её кокетливый взгляд заставляет людей нервничать. О, я просто хочу наброситься на неё.

– Ты хочешь сказать, что эта женщина уже рожала ребёнка?

– А что плохого в том, чтобы иметь ребёнка? Ты ничего не понимаешь. Зрелые женщины - самые лучшие. В противном случае, как Наследный Принц мог приложить столько усилий, чтобы доставить её сюда!

– Я тронут тем, что ты говоришь. Может быть, с его характером, как у Плейбоя, Наследный Принц скоро устанет от неё, и тогда мы тоже сможем поиметь эту женщину!

Эти двое мужчин не могли удержаться от непристойного смеха вместе. Как раз в этот момент перед ними появился мужчина с маленькой девочкой.

Цинь Хаодун, ясно слышал разговор и был в ярости. Он схватил за воротник татуированного бандита и холодно спросил, – Где ты спрятал эту женщину?

– Мальчик, ты хочешь умереть? Ты не знаешь, где ты находишься? Это бар «Глаз ночи», заведение Наследного Принца! Отпусти меня или завтра вся твоя семья будет брошена в реку кормить рыбу…

Татуированный гангстер ничего не понимал. Он даже осмелился запугивать Цинь Хаодуна. Прежде чем он закончил говорить, он взлетел и разбил стеклянную дверь бара. Его кости были переломаны, и он лежал на земле, сплёвывая кровь.

Сбив одного из них с ног, Цинь Хаодун протянул руку и схватил другого гангстера за ухо, – Я единожды спрашиваю тебя, где ты спрятал эту женщину?

Увидев несчастный вид своего напарника, он тут же помочился от страха. Он указал на верхний этаж, задрожал и сказал, – Она в ... в ... наверху, в комнате Наследного Принца, пожалуйста, не убивайте меня…

Цинь Хаодун оттолкнул его ногой и вошёл в бар. Как только он зашёл в вестибюль, их окружили 40 или 50 бандитов с ножами.

– Тан-Тан, ты боишься?

Спросил Цинь Хаодун у малышки.

Его дочери суждено было стать необычной в будущем. Причина, по которой он привёл девочку сегодня, заключалась в том, чтобы проявить её смелость и дальновидность.

– А я и не боюсь. Это плохие люди. Если папа согласится, я сожгу их всех.

Эта малышка заслужила иметь священное тело Суцзаку. В её глазах не было никакого страха. Напротив, она была очень взбудоражена.

Цинь Хаодун быстро сказал, – Твой отец сам справится с этими негодяями. Не используй огонь!

Он нервничал не просто так. Если малышка действительно устроит здесь пожар глазами Феникса, это будет большой бедой. Может быть, все окружающие здания будут сожжены.

Двое были окружены в центре, но они даже не взглянули на гангстеров. Гангстеры разозлились, замахали ножами в руках и бросились к ним.

Они могли только запугивать обычных людей в повседневной жизни, но теперь они столкнулись с мастером пятого уровня скрытой силы. Цинь Хаодун не воспринимал их всерьёз.

Более того, он был раздосадован тем, что эти маленькие ублюдки сделали так много дурных вещей, и удерживали мягкую и добрую Лю Ягэ. Поэтому он не проявил милосердия. С переломанными руками и ногами бандиты с воплями вылетели наружу.

Лун Сян осторожно сопровождал Лун Хайшэна. Внезапно в кабак ворвался гангстер и сказал устрашающим голосом, – Наследный принц! Теперь у нас большие неприятности!

Лицо Лун Сяна вытянулось. Титул Наследного Принца был присвоен им самим. Этот глупый человек выкрикнул его новое имя перед Лун Хайшэном. Разве он не доставлял ему неприятностей?

Он свирепо уставился на мелкого гангстера и сердито сказал, – Разве ты не видел, что я разговаривал со своим названым отцом? Что может быть важнее моего названого отца? Убирайся отсюда!

Гангстер был совершенно сбит с толку. Он вообще не понимал смысла слов Лун Сяна, – Наследный Принц, кое-что действительно случилось. Кто-то разбил барную стойку!

– Что, кто-то посмел разбить мой бар? – Лун Сян действительно был удивлён. Его бар принадлежал Лун Хайшэну. В эти годы никто не осмеливался устраивать здесь беспорядки. Как мог бар внезапно разбиться вдребезги?

Это также заставило его почувствовать стыд. Он сердито крикнул, – Где наши люди? За что вам платят деньги? Разве ты не должен убить того парня, который разбил бар?

Мелкий гангстер сказал, – Наследный Принц, мы все пошли сражаться с ним, но этот человек был так свиреп, что наши братья понесли тяжёлые потери. Я боюсь, что он скоро примчится сюда!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 237. Вызов от короля тайского бокса**

Глава 237. Вызов от короля тайского бокса

– И что же ты сказал? У нас так много братьев, как мы не победили его? – спросил Лун Сян с потрясённым лицом, – Сколько их там?

Мелкий гангстер сказал нерешительно, – Это... это трудно сказать!

Лун Сян дал ему пощёчину и сердито спросил, – Ты что, совсем дурак? Ты что, не можешь сосчитать, тридцать или пятьдесят?

Гангстер закрыл лицо руками и сказал, – Не так уж много, просто этот молодой человек с ребёнком на руках. Маленькой девочке всего три или четыре года. Я не знаю, следует ли считать её одним человеком или нет.

– Ну и что же? Ты хочешь сказать, что мужчина с ребёнком разгромил наш дом?

Лун Сян подумал, что мелкий гангстер перед ним сошёл с ума. Все гангстеры, которых он держал, были опытными бойцами. Как могло случиться, что сорок или пятьдесят человек не могут сразиться с мужчиной, у которого есть ребёнок?

Как раз в этот момент дверь распахнулась. Цинь Хаодун величественно стоял в дверях с малышкой на руках.

Увидев, что малышка ест леденец, Лун Сян сразу же понял, что это тот самый человек, который очень прекрасно дерётся. Теперь ему оставалось только обратиться за помощью к Лун Хайшэну. Он поспешил и закричал, – Крёстный отец, этот парень явно не уважает тебя, так что ты должен преподать ему хороший урок!

В то же время он чувствовал себя немного странно. Хотя бар находился под его контролем, он всё равно принадлежал Лун Хайшэну. Как могли телохранители Лун Хайшэна быть такими равнодушными, когда бар был разбит вдребезги?

Но он не знал, что все телохранители Лун Хайшэна либо были сбиты с ног Цинь Хаодуном, либо были очень хорошо знакомы с ним, так что они не могли даже пошевелиться.

– Дядя Лун, почему ты здесь? А брат Сяобао здесь? Я хочу поиграть с ним.

У малышки был острый глаз, и он сразу узнала Лун Хайшэна.

– Сяобао не пришёл. Ты можешь как-нибудь зайти к нам домой, – увидев Цинь Хаодуна, Лун Хайшэн, сидевший на диване, немедленно встал и с энтузиазмом сказал, – Брат Цинь, почему ты здесь?

Видя такое уважение своего крёстного к этому молодому человеку, Лун Сян был полон удивления, и он задавался вопросом, есть ли на юге Янцзы какой-нибудь молодой человек, который мог бы заставить Лун Хайшэна вести себя так почтительно.

Цинь Хаодун не был уверен, имеет ли это какое-то отношение к Лун Хайшэну, – Я здесь для того, чтобы найти Наследного Принца и расспросить его о женщине.

Малышка сказала своим детским голоском, – Плохой человек поймал маму моей старшей сестры.

Как правитель подпольного мира на юге реки Янцзы, Лун Хайшэн узнал, что Лун Сян присвоил себе титул принца. Он повернул голову и спросил, – В чём дело, ты это сделал?

Лун Сян дрожал от страха. Он не ожидал, что кто-то придёт к нему за женщиной, которую он забрал, и так случилось, что Лун Хайшэн тоже был там. Хотя Лун Хайшэн был лидером преступного мира, он был очень строг со своими подчинёнными. Если он узнает, что он похитил Лю Ягэ, то прикончит его.

Лун Сян покачал головой и сказал, – Я не знаю, крёстный отец. Подо мной так много людей. Может быть, это сделал какой-то невежественный ублюдок.

Цинь Хаодун обнаружил, что Лун Хайшэн ничего об этом не знает. Он взглянул на сидевшего рядом с ним Лун Сяна и холодно спросил, – Ты Наследный Принц?

– Мои братья называют меня так просто ради забавы!

Смущённо сказал Лун Сян. Хотя Лун Хайшэн был боссом преступного мира, это было уж слишком для него, носить титул Наследного Принца. Кроме того, у Лун Хайшэна был собственный сын. Хотя его сын рано или поздно должен был умереть от лейкемии, он ещё не умер.

– Это ты и есть. Ты отпустишь Лю Ягэ, или я отправлю тебя в ад прямо сейчас.

Голос Цинь Хаодуна был негромким, но пугающим, отчего люди чувствовали себя неспособными сопротивляться.

Лун Сян был в шоке. Он взял Лун Хайшэна за руку и сказал, – Крёстный отец, ты должен мне помочь. Я действительно не знаю, кто такая эта Лю Ягэ.

Лун Хайшэн сказал, – Брат Цинь, может ли это быть какое-то недоразумение?

– Я на 100% уверен, что именно он похитил эту женщину.

Могущественный дух Цинь Хаодуна почувствовал ауру Лю Ягэ от Лун Сяна, что было точнее, чем любые доказательства.

Затем он медленно закрыл глаза и осторожно настроился на её дыхание. Она была по соседству.

По мнению Лун Хайшэна, Лун Сян не посмел бы обмануть его, даже если бы у него хватило смелости. Поэтому он не верил, что Лун Сян лжёт. Он подумал, что тут должно быть какое-то недоразумение. Когда он снова собрался что-то сказать, Цинь Хаодун внезапно открыл глаза, взял малышку в левую руку и сильно ударил правой по стене.

Этот гегемонический удар был проникнут духом, способным покорять горы и реки. Баньэр, чемпион по тайскому боксу, сидел в сторонке. Эта сцена заставила его зрачки резко сжаться, а затем его глаза загорелись боевым духом.

Никто не понимал, что происходит, твёрдая стена была наполовину разрушена ударом Цинь Хаодуна. Когда дым и пыль рассеялись, сцена на противоположном конце виднелась из-за дыры.

Опасаясь, что Лю Ягэ может быть обнаружена, желтоволосый гангстер усадил её в кресло с полотенцем во рту и присел рядом на корточки. Он был в ужасе, потому что ему и в голову не приходило, что эта стена рухнет.

Лицо Цинь Хаодуна похолодело, когда он увидел Лю Ягэ. Он шагнул через образовавшуюся щель, затем вырвал полотенце во рту Лю Ягэ и порвал верёвку на её теле.

– Это ты! Доктор Цинь, большое спасибо!

Лю Ягэ, которая уже была в отчаянии, снова увидела надежду. Она разразилась рыданиями и её слёзы капали, как падающие жемчужины.

В это время, даже учитывая, что Цинь Хаодун ничего не говорил, Лун Хайшэн мог понять, что происходит. Неудивительно, что Лун Сян сказал, что комната была на ремонте. В ней находилась женщина, которую похитили. Он всегда думал, что его крестник не станет ему лгать. Однако его рот был полон лжи.

– Животное, немедленно встань на колени!

Лун Хайшэн ударил Лун Сяна, оставив на его лице ярко-красный отпечаток ладони.

– Крёстный отец, я ошибся. Пожалуйста, прости меня на этот раз!

Скандал был разоблачён. Лун Сян упал на колени, бил себя по губам и притворялся жалким.

Лун Хайшэн сердито сказал, – Скажи мне, в чём дело? Разве ты только что не сказал, что ничего не знаешь? Как же здесь оказалась женщина?

– Я... я…

Лун Сян долго заикался, но ничего не мог сказать. Теперь уже невозможно было лгать, но он не осмеливался сказать правду. Он боялся, что Лун Хайшэн забьёт его до смерти.

Лун Хайшэн повернулся к Лю Ягэ и сказал, – Леди, вы можете мне сказать, что происходит?

Лю Ягэ не знала Лун Хайшэна. Она повернулась к Цинь Хаодуну и спросила его совета.

Цинь Хаодун сказал, – Сестра Лю, это брат Лун Хайшэн. Ты можешь сказать правду. Он будет справедливо относиться к сегодняшним делам.

Слова Цин Хаодуна были обращены не только к Лю Ягэ, но и к Лун Хайшэну. Хотя Лун Хайшэн не знал, что произошло в тот день, Лун Сян был его человеком, в конце концов. Он был в долгу перед Лю Ягэ, иначе гнев Цин Хаодуна не утих бы.

С разрешения Цинь Хаодуна Лю Ягэ вытерла слёзы и рассказала, как она занимала деньги у Лун Сяна, чтобы купить лекарство для своего ребёнка, как её шантажировали, когда она возвращала деньги, и как Лун Сян воспользовался возможностью похитить её.

– Ах ты, скотина!

Услышав эту историю, Лун Хайшэн сгорал от гнева и в пылу ярости ударил Лун Сяна по лицу.

У Лун Сяобао тоже была лейкемия. Он очень хорошо понимал, какие трудности переживают родители больного ребёнка. Кроме того, Лю Ягэ была одна со своей дочерью. В данном случае Лун Сян поступил совершенно бессовестно. Это действительно заставило кровь Лун Хайшэна вскипеть.

После более чем дюжины пощёчин лицо Лун Сяна распухло, как свиная голова. Лун Хайшэн всё ещё злился. Он повернулся к Дафэю и сказал, – Согласно правилам, как мы должны поступить в этой ситуации?

– Согласно первому пункту правил банды, – почтительно произнёс Дафэй, – Тех, кто обманывает босса, нужно бросить в реку с четырьмя сломанными конечностями. Шестой пункт правил банды гласит, что те, кто злоупотребляет своей властью, чтобы запугивать людей и насиловать женщин, будут убиты.

Он был очень умён. Хотя Лун Сян совершил громадные преступления, он всё ещё был крестником Лун Хайшэна. Дафэй не высказал своего мнения, пока не понял смысл слов Лун Хайшэна, но зачитал правила в соответствии с условиями.

Лун Хайшэн тихо сказал, – Раз есть правила, давайте прикончим его согласно правилам.

Дафэй вздохнул в глубине души, зная, что Лун Хайшэн обязан Цинь Хаодуну. Если бы Лун Сян спровоцировал другого человека, он мог бы выжить. Теперь ему казалось, что он должен умереть.

– Он махнул рукой. Два телохранителя в чёрных мундирах вышли вперёд и достали верёвку, чтобы связать Лун Сяна.

Лун Сян был перепуган. Он подумал, что Лун Хайшэн просто шлёпнет его несколько раз, чтобы показать другим. Кто знал, что он будет действовать в соответствии с правилами банды?

Он обнял ногу Лун Хайшэна и взмолился, – Крёстный отец, пожалуйста, не убивай меня. Прости меня на этот раз. Я обещаю, что в следующий раз ничего подобного не сделаю. Разве ты забыл, что я буду служить тебе на старости лет?

Лун Хайшэн оттолкнул его ногой и сказал с отвращением, – Я думал, что ты честный человек, поэтому я принял тебя как своего крестника и доверил тебе дело банды. Я не ожидал, что ты сделаешь такую мерзкую вещь. Поскольку ты совершил ошибку, ты должен быть наказан.

– Крёстный отец, ты не можешь так поступить со мной! Жизнь Сяобао не продлится долго. В будущем я буду твоим сыном…

– Даже если бы мой собственный сын совершил такое злодеяние, – холодно сказал Лун Хайшэн, – Я бы наказал его в соответствии с правилами банды. Кроме того, болезнь Сяобао была излечена братом Цинь.

– Что? Он вылечился?

Лун Сян был потрясён. Неудивительно, что сегодня отношение Лун Хайшэна резко изменилось. Оказалось, что молодой человек уже разрушил свои перспективы.

Он всё ещё понятия не имел, кто такой Цинь Хаодун. Если бы он знал, что существует такой могущественный персонаж, то не осмелился бы провоцировать Лю Ягэ, но теперь было уже слишком поздно сожалеть.

Лун Хайшэн обернулся и махнул рукой. Два телохранителя немедленно связали Лун Сяна и вынесли его с кляпом во рту.

Когда всё было улажено, он сказал Цинь Хаодуну, – Мне очень жаль, брат Цинь, но я не ожидал, что этот маленький зверь сделает такое. Он заслуживает большего, чем смерть.

Затем он достал чековую книжку, выписал чек на миллион юаней и протянул его Лю Ягэ. – Сестра, мне очень жаль, что так вышло. Вы должны принять эти деньги в качестве компенсации.

Всё изменилось слишком быстро, и Лю Ягэ какое-то время не могла во всё это поверить. Только сейчас она была в отчаянии, думая, что Лун Сян погубит её.

Но после того, как Цинь Хаодун появился, он изменил всё. Сначала он спас её, затем Лун Хайшэн наказал преступника Лун Сяна по правилам банды, а затем компенсировал ей один миллион юаней.

Глубоко вздохнув, она сказала, – Брат Лун, всё кончено. Я не могу принять эти деньги.

– Сестра, у моего сына тоже была лейкемия, и его вылечил брат Цинь. Вам нелегко ухаживать за своим ребёнком самостоятельно. Вы можете взять деньги на покрытие домашних расходов.

Цинь Хаодун последовал за ним и сказал, – Деньги - это выражение доброй воли брата Луна. Ты должна принять их.

При поддержке Цинь Хаодуна Лю Ягэ приняла чек.

Вопрос был уже решён. Цинь Хаодун собирался уходить вместе с Лю Ягэ.

– Подожди!

В это время раздался грубый голос, и все посмотрели в ту сторону, откуда он доносился. Это был Баньэр, чемпион по тайскому боксу, это он так громко говорил.

Он посмотрел на Цинь Хаодуна горящими глазами, – А ты молодец. Я хочу драться с тобой!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 238. Искушаешь меня деньгами?**

Глава 238. Искушаешь меня деньгами?

– Баньэр, не создавай проблем. А это мой брат.

Лун Хайшэн не ожидал, что король тайского бокса бросит вызов Цинь Хаодуну, поэтому он поспешил остановить его.

Но в это время Баньэр смотрел на Цинь Хаодуна горящими глазами, в которых читалось сильное желание драться, как будто он не слышал слов Лун Хайшэна.

Он всегда был сумасшедшим воином. Он прибыл в Хуася на работу в качестве телохранителя для Лун Хайшэна. С одной стороны, он хотел зарабатывать деньги, а с другой - узнать воинов в Хуася.

Как говорится, мастер может проявить себя только тогда, когда он делает ход. Только что мощный удар Цинь Хаодуна по стене заставил Баньэра увидеть, что это был абсолютный мастер, воспламеняя его желание сражаться.

Из-за этого он не стал прислушиваться к уговорам Лун Хайшэна. По сравнению с деньгами он был более одержим боевыми искусствами. В это время в его глазах был только Цинь Хаодун.

– Как ты смеешь драться со мной?

Он сделал два шага вперёд, его дыхание было сильным и яростным, и мышцы его тела резко контрастировали его взглядом на Цинь Хаодуна, как будто он мог разбить его только одним пальцем.

Полный надежд, Баньэр посмотрел на Цинь Хаодуна блестящими глазами. Цинь Хаодун взял малышку на руки и оглянулся на него. Глаза двух мужчин встретились.

Когда все подумали, что встреча двух мастеров вот-вот вспыхнет, Цинь Хаодун легко сказал, – Извини, мне это неинтересно.

Баньэр был очень силён в глазах других, но в глазах Цинь Хаодуна ничего не было. Чемпион по тайскому боксу, который ещё не достиг уровня скрытой силы, даже встал, чтобы бросить ему вызов. Но для Цинь Хаодуна это была шутка, так что вряд ли он мог вызвать его интерес.

Большинство присутствующих подумали, что Цинь Хаодун боится Баньэра, он был всего лишь врачом, и даже если он не мог победить чемпиона по боксу, стыда не было.

Как раз в тот момент, когда все думали, что Баньэр остановится, прежде чем зайти слишком далеко, но упрямый боксёр вышел из себя, встал перед Цинь Хаодуном и сердито сказал, – Нет, ты мастер. Я должен бороться с тобой.

– Извини, но я занят. У меня нет времени! – Цинь Хаодун сказал равнодушно, – Ты можешь притвориться, что мы сражались и ты победил!

Такие слова заставили Баньэра почувствовать себя сильно оскорблённым, он проревел, –Ты человек из Хуася, ты смотришь на меня свысока!

Он был так зол, что его инерция внезапно усилилась, как у разъярённого зверя. Люди вокруг него не выдерживали мощного импульса и отступили один за другим.

Однако Цинь Хаодун, казалось, вообще ничего не чувствовал. Он всё ещё говорил легко, –Ты можешь понимать это так, как угодно.

Видя, что настроение короля тайского бокса выходит из-под контроля, Лун Хайшэн воскликнул, – Баньэр, как я уже сказал, доктор Цинь - мой брат.

– Я знаю, что не причиню ему вреда, – взволнованно воскликнул Баньэр, – Но сегодня мне придётся драться с ним. Это касается моей славы боксёра и славы тайского бокса.

Цинь Хаодун взглянул на парня и подумал, – Да что с тобой такое? Я всего лишь врач. Какая честь тебе сражаться вместе со мной? Кто-нибудь даст тебе приз или что, если ты выиграешь?

Лицо Лун Хайшэна тоже изменилось. Этот чемпион по тайскому боксу был нанят им за высокую цену. Некоторые люди и раньше говорили, что этот парень был жестоким и сильным, но безмозглым. Похоже, это было правдой.

Баньэр уставился на Цинь Хаодуна обоими глазами. Подчёркивая каждое слово, он сказал, – Я только что видел твой удар, и я вижу, что ты мастер этого удара, поэтому я хочу снова увидеть твою силу.

– Извини, но ты действительно не можешь этого увидеть, – сказал Цинь Хаодун, – Уйди с моей дороги, мне нужно кое-что сделать.

– Но как же ты будешь драться со мной? Если ты меня выиграешь, я дам вам 200 000 юаней, – возбуждённо воскликнул Баньэр, – Если ты проиграешь, то можешь уйти прямо сейчас, хорошо?

Он был безумным воином, но и боксёром, в его глазах соблазн денег был самым большим.

– Ты искушаешь меня деньгами? – Цинь Хаодун посмотрел на Баньэра и сказал, – Не все так ценят деньги.

– 400 000 юаней,– Баньэр удвоил цену.

– Я считаю деньги грязью.

– 800,000, – воскликнул Баньэр, скрежеща зубами. Сегодня он всё равно собирался подраться с этим молодым человеком. И у него не было недостатка в деньгах. Лун Хайшэн нанял его за зарплату более миллиона юаней.

– Ну что ж, может поторопимся.

Ответ Цинь Хаодуна заставил всех остолбенеть. Разве ты не не ценишь деньги? Разве ты не считаешь деньги грязью? Как же ты согласился в мгновение ока?

На самом деле Цинь Хаодун действительно не воспринимал эти 800 000 юаней в своих глазах, но последовательные провокации были связаны с его достоинством. Если он и дальше будет отказываться сражаться, что подумают окружающие? А что подумает Лю Ягэ? А что подумает его дочь?

Более того, другая сторона был тайцем. Если бы боя не случилось, лицо воинов Хуася было бы потеряно.

Баньэр был удивлён, увидев, как прямолинейно он дал это обещание. Затем он сказал без колебаний, – Теперь давайте начнём, и я дам тебе 800 000 юаней, если ты выиграешь.

Он говорил так, как будто ему было всё равно, но на самом деле он думал, что Цинь Хаодун не сможет взять его деньги. За все эти годы он ни разу не проигрывал в подпольном чёрном боксе.

– Ну же, давай хорошенько подерёмся.

Баньэр становился всё более возбуждённым. Он сорвал с себя куртку и показал свои железные мускулы.

Цинь Хаодун всё ещё стоял там с малышкой на руках, – Можешь начинать прямо сейчас. Я очень тороплюсь.

– Почему бы тебе не положить ребёнка и не приготовиться? – в смятении спросил Баньэр. По его мнению, Цинь Хаодун должен был хотя бы поставить своего ребёнка, прежде чем драться с ним. Как он будет сражаться с ребёнком на руках?

Цинь Хаодун сказал, – Мне это не нужно, когда мой противник - это просто ты. Давайте начнём поскорее!

Теперь все согласились с тем, что Цинь Хаодун напускает на себя пуху, все понимали, что Баньэр - знаменитый чемпион Таиланда по тайскому боксу. Он отличался от тех гангстеров под руководством Лун Сяна.

Лун Хайшэн тоже беспокоился о нём. Он сказал, – Брат Цинь, я могу помочь тебе проследить за Тан-Тан.

Цинь Хаодун слегка улыбнулся, – Брат Лун, это правда не нужно, когда имеешь дело с таким человеком.

– Мальчик, неужели ты хочешь умереть? – видя, что Цинь Хаодун так презирает его, чемпион по тайскому боксу Баньэр пришёл в ярость. Он поднял руку и ударил кулаком в лицо Цинь Хаодуна.

– Мастер может проявить себя только тогда, когда он делает ход, – удар Баньэра был таким быстрым и яростным, что даже воздух вокруг него зашипел. Казалось, что он заслужил титул чемпиона по тайскому боксу.

Цинь Хаодун, держа малышку на руках, отскочил в сторону и увернулся от удара Баньэра, сказав, – Я дам тебе ещё один шанс. Ты должен использовать все свои силы, иначе у тебя не будет другого шанса.

Удар Баньэра только что казался яростным, но он не показал всей его силы. Он просто хотел, чтобы Цинь Хаодун увидев его силу, поставил малышку и сразился с ним.

Поскольку Цинь Хаодун легко уклонился от удара, Баньэр больше не смотрел на него сверху вниз, – В таком случае, я покажу тебе мой великолепный бокс! – взбудораженно воскликнул он, – Ты же знаешь, как я умею боксировать!

После он сделал торжественный жест тайского бокса, а затем ударил кулаком в грудь Цинь Хаодуна. По сравнению с последним ударом, этот удар был вдвое быстрее и мощнее.

Все зрители были потрясены инерцией удара. Кто-то сказал, что Баньэр может убить корову одним ударом. Теперь же казалось, что это был совсем не пустой разговор.

Но Цинь Хаодуну было всё равно. Он держал малышку в левой руке и слегка ударил его кулаком. Его удар резко контрастировал с ударом Баньэра. Он не был ни быстрым, ни мощным. У него даже не было инерции удара, как только что ударил в стену.

Стоя позади него, Лю Ягэ невольно прикусила губу от волнения. Она не разбиралась в боевых искусствах, но видела, что с этим тайцем нелегко иметь дело.

Лун Хайшэн нахмурился. По его мнению, Цинь Хаодун был слишком высокомерен. Баньэр был чемпионом по боксу, определённо не сравнимым с обычными людьми.

В этот момент два кулака столкнулись и громко хлопнули. Результат оказался намного выше всех ожиданий. Цинь Хаодун всё ещё стоял там с малышкой на руках, но мощный чемпион тайского бокса Баньэр просто вылетел, как бомба, и ударился о стену позади него.

Баньэр задержался на стене на четыре или пять секунд, прежде чем упасть, оставив чёткую человеческую фигуру на стене позади себя, которая показывала, насколько мощным был удар Цинь Хаодуна.

А когда Баньэр упал на землю, он выплюнул три глотка крови, потом закатил глаза и потерял сознание.

Чемпион тайского бокса Баньэр был повержен одним ударом. Все присутствующие были так потрясены, что почувствовали, как их глазные яблоки вот-вот разлетятся вдребезги. Что же это за чудовище такое? Не слишком ли он силён?

Самым потрясённым был Дафэй, который когда-то сражался с Цинь Хаодуном. Хотя он также проиграл с треском, в то время Цинь Хаодун был гораздо менее могущественным, чем сейчас. Меньше чем за месяц его успехи так выросли! Он не знал, как выразить своё изумление.

Лун Хайшэн тоже был слишком удивлён, чтобы закрыть рот. Он знал только, что Цинь Хаодун силён, но не знал, насколько. Баньэр был хорошо известен в тайском боксе, известен как король тайского бокса. Он заплатил много денег, чтобы нанять его, но в настоящее время он не смог устоять перед ударом Цинь Хаодуна. Был ли Баньэр слишком слаб или Цинь Хаодун слишком силён?

Цинь Хаодун покачал головой, увидев, что Баньэр падает в обморок. Хорошо ещё, что его не убили.

Он спустился вниз и похлопал Баньэра по груди. Баньэр выплюнул ещё один сгусток крови, но это была плохая кровь. Потом он очнулся и почувствовал себя лучше.

– Вставай, не притворяйся мёртвым.

Баньэр посмотрел на Цинь Хаодуна, и боевой дух в его глазах сменился поклонением и энтузиазмом. Он планировал посмотреть, насколько тонкими были навыки Цинь Хаодуна. Кто знал, что ему вообще не нужно было ими пользоваться, достаточно было одного удара, чтобы он потерял сознание.

– Мастер! – Баньэр бросился на колени перед Цинь Хаодуном, – Мастер, пожалуйста, прими меня в ученики. Я хочу научиться у тебя в Хуася.

Король тайского бокса восхищался им от всего сердца. Он провёл в мире бокса столько лет, но настоящего мастера не видел до сегодняшнего дня.

– Мне это неинтересно, но лучше бы ты остался чемпионом по боксу!

Цинь Хаодун повернул голову и вышел. Он чувствовал, что Баньэр был слишком раздражающим. Во-первых, он настаивал на том, чтобы сражаться с ним, а проиграв, попросил взять его в ученики.

Не стоит упоминать, что Цинь Хаодун не хотел принимать учеников, а даже если бы и хотел, то не принял бы таких людей, как Баньэр, который был просто талантлив. Он заряжал свой потенциал через обучение у дьявола. Поскольку этот потенциал был полностью развит, в будущем у него не будет никаких возможностей для совершенствования.

– У брата Лун есть номер моего счёта. Не забудь перечислить свои деньги.

После того, как Цинь Хаодун закончил говорить, он помахал испуганной Лю Ягэ и покинул бар «Глаз ночи» с малышкой на руках, оставив чемпиона тайского бокса Баньэра, стоящего на коленях в одиночестве.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 239. Я поставил неверный диагноз?**

Глава 239. Я поставил неверный диагноз?

Выйдя из бара, Цинь Хаодун первым делом нашёл аптеку, купил большое количество стеклянных бутылок, шприцев и другой утвари, а затем вернулся в дом Лю Ягэ.

Калека и Ню Ню всё это время не сводили глаз с двери. Когда они увидели, что Лю Ягэ возвращается, Ню Ню немедленно бросилась к матери в объятия, и они обе заплакали на плечах друг у друга.

– Ну ладно, не плачьте. Всё уже прошло, – Цинь Хаодун утешил Лю Ягэ и её дочь, а затем сказал, – Послушайте, смотрите, что я принёс сюда.

Затем Цинь Хаодун достал стеклянную бутылку, наполненную жидкостью.

Лю Ягэ вытерла слёзы, посмотрела на изумрудно-зелёную жидкость в стеклянной бутылке и спросила, – Доктор Цинь, что это такое?

– Это моя недавно разработанная жидкость для оживления крови, которая может полностью вылечить лейкемию.

Затем он взял два стакана, налил немного в каждый и подал их калеке и Ню Ню соответственно, – Выпейте это, и вы вылечитесь.

– Доктор Цинь, это правда?

Услышав, что это лекарство может полностью вылечить лейкемию, калека задрожал от радости. К счастью, кровяная жидкость в чашке была всего около пяти миллилитров, иначе она бы расплескалась в стороны.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Ты узнаешь, когда возьмёшь её. Кроме того, я не беру с вас никаких денег!

Если бы калеке это кто-то рассказал, он бы посмеялся над ним, потому что в настоящее время не существует эффективного лечения лейкемии. Так как вчера он был свидетелем магических медицинских навыков Цинь Хаодуна, то теперь полностью доверял молодому доктору.

Калека поднял голову и выпил все лекарство из стакана, и Ню Ню последовала его примеру.

Болезнь Ню Ню была по большей части излечена Цинь Хаодуном. В это время кровь и жидкость были связаны с внутренней причиной её болезни, поэтому она не чувствовала особой разницы.

Калека сильно поменялся. Через пять минут после того, как он выпил эту жидкость, его начало лихорадить, как будто он выпил свежий суп. Каждая пора его тела ощущала невыразимый комфорт. Слабость исчезла, и бледность как у всех больных лейкемией на его лице сменилась румянцем.

Цинь Хаодун пощупал пульс Ню Ню и калеки и наконец сказал, – Ты выздоровел, и тебе больше никогда не придётся принимать лекарства.

– Благодарю вас, доктор Цинь. Огромное спасибо.

Калека никогда не чувствовал себя лучше с тех пор, как заболел лейкемией. Он немедленно встал на колени, поклоняясь перед Цинь Хаодуном.

– Ничего особенного. Именно это я тебе и обещал, – Цинь Хаодун поднял калеку и сказал, – Помогая людям до конца, мы посылаем Будду на Запад. Я вылечу и твои ноги тоже.

– Моя нога была травмирована более 10 лет назад. Её можно вылечить? – взволнованно спросил калека.

– Это гораздо проще, чем лечить лейкемию.

Сказал Цинь Хаодун, – Полежи пока в постели, – затем он достал серебряные иглы, и использовал метод оживления акупунктуры, чтобы восстановить атрофированные мышцы его ноги из-за травмы.

Через 10 минут калека отбросил свою трость и счастливо зашагал по земле.

– Доктор Цинь, вы настоящий медицинский мудрец. Вы это заслужили. Большое вам спасибо!

Калека был так взволнован, что разрыдался и хотел снова встать на колени и поклониться Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун остановил его и сказал, – Ты не должен кланяться мне. Теперь ты сходишь в больницу на анализы, чтобы проверить, вернулись ли показатели крови в норму.

– Хорошо, я схожу!

Хотя калека чувствовал, что он выздоровел, он всё ещё должен был доказать себе это с помощью данных. Он вылетел со двора Лю Ягэ и взял такси до больницы.

Когда калека ушёл, Цинь Хаодун позволил малышке и Ню Ню поиграть во дворе. Он взял с собой Лю Ягэ, чтобы извлечь кровавую жидкость с помощью шприца и ввести её в стеклянную бутылку по стандарту пять миллилитров.

– Сестра Лю, ты можешь связаться со своими больными друзьями позже и продать им эти лекарства!

– Хорошо, доктор Цинь, я благодарю тебя от имени моих больных друзей. Они, должно быть, сойдёт с ума, узнав хорошие новости! – как мать Ню Ню, она знала, как тяжело жить больным лейкемией.

– Доктор Цинь, сколько ты собираешься брать за флакон этого лекарства? Я скажу им заранее, чтобы они могли подготовить деньги.

По мнению Лю Ягэ, цена этого одноразового лечения от лейкемии не могла быть низкой, поэтому тем пациентам с лейкемией нужно было заранее подготовить деньги.

Цинь Хаодун посмотрел на неё с улыбкой и затем протянул два пальца.

Лю Ягэ была потрясена. Цинь Хаодун попросил у Хуан Вэйли два миллиона юаней, когда в последний раз протягивал ему два пальца. Понятно, что одноразовое лекарство от лейкемии можно было продать за два миллиона юаней, но подавляющее большинство этих пациентов не могли себе этого позволить.

– Доктор Цинь, не слишком ли дорого два миллиона юаней? Те пациенты, которые так долго страдали от лейкемии, обанкротились. Я боюсь, что они не смогут взять столько денег.

Цинь Хаодун рассмеялся и сказал, – Кто сказал два миллиона юаней? Вы считаете меня жадным бизнесменом?

– О! 200 000 юаней - это гораздо проще. Я немедленно поставлю их в известность.

Лю Ягэ вздохнула с облегчением, хотя 200 000 юаней - это не маленькая цифра, но однократное лекарство от лейкемии абсолютно того стоио.

– Сестра Лю, ты всё ещё ошибаешься, это не 200 000 юаней.

– Тогда сколько же оно стоит? – удивлённо спросила Лю Ягэ. Если бы лекарство продавалось по двадцать тысяч юаней за флакон, оно было бы дешевле, чем Беконстантин, который мог бы облегчить симптомы только на один месяц.

– Два юаня! – сказал Цинь Хаодун, потрясая двумя пальцами.

– Два юаня? О Боже, неужели я тебя правильно расслышала? – Лю Ягэ чуть не откусила себе язык.

– Да, всего два юаня, – Цинь Хаодун сказал со смехом, – Вчера я обещал угостить вас всех. Все материалы для этого лекарства были собраны в горах. Они ничего не стоят. Лекарство предоставляется бесплатно. Мне просто нужно вернуть стоимость стеклянных бутылок.

В больнице Цзяннаня калека взял в руки результаты анализов и взволнованно вскочил. Лист с анализами, который он держал в руке, ясно показывал, что все показатели крови у него в норме, то есть лейкемия полностью излечена.

– В чём дело, приятель? Почему ты так счастлив?

Подошёл врач в белом халате. Это был Чжан Шаопин, главный врач гематологического отделения больницы Цзяннаня. В прошлом он диагностировал у калеки лейкемию.

– Доктор Чжан, моя лейкемия вылечена, полностью вылечена! – взволнованно закричал калека. Он привлекал к себе взгляды бесчисленных людей в коридоре больницы, но все они смотрели на него с жалостью, думая, что ещё один больной сошёл с ума.

Чжан Шаопин покачал головой и сказал, – Так как ты заболел, ты должен получить положительное лечение. Не доводи себя из-за этого до бешенства.

– Доктор Чжан, я вовсе не сумасшедший. Я действительно вылечился, – калека помахал тестовым листом в руке, – Посмотрите на результаты анализов, у меня все показатели крови в норме. Я действительно полностью вылечился.

Но вместо того, чтобы вручить тестовый лист Чжан Шаопину, он выбежал из больницы, чтобы сообщить Цинь Хаодуну эту новость.

– И что же случилось? Неужели он действительно выздоровел?

Чжан Шаопин не верил этому, но калека действительно не чувствовал себя человеком с лейкемией в его хорошем состоянии.

С некоторым сомнением он прошёл в лабораторию и включил компьютер. Он открыл тестовую запись калеки. Когда он увидел данные, выведенные на экран компьютера, он сразу же был потрясён. Результаты анализов калеки были вполне нормальными, полностью отличающимися от результатов предыдущих тестов.

Он подозвал медсестру, ответственную за анализ крови, и сказал, – Малышка Ван, ты уверена, что не ошиблась, взяв кровь у этого человека?

Молодая медсестра серьёзно сказала, – Да, он тоже постоянный пациент в нашей больнице. Как я могу ошибиться?

– Как странно! – он распечатал всю медицинскую карту калеки и поспешил в кабинет заместителя директора больницы.

Заместитель директора Чжан Шаоань был двоюродным братом Чжан Шаопина. Войдя в дверь, Чжан Шаопин сказал, – Брат, сегодня произошла странная вещь. Один больной лейкемией сказал, что его вылечили.

Чжан Шаоань рассмеялся и сказал, – Шаопин, ты гематолог в нашей больнице. Ты сам в это веришь? Лейкемия - это неизлечимая болезнь. Её можно в какой-то мере смягчить, потратив много денег. Полностью вылечить её невозможно, если только он не встретил фею.

– Сначала я так и думал, но, как ты можешь видеть из результатов его анализов, он действительно выздоровел.

Затем Чжан Шаопин выложил перед Чжан Шаоанем все медицинские карты калеки.

Чжан Шаоань внимательно посмотрел на него, и улыбка на его лице медленно исчезла. Наконец, он сказал с серьёзным видом, – Ты уверен, что результаты сегодняшнего теста верны?

Чжан Шаопин сказал, – Я спросил дежурную медсестру. Она уверена, что права.

– Мы должны быть осторожны в этом вопросе. Я ещё раз это перепроверю, – сказал Чжан Шаоань, открыл компьютер на своём столе и достал видео с камер наблюдения отдела анализа крови, чтобы подтвердить, что кровь была взята у самого калеки.

– Это очень странно. Поскольку кровь взята у него, но как он оправился от своей болезни?

Чжан Шаоань долго думал, держась за подбородок, и, наконец, сказал, – Шаопин. Что же касается этого вопроса, то мы не будем больше упоминать о нём в будущем.

– Но почему же?

С удивлением спросил Чжан Шаопин.

– А разве об этом нужно спрашивать? Лейкемию невозможно вылечить. Поскольку сегодня не было никаких проблем с анализом крови, это значит, что ты неправильно поставил ему диагноз в самом начале. Он вовсе не был болен. Если это дело будет предано огласке, то это не только отразится на репутации нашей больницы, но и принесёт нам огромные убытки. Поэтому мы должны держать это в секрете.

– Я неправильно поставил ему диагноз? Это просто невозможно.

В смятении воскликнул Чжан Шаопин.

– Если это не был неправильный диагноз, то есть ли у тебя другие объяснения? А даже если и так, разве кто-нибудь в это поверит?

– Э - э... я сделаю так, как ты говоришь, и сохраню это в тайне.

На мгновение Чжан Шаопину стало нечего сказать. Это была чистая правда. Если бы это было распространено, все подумали бы, что он ошибся в диагнозе в самом начале. И это было слишком давно. Он не был уверен, что не совершил ошибку в тот момент.

Цинь Хаодун и Лю Ягэ только что закончили раздавать 100 бутылок жидкого лекарства.

Калека ворвался в комнату снаружи.

– Доктор Цинь, посмотрите на меня. Я действительно выздоровел!

Затем он передал тестовый лист Цинь Хаодуну.

– Вот и хорошо!

Цинь Хаодун взял в руки тестовый лист и только мельком взглянул на него. Этот результат вполне соответствовал его ожиданиям. Его пульс был гораздо более точен, чем больничный прибор. Однако для того, чтобы убедить больше людей, ему всё равно нужен был тестовый лист в качестве доказательства.

Он рассказал калеке о том, что завтра продаст кровь и жидкость, а затем сказал, – Сестра Лю, возможно, не сможет справиться с этим в одиночку. Приходи и помоги ей завтра.

– Не проблема, – калека с радостью согласился и сказал, – Доктор Цинь, вы предложили лечить всех бесплатно. У вас действительно сердце Бодхисаттвы.

Цинь Хаодун сказал, – О, есть ещё кое-что. Хотя лекарство бесплатно, все должны сдать результаты анализов и получить медицинские карты после этого.

Лю Ягэ озадаченно спросила, – Доктор Цинь, зачем всё это нужно?

Цинь Хаодун сказал, – Есть только сто флаконов этого лекарства. Я не могу вылечить так много пациентов самостоятельно, поэтому мне нужно полагаться на массовое производство этого лекарства.

– Я хочу создать фармацевтическую компанию, которая будет выпускать это жидкое лекарство партиями. Но массовое производство - это условно. Формула этого лекарства должна быть одобрена администрацией по препарату, поэтому мне нужны данные лечения 100 пациентов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 240: Бешенный пес**

Глава 240: Бешенный пес

Лю Ягэ одолевало волнение:

— Если это лекарство будет запущено в производство, оно отлично послужит человечеству. Более четырех миллионов больных лейкемией в Хуася будут вам благодарны.

Калека сказал:

— Доктор Цинь проделал большую работу, но я боюсь, что некоторые люди сбегут после излечения. Если мы не сможем их найти, их медицинские документы будут потеряны. Боюсь, поэтому мы не сможем собрать сто копий данных.

Лю Ягэ сказала:

— Это просто решить. Хотя наша медицина бесплатна, мы можем взимать депозит, а вылеченные пациенты смогут использовать медицинские записи для возврата денег. Таким образом, мы получим медицинские записи.

Цинь Хаодун кивнул. Казалось, что Лю Ягэ была коммерчески настроена, поэтому она так быстро нашла решение.

— Так и сделаем! Пусть этим займется сестра Лю!

Незаметно для всех стемнело. Лю Ягэ попросила Цинь Хаодуна остаться, но он отказался и пошел домой с малышкой.

После обеда малышка пошла играть с Дамао и Эрмао. Лин Момо потянула Цинь Хаодуна в кабинет.

Цинь Хаодун взял Лин Момо на руки, горячо поцеловал ее и сказал:

— Зачем ты привела меня сюда? Жаждешь моей красоты?

Лин Момо посмотрела на него очаровательным взглядом и сказала:

— Какой ты самодовольный. У меня есть серьезное дело, которое нужно обсудить.

Цинь Хаодун сказал:

— Есть прогресс в создании фармацевтического завода?

Лин Момо сказала:

— Я провела сегодня заседание правления, и мы обсудили этот вопрос.

— Каковы результаты?

Лин Момо сказала:

— Результаты очень хорошие. Директора совета не глупы. Как они могли упустить такую хорошую возможность для бизнеса? Все согласились с тем, что Лиин Груп следует войти в фармацевтическую отрасль, но главным вопросом является способность твоего лекарства излечить лейкоз.

Цинь Хаодун вытащил медицинскую карту инвалида и сказал:

— У лекарства, которое я разработал, нет побочных эффектов. Сегодня пациент выздоровел после приема лекарства. Это результат его теста и его медицинская карта. Завтра нам будут отправлены сотни медицинских карт больных лейкемией.

— Это прекрасно! — держа медицинскую карту, Лин Момо взволнованно сказала, — это отличная новость. С этими записями совет директоров обязательно одобрит предложение. И много проблем можно будет избежать при одобрении лекарства.

Цинь Хаодун сказал:

— Не стоит так торопиться. Что насчет выпуска акций? Я должен быть основным акционером.

Лин Момо открыла сумку, достала стопку бумаг формата А4 и передала их Цинь Хаодуну:

— Вот, это профессиональный бюджет, который я попросила сделать. Если мы строим крупное фармацевтическое предприятие, нам нужно как минимум три миллиарда долларов, и мы еще не учли твою формулу в стоимости.

Цинь Хаодун быстро просмотрел страницы. Он был не очень хорош в этих вещах. Он сказал:

— Я не понимаю этих вещей. Просто скажи прямо, да или нет.

— Мы обсуждали это на заседании совета директоров, и в результате ты можешь получить только 40% акций, — сказала Лин Момо.

— Директора действительно недальновидны. Формула, которая может полностью излечить лейкемию, неоценима. Кажется, что они не искренны в сотрудничестве, поэтому и предложили мне такую небольшую долю.

Лин Момо сказала:

— На самом деле, это нормально, потому что сейчас у тебя лишь формула. Эффект лечения лейкемии нуждается в дальнейшем тестировании. Неизвестно, есть ли побочные эффекты. Эти риски будет нести Лин Груп, поэтому разумно дать вам 40% акций.

— У меня должен быть 51% акций, — сказал Цинь Хаодун, — ладно, я сделаю шаг назад. Я передам формулу плюс 500 миллионов юаней, взамен возьму 51% акций. Если они согласны, мы будем сотрудничать. Если нет, я найду другой путь.

На самом деле было легко получить три миллиарда юаней средств, используя текущие ресурсы и связи Цинь Хаодуна. По крайней мере, инвестиционный банк старого Мальдини будет готов вложить свои средства.

Причиной, по которой он предпочел сотрудничать с Лиин Груп, было то, что он не хотел, чтобы иностранцы зарабатывали деньги, и что Лин Момо была единственным наследником Лиин Груп. Если бы директора Лиин Груп действительно не понимали всей важности лекарства, он бы без колебаний разорвал связи с ними.

— Оценка твоей формулы составила два миллиарда юаней, поэтому мы решили предоставить тебе 40% акций. Если ты вложишь еще 500 миллионов юаней, будет два с половиной миллиарда юаней. Наше сотрудничество очень важно, — сказала Лин Момо.

Следующим утром, когда они обсудили большую часть вопросов. Лин Момо направилась в офис Лиин Груп, чтобы провести заседание правления. Цинь Хаодун вел фургон, присланный Чжан Тянью, взяв с собой малышку.

Вернувшись из Шеньнонцзя, он связался с Налан Ушуан и попросил ее помочь выбрать кладбище с хорошими геомантическими признаками. В то же время он подготовил большое количество венков и жертвенных предметов. Сегодня он собирался отвезти малышку на похороны Сикона Чжайсина, молясь, чтобы он мог покоился с миром.

Дамао и Эрмао внимательно следили за малышкой. Казалось, им тоже хотелось выйти и подышать воздухом.

Малышка сказала:

— Давай возьмем Дамао и Эрмао с нами. Им будет плохо, если оставить их дома.

— Хорошо, давай возьмем их с собой.

После того, как Цинь Хаодун сказал это, Дамао и Эрмао запрыгнули в фургон, словно боясь остаться дома.

Дамао и Эрмао не только росли быстрее, чем другие собаки, но и их интеллект развивался. Они не могли говорить, но у них не было проблем в общении с людьми. Поэтому Цинь Хаодун не беспокоился, что они вызовут проблемы.

Дул приятный ветер, солнце сияло. Погода была великолепной. Их пункт назначения был в пригороде, но не слишком далеко от города, и дорога туда была хорошей. Вскоре они с собаками добрались до стоянки кладбища.

Это было недавно построенное кладбище, расположенное на не слишком крутом склоне холма, обращенное к морю, которое было абсолютной геомантической сокровищницей для захоронения умерших.

Из-за этого места здесь продавались по высокой цене, немного дороже, чем дом в городе. Налан Ушуан выбрала лучшее место и потратила на него более ста тысяч юаней.

У подножия холма была площадь, занимающая тысячи квадратных метров, которая превратилась в кладбищенскую парковку. Сегодня не было ни выходного, ни дня усопших, поэтому людей было немного. Стоянка была почти пуста, можно было насчитать около десятка машин.

Это место из-за своей безлюдности превратилось в рай для выгула собак. Здесь можно было увидеть почти все породы собак.

Но Цинь Хаодун не позволил Дамао и Эрмао гулять. Эти собаки выглядели как львы, совершенно отличаясь от остальных. Хотя они были умны, чтобы не нападать на людей, такие большие собаки все равно могли напугать. Он не хотел, чтобы его собаки пугали людей в общественном месте, поэтому отвел их в безлюдное место, чтобы поиграть после похорон Сикона Чжайсина.

Места здесь стоили дорого, но и обслуживание было очень хорошим. Сотрудники кладбища помогли Цинь Хаодуну отнести все необходимое на кладбище.

После того, как все приготовления закончились, Цинь Хаодун попросил сотрудников уйти. Он вынул труп Сикона Чжайсина из Кольца Хранения и похоронил его в гробу, приготовленном на кладбище. Затем он зажег свечи перед надгробной плитой.

После того, как все было сделано, Цинь Хаодун с малышкой поклонились надгробной плите. Сикон Чжайсин всем им здорово помог, особенно Тан Тан. Она унаследовала секту Июаня от него, хотя не была его ученицей. Около полудня, после похорон Сикона Чжайсина, они начали спускаться с холма. Малышка была намного крепче своих сверстников. Она не позволила Цинь Хаодуну взять себя на руки, весело побежав вперед.

Прибыв на стоянку, когда они уже собирались сесть в фургон, они услышали собачий лай. Черный ротвейлер бросился к ним и набросился на малышку.

Хотя Тан Тан имела Священное Тело Сузаку и практиковала Сутру Сердца Императора Яна, ей было всего четыре года. Увидев огромного ротвейлера, несущегося к ней, как голодный волк, она была ошеломлена и застыла на месте, совершенно забыв уклониться от собаки.

Ротвейлер широко открыл рот и собирался укусить малышку в шею. К счастью, Цинь Хаодун схватил ее и взял на руки.

Ротвейлер потерпел неудачу, но не сдался. Вместо этого он повернулся и бросился на Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун холодно посмотрел на пса. Ротвейлер был длиной более метра, красные глаза излучали жестокость, а изо рта свисала липкая слюна. Собака была явно бешенной.

Он был в холодном поту от страха. Безумный пес был таким огромным. Если бы он отреагировал чуть медленнее, последствия были бы ужасными.

Бешеная собака не отпускала их и продолжала набрасываться на Тан Тан в его руках. Цинь Хаодун был взбешен, отчего сильно ударил кулаком по лбу собаки.

Этот гневный удар разбил череп ротвейлера. Он взвыл, из глаз, носа и рта начала сочиться кровь. Он рухнул на землю без признаков жизни.

Цинь Хаодун погладил малышку по голове и с беспокойством спросил:

— Тан Тан, тебе страшно?

Малышка вернулась в реальность. Она кивнула и сказала с бледным лицом:

— Папа, что это за плохая собака? Ни Дамао, ни Эрмао не кусаются. Почему она пыталась меня укусить?

Цинь Хаодун сказал:

— Эта собака сошла с ума. Бешеные собаки кусают людей. Если столкнешься с этой ситуацией снова, быстрее беги. Не стой на месте.

Пока он говорил, к ним подошла 30-летняя женщина, увешанная драгоценностями, и сразу же закричала, словно потеряла отца, когда увидела ротвейлера на земле.

Убедившись, что собака мертва, женщина подняла глаза и крикнула Цинь Хаодуну:

— Юноша, ты убил мою собаку?

Малышка сказала:

— Тетя, твоя собака пыталась меня укусить, поэтому папа сбил ее с ног.

Цинь Хаодун продолжил:

— Ваша собака сошла с ума. Если бы я не убил ее, она бы навредила другим. Вам следует взять ее и найти место, где ее закопать.

Женщина яростно закричала:

— Она кусалась. И что? У меня достаточно денег, чтобы компенсировать ущерб. Почему ты убил мою собаку? Ты знаешь, сколько она стоила? Это чистопородный ротвейлер стоимостью больше 300 000 юаней!

Цинь Хаодун помрачнел. Он сказал:

— Так ротвейлер сразу был жестоким. Тогда вам не следовало отпускать его. Он почти укусил мою дочь. Так что не так, что я убил его? Вашей собаке можно кусать людей, а людям нельзя давать отпор?

— Да, я запрещаю! Если бы моя собака укусила тебя, я дала бы тебе денег, а бить мою собаку нельзя! Ты, ублюдок, не стоишь моей собаки!

— Собака это собака. Собака не более благородна, чем человек. Вы должны понять это, если заведете другую собаку. В противном случае я снова ударю ее.

Затем Цинь Хаодун с малышкой на руках повернулся к фургону.

— Стоять! Я тебя отпускала?

К ним подошла другая женщина с желтыми вьющимися волосами, одетая в платье знаменитой марки, с огромной немецкой овчаркой - спутница владелицы ротвейлера.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 241: Собачья жизнь**

Глава 241: Собачья жизнь

Женщина с желтыми волосами крикнула Цинь Хаодуну:

— Почему ты такой жестокий? Ты убил такую хорошую собаку. Разве ты не знаешь, что собаки - друзья людей?

Цинь Хаодун все больше злился. Ему было трудно понять этих двух женщин.

— Мне следовало ждать, пока собака загрызет ребенка?

— Собака сама похожа на маленького ребенка. Что она понимает? Что не так, если она укусит? Не говоря уже о том, что она не может убить. Да даже если бы могла, разве ты имеешь право ее убивать? Разве жизнь собаки не ценна? Почему ты такой жестокий? Ты вообще задумывался о чувствах собак?

Слова женщины были похожи на бред. Слушая ее дерьмовую логику, Цинь Хаодун почти потерял дар речи.

— Ты ешь мясо? — спросил Цинь Хаодун.

— Конечно. Человеческому организму необходимо мясо для полноценного развития, — сказала женщина, — я говорю с тобой о собаках, почему ты спрашиваешь меня о мясе?

— Где ты берешь мясо, которое ешь? Разве скот, овцы и свиньи не живые? Ты чувствуешь вину или когда-нибудь задумывалась об их чувствах, когда готовила их и ела?

— Хочешь сказать, что собаки такие же, как свиньи, овцы и коровы? Собаки духовны. Убивать их неправильно. Такие люди, как ты, должны быть арестованы и приговорены к смертной казни за умышленное убийство!

Женщина смотрела на мертвого ротвейлера на земле, словно смотрела на своих мертвых родителей, яростно крича на Цинь Хаодуна, словно готовая убить его на месте, чтобы успокоиться.

— Духовность? Если бы она обладала духовностью, она бы не стала кусать людей. Вы можете любить собак, но вам следует держать их под контролем.

Желтоволосая женщина закричала:

— Ты бессердечный. Почему мы должны ограничивать свободу собак? И вообще, что тебе будет, если она укусит тебя? Не умер бы. Тебе следует подумать, почему она решила укусить вас, а не кого-то еще. Это ваши проблемы.

Лицо Цинь Хаодуна становилось все темнее и темнее. Он слышал, что женщины с большой грудью были безмозглыми. Но эта женщина, грудь которой была плоской, как взлетная полоса аэропорта, осмелилась говорить такие глупые слова.

Он усмехнулся и сказал:

— Ты сказала, что это моя проблема. Что если твоя собака укусит тебя?

— Такого не будет. Я люблю собак. Я считаю собак своими друзьями. Как мой песик может укусить меня? — женщина снисходительно смотрела на свою немецкую овчарку, — Даже если бы он меня укусил, я готова вынести это и не причинила бы ему никакого вреда, потому что я люблю его, это - мой ребенок.

— В самом деле? Я посмотрю, как сильно ты его любишь.

Цинь Хаодун сказал это со вспышкой света в глазах. Манипулирование разумом работало не только с людьми, но и с собаками.

Немецкая овчарка неожиданно зарычала, затем повернула голову и захлопнула пасть на бедре женщины. Укус был настолько сильным, что вырвал кусок мяса.

— Ах!

Женщина вскрикнула и упала на землю. Она стала пинать немецкую овчарку здоровой ногой на высоком каблуке. Трудно было отбиться от собаки. Она была безумна. Она продолжала нападать на женщину и снова укусила ее, уже за руку. Укусы становились все яростнее.

— Помогите мне! Помогите! — кричала женщина.

Вокруг них было более дюжины человек, но они не осмеливались подойти. Собака укусила свою хозяйку. Очевидно, что она взбесилась. Даже владелица ротвейлера, защищавшая свою собаку, убежала.

К счастью, происходящее заметили сотрудники кладбища. К женщине подбежали четыре сотрудника. Сначала овчарка была поймана в сети. Затем ее затолкали в мешок.

— Убейте его. Больная псина. Посмела меня укусить!

Желтоволосая женщина кричала, и, несмотря на свои раны, схватила деревянную дубинку из рук охранника и начала отчаянно бить овчарку в мешке. Вскоре мешок пропитался кровью, и собака перестала бороться. Было ясно, что она мертва.

— Чертова собака. Посмела меня укусить...

Желтоволосая женщина выбросила дубинку на землю и продолжила ругаться.

Цинь Хаодун усмехнулся:

— Что случилось? Тебе это не понравилось? Разве ты не говорила, что, если она укусит тебя, ты простишь ее? Зачем ты убил собаку?

— Я…

Только тогда желтоволосая женщина пришла в себя и на мгновение почувствовала стыд. Она села во внедорожник и уехала.

Некоторые люди были такими. Когда больно кому-то другому, они готовы были выпрыгнуть из штанов, чтобы доказать твою неправоту, но когда наступает их очередь, их отношение резко меняется.

С пренебрежением глядя на уезжающий внедорожник, Цинь Хаодун уже собирался сесть в машину, чтобы уехать отсюда, но владелица ротвейлера вернулась назад, схватила его за руку и закричала:

— Стой, ты не можешь уйти!

Цинь Хаодун нахмурился и сказал:

— Ты еще не закончила? Разве ты не видела, как кусают собаки? Даже та женщина убила свою собаку!

Женщина закричала:

— Это другое. Ее собака стоит пару тысяч юаней, это дешевка. Но моя собака стоит больше трехсот тысяч. Она стоит больше, чем человеческая жизнь.

Цинь Хаодун нетерпеливо сказал:

— Что тебе нужно?

— Раз ты убил мою собаку, должен выплатить компенсацию. Моя собака была куплена за триста пятьдесят тысяч юаней и содержалась мной многие годы. Ты должен мне пятьсот тысяч юаней. Моя собака - моя семья, как и мой сын. Раз ты убил ее, ее нужно похоронить. Вы оба должны одеться в траур, а затем встать на колени у могилы и оплакивать ее.

«Она заходит слишком далеко! Мало того, что ее собака хотела укусить чужого ребенка, так теперь она требует такое…»

— Вот значит как. Эй, а почему бы вам не отвязать собаку и не дать ей покусать людей, вы ведь ее любите...

— Это ваше личное дело - любить собак. Но нельзя навязывать это другим. Вы не можете позволить своей собаке кусать людей…

Окружающие уже не могли оставаться в стороне и начали ругать женщину. Но женщина, как курица, положила руки на талию и закричала:

— Заткнитесь! Вы все!

Видя ее характер и одежду известного бренда, люди поняли, что она должна быть богатой и сильной женщиной. Поэтому не посмели провоцировать ее и замолчали.

Женщина обернулась и снова закричала на Цинь Хаодуна:

— Ты слышал? Делай, что я сказала, немедленно, или ты никогда не уйдешь.

Цинь Хаодун холодным голосом спросил:

— Почему?

Женщина дико рявкнула:

— Потому что моя собака стоит триста тысяч юаней, она дороже тебя!

— Хочешь сказать, дорогие собаки могут укусить кого угодно?

— Конечно. Почему жизнь собаки ценнее человеческой? Кто сделал тебя бедным? Ты сам заслужил быть укушенным моей собакой!

Пока женщина говорила, Цинь Хаодун обернулся и открыл дверь фургона. За дверью находились две огромные белые фигуры.

Когда Дамао и Эрмао вышли из машины, они впервые подняли головы к небу и издали пронзительный рев. Сейчас они были сильны, как два льва. Они напугали окружающих людей, заставив их отойти.

В машине они увидели своими глазами, что ротвейлер осмелился напасть на их хозяина. Если бы они не были заперты в машине, они бы разорвали собаку на части.

Тем не менее, Дамао и Эрмао приблизились к телу ротвейлера и сильно ударили его ногами, по-видимому, чтобы излить свой гнев.

— Дамао, Эрмао, ко мне!

Цинь Хаодун поднял руку и позвал двух собак к женщине и сказал:

— Эти две собаки - чистокровные мастифы. Однажды мне предложили тридцать миллионов юаней, но я их не продал. Они намного дороже, чем твоя собака. По твоим словам, они могут укусить тебя, если захотят?

— …

Женщине было нечего сказать. Она видела превосходство двух собак, но никогда не думала, что у молодого человека, который носил простую одежду и ездил на обычном фургоне, может быть пара хороших снежных мастифов.

— Пусть ее покусают. Кто давал ей право смотреть свысока на бедных?

— Да, поделом ей!

Видя, как дикая женщина встала на свои грабли, толпа была так счастлива, что люди не могли сдержать криков.

Цинь Хаодун махнул рукой, и Дамао и Ермао мгновенно бросились на женщину.

Женщина повернулась и хотела бежать, но не могла сравниться со скоростью Дамао и Эрмао. Прежде чем она успела обернуться, Дамао повалил ее на землю.

Конечно, Цинь Хаодун не позволил бы Дамао и Эрмао укусить женщину. Но нужно было преподать ей урок, который она запомнила бы надолго.

Получив указание владельца, Дамао поднял переднюю лапу и поставил ее женщине на грудь, затем вытянул большой красный язык, чтобы облизать женщине лицо, в то время как Эрмао клыками порвал ей всю одежду. Вскоре он превратил дорогую юбку в уникальное бикини.

— Помогите, помогите, остановите их!

Женщина не могла остановить поток слюны Дамао, стекающий ей на лицо и в рот. Она безумно плакала, просила о помощи и была страшно напугана. От высокомерия не осталось и следа.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал:

— Что случилось? Ты же говорила, что дорогие собаки могут кусать людей? Мои собаки стоят десятки миллионов юаней. Для тебя честь быть покусанной ими.

— Я была неправа. Я говорила глупости. Собачьи жизни не ценнее человеческих. Пожалуйста, убери их!

Женщина была напугана большими собаками. Она боялась, что собаки вот-вот доберутся до ее горла и убьют ее.

Цинь Хаодун сказал:

— Ты уверена, что человеческая жизнь дороже жизни собаки? Что собакам нельзя кусать людей?

— Да! Человеческая жизнь ценнее, чем жизнь собаки! Собаки не должны кусать людей. Собаки - это животные!

Женщина говорила искренне.

Цинь Хаодун сказал:

— На всю жизнь запомни, что собаки - это собаки, а люди - люди. Ни одна собака не может быть ценнее человека. Неважно, насколько ты любишь собак. Никто не запрещает их держать. Никого даже не будет волновать, что ты будешь зазывать собаку папочкой. Но не позволяй собаке угрожать безопасности других.

— Я буду помнить это, правда буду! — пообещала женщина.

Цинь Хаодун щелкнул пальцами, и Дамао и Ермао немедленно отпустили женщину, отступив назад.

— Это хорошие собаки. Они слушаются своего владельца. Неудивительно, что они стоят так дорого…

— Да, как он их контролирует? Они такие послушные...

— Этот молодой человек вежлив, и он запер таких дорогих собак в машине, а эта женщина позволяла своей бросаться на людей. Ее собака заслужила смерти!

Пока толпа говорила, женщина с трудом поднялась с земли в бикини дизайна Эрмао. Затем она бросилась к своему внедорожнику. Закрыв дверь и заперев машину, она вздохнула с облегчением.

Все думали, что все закончилось и потихоньку разошлись. Когда Цинь Хаодун собирался сесть в машину, женщина приоткрыла окно и закричала:

— Стой, маленький ублюдок. Это не конец! Жди меня здесь. Я сейчас позвоню мужу.

Цинь Хаодун был слишком ленив, чтобы ругаться с женщиной, и не хотел больше тратить время на нее. Когда он открыл дверь фургона и уже собирался сесть, женщина снова закричала:

— Ублюдок, стой. Я видела, какую могилу ты посещал. Если ты уйдешь, я попрошу хороших людей раскопать ее!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 242: Вождение голышом**

Глава 242: Вождение голышом

Женщина взяла свой телефон и начала быстро набирать номер.

— Дорогой, скорее приезжай. Нашего пса убили. Этот ублюдок издевался надо мной. Возьми инструменты. У него две большие собаки...

Лицо Цинь Хаодуна резко изменилось. Кажется урока ей было недостаточно. Она осмелилась угрожать ему осквернением могилы Сикона Чжайсина. Придется преподать ей еще один урок.

Женщина повесила трубку и снова закрыла окно. Она спряталась в машине. По ее мнению, это было единственное безопасное место. Но она не ожидала, что в этот момент две огромные белые фигуры бросится к ней. Это были Дамао и Эрмао.

Она в ужасе закричала, но потом успокоилась. Она была в машине, и ей не нужно было бояться. Собаки не могли укусить ее, какими бы жестокими они ни были.

— Ну подожди, ублюдок. Когда приедет мой муж, твоих собак отправят поварам в ресторан...

Женщина в гневе кричала. Внезапно она почувствовала, как машина затряслась, а затем раздался громкий удар, Дамао и Эрмао врезались во внедорожник.

Дамао и Эрмао были перестроены Цинь Хаодуном с помощью эликсира. Их тела были очень сильными и крепкими. К тому же они отлично работали вместе, поэтому легко опрокинули внедорожник женщины.

Это им показалось довольно веселым, поэтому они снова перевернули машину. Теперь внедорожник лежал на крыше. Женщина в машине закричала, ударившись головой о потолок. Ей потребовалось много усилий, чтобы снова сесть на колени. Она не смела больше провоцировать Дамао и Эрмао.

Спустя немного времени на парковку примчались две черные машины. Из них вышло семеро человек. Первым был молодой человек лет 20 с электродубинкой в руке, за которым следовали шесть телохранителей в черной одежде. У каждого охранника была деревянная палка метровой длины и толщиной с мужскую руку.

Выйдя из машины, молодой человек увидел перевернутый внедорожник, напоминающий панцирь черепахи. Он взволнованно закричал: «Дорогая, ты здесь? Что случилось?»

Услышав голос молодого человека, женщина наконец обрела уверенность. Она открыла окно и вылезла из машины.

— Наконец, ты пришел. Я думала, меня убьют! — женщина бросилась в объятия молодого человека и повернулась к Цинь Хаодуну.

— Это он. Он не только убил нашего ротвейлера, но и спустил на меня своих собак. Ты должен с ним разобраться.

Молодой человек посмотрел на мертвого ротвейлера, лежащего на земле, а затем посмотрел на Цинь Хаодуна мрачным взглядом. Когда он увидел Дамао и Эрмао, которые стояли рядом с Цинь Хаодуном, его глаза вспыхнули. Он любил играть с собаками. С первого взгляда было видно, что эти две собаки были чистокровными снежными мастифами. Такие стоили больше 10 миллионов юаней.

В то же время шесть охранников позади него также увидели Дамао и Эрмао, с нетерпением смотрящих на новых людей. Они слышали о двух больших собаках. Но это оказались два огромных тибетских мастифа. Несмотря на то, что у них было оружие в руках, они не могли не нервничать, поэтому держались вместе и крепко держали палки в руках.

Молодой человек, напротив, был спокоен. Электрическая дубинка в его руках была его главной опорой. Даже свирепый пес не выдержал бы 500 000 вольт высокого напряжения.

По-видимому, чувствуя враждебность этих людей, Дамао и Эрмао вздыбили шерсть. Громовое рычание прокатилось по парковке.

Молодой человек вышел вперед и сказал Цинь Хаодуну:

— Парень, у тебя есть мужество. Ты убил мою собаку и осмелился издеваться над моей женой.

Цинь Хаодун спокойно ответил:

— Ваша собака сошла с ума, бросалась на людей. Убить ее было единственным верным решением. А твоя жена еще безумнее этой собаки. Я преподам ей урок вместо тебя.

Молодой человек закричал:

— Ты чего такой дерзкий? Как ты смеешь так говорить со мной? Ты знаешь, кто мой отец?

— Если ты хочешь узнать, кто твой отец, спроси свою мать. Я понятия не имею, — Цинь Хаодун терпеть не мог таких молодых людей, которые пытаются запугивать других своими связями. Он просто сказал, — У меня нет на тебя времени. Просто скажи, что ты хочешь сделать?

Молодой человек был так зол, что если бы там не было Дамао и Эрмао, он бы преподал Цинь Хаодуну урок.

— Парень, какой бы ни была причина, ты должен мне за то, что убил мою собаку, — яростно закричал он, — Плати пятьсот тысяч за убийство моей собаки, еще пятьсот за машину и жену. Теперь ты должен мне миллион юаней.

Цинь Хаодун усмехнулся:

— Один миллион юаней? Может, тебе банк ограбить?

Он все время шантажировал людей, а этот парень пытался шантажировать его.

Молодой человек неожиданно посмотрел на него и сказал:

— Если у тебя нет денег, тогда отдавай своих собак.

Этот парень был действительно хорош в расчетах, и сейчас у него созрела отличная идея забрать Дамао и Эрмао.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал:

— Ты уверен, что хочешь этого?

Молодой человек думал, что Цинь Хаодун боялся его. Он громко крикнул:

— Конечно. Ты заплатишь своими собаками. Тогда я прощу тебя за то, что ты сделал сегодня, а иначе я тебя прикончу…

— Ну раз ты так хочешь... — Цинь Хаодун махнул рукой. Дамао и Ермао долго этого ждали. Они были готовы. Получив приказ своего хозяина, они немедленно взревели и бросились к молодому человеку, словно два льва.

Хотя у молодого человека в руке была электрическая дубинка, он все равно почувствовал страх и закричал телохранителям:

— Остановите их!

Телохранители образовали круг и начали махать палками, пытаясь отбиться от Дамао и Эрмао.

Однако они недооценили силу двух чистокровных снежных мастифов. После превращения Дамао и Эрмао стали более жестокими, чем львы, волки, тигры и леопарды. Кроме того, они были молниеносны. Прежде, чем телохранители подняли палки, Дамао и Эрмао уже оказались перед ними и повалили четверых телохранителей на землю.

Когда два других телохранителя поняли, что пахнет жареным, они развернулись и убежали. Но Дамао и Ермао мгновенно догнали их и повалили на землю.

Женщина была напугана двумя снежными мастифами. Она крепко сжала руку молодого человека, и все ее тело начало дрожать.

Молодой человек не ожидал, что Дамао и Эрмао будут такими свирепыми. Шесть обученных телохранителей не смогли справиться с двумя собаками. Он включил свою дубинку. Увидев голубую дугу длиной около полуметра, он немного успокоился. Он закричал:

— Не приходите, иначе я убью вас.

Дамао и Эрмао оставили телохранителей и посмотрели прямо на молодого человека. Они, казалось, знали силу электрической дубинки и не спешили атаковать. Дамао привлек внимание молодого человека спереди, а Эрмао зашел ему за спину.

На этот раз молодой человек запаниковал. Он не ожидал, что эти два снежных мастифа достаточно умны, чтобы использовать тактику. У него была только одна электрическая дубинка, как он мог противостоять двум свирепым тибетским мастифам?

В этот момент два снежных мастиффа синхронно начали атаку, но когда Дамао бросился перед молодым человеком, он внезапно остановился и пропустил электрическую дубинку перед собой. Ермао прыгнул со спины и повалил молодого человека на землю. Электрическая дубинка упала в нескольких метрах от него.

И только теперь два снежных мастифа начали игру. Дамао был ответственен за то, чтобы облизывание лиц, заставляя этих людей непрерывно кричать, в то время как Ермао продолжал рвать их одежду. На этот раз они сделали это более тщательно. Они полностью сорвали одежду с молодого человека и шести телохранителей, не оставив ни единого кусочка.

Семеро мужчин были умны. Они легли лицом в землю, прикрыли свои лица и гениталии, опасаясь, что два снежных мастифа могут их откусить.

— Пусть они остановятся! Пусть они немедленно остановятся!

Молодой человек отчаянно кричал на Цинь Хаодуну.

Цинь Хаодун подошел к нему и посмотрел на его гладкое тело. Он в шутку сказал:

— Твоя кожа очень белая, но я не знаю, по вкусу ли она Дамао и Эрмао.

— Пожалуйста, убери собак! — молодой человек продолжал кричать, не слушая его.

— Что-то не так? Ты же сам просил собак. Я согласился. Теперь они твои.

По-видимому, поддерживая Цинь Хаодуна, Дамао облизал ягодицу молодого человека большим языком. Это заставила молодого человека сжать ягодицы и в страхе задрожать. Он поспешил и закричал:

— Нет, я больше не хочу. Ничего не надо...

Цинь Хаодун засмеялся и сказал:

— Как же так? Твоя собака была такой дорогой. Она не могла умереть напрасно.

— Нет! Она заслужила смерти! Кто позволил ей кусать других? — молодой человек умолял:

— Убери собак, мне действительно ничего не нужно!

— Ну раз ты так говоришь. Я могу оставить их себе.

— Забери их обратно, забери их быстро! — у парня от страха надломился голос.

Цинь Хаодун повернулся, чтобы посмотреть на свернувшуюся рядом с ним женщину, и спросил:

— Может, ты хочешь что-то сказать? Тебе нужна компенсация?

— Нет! — женщина звонила своему мужу, надеясь на его поддержку, но она не понимала, что семеро мужчин не будут соперниками этим собакам. Ее голос дрожал, когда она сказала:

— Я не хочу компенсации за собаку. Она заслужила смерти!

— Если ты знала это, зачем же просила?

Цинь Хаодун покачал головой, затем увел Дамао, Эрмао и малышку к фургону и поехал в город.

Когда два тибетских мастифа наконец-то ушли, молодой человек поднялся с земли и закричал вслед фургону: «Ублюдок, ну подожди. Я, Чжу Хао, не отпущу тебя».

Подул легкий ветерок, и парень почувствовал озноб. Затем он понял, что он голый. Оглядевшись, он увидел свою одежду, которая была уже непригодна для ношения.

Телохранители могли лишь лежать на земле, прикрывая свою наготу, потому что на них смотрела женщина босса.

Чжу Хао снова смутился. Он взял ключи от машины, передал его жене и сказал:

— Садись за руль и уезжай.

Женщина уже боялась этого места. Она села в машину и уехала, даже не взглянув на мертвого ротвейлера на земле.

После того, как она уехала, Чжу Хао позволил телохранителям встать, чтобы перевернуть внедорожник. Затем они вместе уехали в город на двух машинах.

Поскольку все они были обнажены, им не терпелось вернуться и одеться, поэтому скорость машин была очень высокой. И вскоре они обогнали фургон Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун посмотрел на обнаженных людей в машинах, улыбнулся, взял свой мобильный телефон и набрал тревожный звонок 110.

Вскоре ему ответила женщина-оператор и вежливо спросила:

— Сэр, это тревожная служба, что я могу сделать для вас?»

— Я хочу сообщить, что какие-то люди ездят голышом на машине, что сильно портит имидж города. Сейчас они на кольцевой дороге. Номерной знак…

Чжу Хао, который торопился домой, внезапно обнаружил полицейских перед ним. Он хотел проехать мимо, но дорога впереди была полностью заблокирована. Не было возможности прорваться.

Не имея других возможностей, ему пришлось остановить машину. Несколько полицейских подошли к окну и сказали:

— Кто-то сообщил о ваших непристойных действиях. Вы ездите по городу голым. Проследуйте за нами!

Чжу Хао понял, что происходит. Он стиснул зубы и процедил: «Парень, ты смеешь подставлять меня. Ты покойник!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 243: Апгрейд персонала**

Глава 243: Апгрейд персонала

После игры с Чжу Хао Цинь Хаодун повёл малышку в Охранную компанию папы.

После обеда он позволил ей поиграть с Дамао и Эрмао на тренировочной площадке и начал повышать квалификацию всего персонала компании.

Порядок повышения был от высокого к низкому. Ци Ваньэр достигла второго уровня Скрытой Силы после того, как в последний раз приняла Эликсир Культивирования Большого Духа. Ее уровень был самым высоким в компании. Рядом с ней были Налан Ушуан, Чжан Тэню, Чэнь Фугуй, Яо Цяньцянь и шесть членов Божественных Наемников, которые застряли в узком месте девятого уровня Явной Силы.

Цинь Хаодун послал на место людей Яо Цяньцинь, Чэнь Фугуй и Божественных наемников. Он сконцентрировал их всех в подземных складах и приступил к выращиванию.

Во-первых, он позволил Ци Ваньэр сесть со скрещенными ногами и взять Эликсир, усиливающий дух.

Все молчали, и их глаза были сосредоточены на тонких щеках Ци Ваньэр, желая увидеть эффективность лекарства. Для нее было огромным шагом вперед повышать уровень после того, как она достигла Скрытой Силы. Она только что прорвалась, и было очень трудно пробиться снова.

Но с Цинь Хаодуном, мудрецом медицины, у них было множество таблеток высокого уровня. Прорывы казались очень простыми. После пятиминутного приема Эликсира, усиливающего дух, дыхание Ци Ваньэр начало постепенно усиливаться. Через 20 минут она с грохотом ударила по вершине и совершила прорыв.

Цинь Хаодун кивнул. Казалось, что эффект был хорошим. Он попросил Ци Ваньэр отойти в сторону, чтобы закрепить силы. Затем он дал Налану Ушуану и другим людям две таблетки: одно ядро основания и один эликсир усиления духа.

Через полчаса Налан Ушуан взял на себя инициативу в прорыве, а затем другие преодолели узкое место девятого уровня Явной Силы, достигнув уровня Скрытой Силы.

Цинь Хаодун не был удовлетворен этим, поэтому он дал им час, чтобы закрепить успех и снова принять Эликсир, усиливающий дух. Сначала этот вид непрерывного прорыва казался чрезвычайно рискованным, но с охраной Императора Зеленого Леса не было никакой возможности потерпеть неудачу.

В процессе прорыва у Чжан Тэню появилось небольшое отклонение, быстро исправленное Цинь Хаодуном. Он перенаправил хаотическую Подлинную Ци обратно на правильный путь.

Еще через час все люди достигли второго уровня Скрытой Силы. Отныне у Охранной компании папы было более десятка мастеров Скрытой Силы. Больше, чем у целого города Цзяннань.

Когда они прорывались и совершенствовались, двор Лю Ягэ стал очень оживленным и шумным. Порог был почти сломан.

После того, как Лю Ягэ и хромой заблаговременно распространили известие об эликсире Кровавого Возрождения, к ним пришло более тридцати человек. Эти люди либо видели магические медицинские навыки Цинь Хаодуна в последний раз, либо были привлечены ими.

Так же многие люди услышали о нем, но не поверили. По их мнению, полное излечение лейкемии китайской медициной было шуткой, и этого просто не могло произойти.

Лю Ягэ объявила о цене и требованиях к элексиру Кровавого Возрождения и начала официально продавать лекарства. Первым, купившим его, был Ма Санбао, который был свидетелем чудесных навыков Цинь Хаодуна и магического воздействия на хромого человека. Поэтому он больше всего верил в лекарство, созданное Цинь Хаодуном.

Заплатив два юаня за лекарство и залог в 500 юаней, он взял бутылку с эликсиром и выпил его. Другие не спешили покупать лекарство, решив проверить его действие на Ма Санбао.

Пять минут спустя Ма Санбао стал более энергичным. Человек, казалось, стал на 10 лет моложе, и к его бледному лицу вернулся румянец. Несколько очевидных опухолей на его теле исчезли.

Он взволнованно воскликнул:

— Я в порядке, мне действительно стало лучше. Покупайте его. Лекарство, разработанное Мудрецом медицины, абсолютно эффективно. Любой, кто не верит - дурак. Я пойду в больницу, чтобы сдать анализы.

После этого он выбежал со двора и направился в больницу Цзяннань.

Благодаря живой рекламе люди во дворе принялись покупать лекарство. Общая сумма составляла всего два юаня. У них не было страха быть обманутыми или потерять деньги. Они боялись лишь того, что лекарство навредит им. Теперь, когда они увидели энергичного Ма Санбао, их страхи были развеяны.

Все больше и больше людей принимало лекарство. Эти люди не могли сдержать слезы. Лихорадка исчезла. Опухоли исчезали. Слабое тело становилось энергичным. После этого все они отправились в больницу для сдачи анализов. Пока они были в пути, они связывались по телефону со своими друзьями.

— Брат, Это лекарство правда сработало. Я просто выпил его. Теперь мне так хорошо. Я иду в больницу, чтобы сдать анализ крови.

— Дядя, я получил результаты анализов. Угадай, что? Все показатели пришли в норму, у меня все хорошо! Теперь я здоровый человек! Это настоящая революция в медицине.

— Тиэцзы, это лекарство сработало. Я не просто чувствую себя отлично, но и сдал анализы. Все показатели вернулись в норму. Я в порядке! Говорю тебе, у них всего сотня образцов этого лекарства, и поэтому главное не упустить эту уникальную возможность!

Под впечатлением от многих реальных рекламных объявлений большое количество пациентов с лейкемией бросилось к дому Лю Ягэ. К счастью, здесь были Ма Санбао и другие вылеченные пациенты, которые решили поддерживать порядок; в противном случае здесь бы воцарился хаос!

В офисе Уилсон Фармацевтикал, генеральный директор Хуан Вэйли непрерывно ходил взад-вперед. Ему стало плохо, когда он подумал о потере двух миллионов юаней. Он тайно решил, что должен найти способы вернуть эти деньги.

В этот момент к нему вбежал бритый гангстер.

— Босс, что-то не так, что-то не так! — затараторил Гангстер.

— Посмотри на себя. Ты так долго работаешь со мной и все еще не научился себя вести? — Хуан Вэйли вдруг подумал о чем-то и взволнованно сказал, — Что случилось? Вы нашли, где Лю Ягэ спрятала товар?

Он не смирился с тем, что произошло. Он позаботился о том, чтобы несколько гангстеров по очереди наблюдали за домом Лю Ягэ. Как только они все разузнают, они должны немедленно сообщить ему.

— Нет, дело не в товаре! — гангстер наконец успокоился.

— Так что, черт возьми, это такое? — Хуан Вэйли сказал с разочарованным лицом.

Он мечтал узнать о товаре Лю Ягэ и получить бонус от штаб-квартиры, чтобы компенсировать потерю двух миллионов юаней.

— Босс, Лю Ягэ продает лекарства в своем доме.

Хуан Вэйли сердито сказал:

— Ты перегрелся на солнце? Ты только что сказал, что новостей о товаре не было, а теперь говоришь, что она продает лекарства. Так есть товар или нет?

— Босс, я не это имею в виду, — сказал гангстер, — Лю Ягэ продает своего рода китайскую медицину, которая способна вылечить лейкемию.

Хуан Вэйли с презрением посмотрел на гангстера и сказал:

— Ты слишком много пил? Что за чушь ты несешь? Лейкемия неизлечима. Как можно вылечить ее? Не говоря уже о традиционной китайской медицине. Китайская медицина ничего не может вылечить!

— Это правда работает, — поспешно сказал гангстер, — Я слышал, что лекарство, разработанное так называемым Мудрецом медицины, действительно может излечить лейкоз.

Хуан Вэйли становился все более нетерпеливым и сказал:

— Ты что, дурак? У тебя нет лейкемии, откуда ты знаешь, что лекарство работает?

— Босс, у меня нет лейкемии, но я видел это своими глазами, — сказал гангстер, — Сейчас там много людей с лейкемией, которые покупают это лекарство. После того, как они его принимают, они становятся совершенно другими людьми. И многие люди сдали анализы. Я слышал, что анализы говорили об излечении. Я притворялся больным лейкемией и просматривал листы анализов нескольких человек. Действительно, все показатели пришли в норму.

Услышав это, Хуан Вэйли схватил гангстера за воротник и спросил:

— Ты уверен?

— Босс, как я смею лгать? Я знаю, что это очень важно, поэтому я вернулся и сообщил об этом, как только выяснил все.

Хуан Вэйли прищурился:

— Ты действительно видел анализы этих людей?

— Да, не только их анализы, но и их истории болезни. Все абсолютно верно. Лю Ягэ продает лекарство особым образом. Каждый должен заплатить депозит перед покупкой. Получив результаты анализов, они вместе с ним передадут медицинские записи и вернут свои деньги.

— Это то, что я видел своими глазами. Эти люди действительно исцелились!

Хуан Вэйли отпустил ворот гангстера и начал быстро ходить взад-вперед. Его мозг быстро работал.

Он видел перед собой возможность, которую нельзя было упускать. Байкангсайд, который мог только подавлять лейкемию, уже был дорогим лекарством. Какое счастье было бы, если бы он смог получить формулу, которая может вылечить лейкемию. Он мог легко получить 400 миллионов юаней, не говоря уже о двух миллионах.

«Я должен получить это лекарство!»

Решившись, он повернулся к гангстеру и спросил:

— Лю Ягэ все еще продает лекарство?

— Оно все еще в продаже, но скоро должно быть распродано. Я слышал, что у нее всего 100 экземпляров, и больше их нет.

Хуан Вэйли достал банковскую карту и сказал:

— Возьми эту карту с собой и купи мне один образец, независимо от того, сколько оно стоит.

— Босс, мы не сможем купить их лекарство.

— Сколько оно стоит? У меня есть миллион юаней. Разве этого недостаточно, чтобы купить его?

По его мнению, лекарство, которое могло вылечить лейкемию, должно было продаваться по выской цене.

— Дело не в деньгах. Их лекарство продается очень дешево. Всего два юаня за бутылку.

— Что? Сколько? — Хуан Вэйли чуть не прикусил язык.

— Два юаня, — гангстер вытянул два пальца.

— Ты уверен?

Хуану Вэйли было трудно поверить в это. Даже самый дешевый ланч стоил 10 юаней, так как же можно было купить такое удивительное лекарство за два юаня?

— Босс, оно действительно стоит два юаня. Я видел, как его покупали, — сказал гангстер с печальным лицом.

Хуан Вэйли сердито сказал:

— Тогда почему ты говоришь, что мы не купим его. Тебе напекло голову? Почему бы не принести несколько образцов сразу?

— Босс, дело не в деньгах, — сказал гангстер, — Когда они продают лекарства, они требуют, чтобы у каждого была медицинская карта и подтвержденный диагноз, а еще требуют, чтобы лекарство выпивали на месте и не позволяют забирать его.

— Вот оно что! — Хуан Вэйли немного подумал и сказал, — В любом случае, ты достанешь мне его. Если принесешь мне образец, получишь от меня 20 000 юаней.

Услышав бонус в 20 000 юаней, у гангстера блеснули глаза, но затем с разочарованием сказал:

— Босс, его действительно невозможно купить. У меня нет медицинской карты. Они требуют, чтобы покупатель выпил лекарство на месте и не дают забрать с собой!

— Тогда иди и ограбь их! Ты принесешь мне лекарство или я тебя уволю! — сказал Хуан Вэйли, — Если ты не справишься сам, возьми еще людей. Мне все равно, как ты это сделаешь, но добудь мне это лекарство.

— Хорошо, босс. Я сейчас же займусь этим!

Гангстер вышел из кабинета директора, а затем позвонил нескольким коллегам и поспешил к дому Лю Ягэ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 244: Грабеж**

Глава 244: Грабеж

В доме Лю Ягэ лекарство продавалось, словно горячие пирожки. Сначала к ним относились скептически, и они медленными темпами продали около тридцати бутылок.

Но по мере того, как все больше и больше людей получали отчеты об анализе крови, пациенты с лейкемией, которые следили за происходящим, бросились сюда. После полудня весь двор был полон людей.

К счастью, Ма Санбао и калека не ушли. Они остались с Лю Ягэ, чтобы поддерживать порядок, собирать депозиты и проверять медицинские записи.

Количество лекарства было ограничено. Вместо одной бутылки ждать другую не приходилось. Вскоре осталась последняя бутылка лекарства.

В это время к Лю Ягэ пришел лысый пациент в большой маске. Он дал Ма Санбао залог в 500 юаней и два юаня за лекарство. Затем он передал книгу медицинских записей хромому человеку. Затем он обратился к Лю Ягэ за лекарством.

Хромой человек взял книгу медицинских записей, думая, что она последняя. Он просто хотел закончить свою работу. Но вдруг он обнаружил, что что-то не так. Медицинская карта была намного новее, чем у других. Была указана сегодняшняя дата, а в качестве диагноза была записана простуда.

— Нет, эта медицинская карта неверна! — крикнул хромой человек Лю Ягэ, — Не давайте ему лекарств, этот человек лжец!

В это время Лю Ягэ уже передала лекарство лысому пациенту. Когда она услышала крик хромого, она была немного ошеломлена. Она не ожидала такой ситуации.

Именно тогда лысый пациент схватил стеклянную бутылку, развернулся и убежал. Это был лысый гангстер Хуана Вэйли, которого послали за лекарством. Он успел добраться сюда в срок.

Только тогда Лю Ягэ поняла, что этот человек пришел за лекарством. Она поспешно закричала:

— Хватайте его. Этот человек украл последнюю бутылку лекарства.

Пациенты во дворе были разочарованы. Когда они услышали крик Лю Ягэ, они заволновались. Последний препарат был украден. Это был, вероятно, их шанс, который у них украли.

— Хватайте лысого и отберите лекарство…

С громким ревом люди бросились к гангстеру. Но человек был готов. Он бросился со двора под прикрытием нескольких своих партнеров и вскочил на мотоцикл, который уже ждал его, и скрылся.

Люди во дворе кричали на спину гангстеру, но все было тщетно.

Лекарство Лю Ягэ полностью распродано. Некоторые пациенты во дворе были рады, что успели купить его себе. Некоторые сокрушались. Они жалели, что не поверили с самого начала. Несмотря на то, что лекарство было распродано, эти люди все еще толпились во дворе и долго не хотели расходиться.

Калека разобрал медицинские записи и контрольные листы и передал их Лю Ягэ.

Он вздохнул и сказал:

— Жаль, что бутылка лекарства была украдена. Теперь у нас только 99 медицинских карт и результатов анализов.

Лю Ягэ сказала:

— Когда придет доктор Цинь, я объясню ему. Это не должно иметь большого влияния. Плюс ваша доля – всего 100 карт.

Ма Санбао ругался:

— Я не знаю, откуда взялся этот парень. Может, он наркоман.

Лю Ягэ сказала:

— Хоть доктор Цинь и продает лекарство по два юаня, на черном рынке за него можно получить и двести тысяч, и алчные люди знают об этом. Это моя вина, я была слишком самоуверенна.

У нее было виноватое лицо.

Хромой человек сказал:

— Я тоже виноват, не проверил его медицинскую карту вовремя, и было слишком поздно, чтобы это выяснить.

Пока они критиковали себя, снаружи двора поднялся шум. Вошли семь или восемь журналистов с оборудованием и сразу же окружили Лю Ягэ, когда узнали, что она здесь заправляла.

Репортер по имени Лу Хайян ходил в больницу на анализ крови. Он встретил множество пациентов, которые были повторно обследованы после излечения лейкемии. Когда он узнал, что лекарство может вылечить лейкемию, его острый профессиональный ум заставил его осознать, что это была сенсация.

Поэтому он тут же забыл о враче, и тотчас же доложил руководителю редакции газеты. Затем с коллегами и оборудованием для интервью, они пришли сюда, чтобы поговорить с человеком, продающим лекарство. Здесь была не только его редакция, но и журналисты из нескольких других СМИ.

— Мисс Лю, я хотел бы спросить, вы просто продаете лекарство, которое, как утверждают, излечивает лейкоз?

Лю Ягэ была высококвалифицированным выпускником колледжа иностранных языков провинции Цзяннань. Она много лет работала переводчиком. Она уже имела дело с журналистами, к тому же имела развитую интуицию. Она хотела бы знать, хочет ли Цинь Хаодун дать интервью журналистам и раскрыть свое лекарство перед СМИ. Она не решалась ответить на этот вопрос.

Но хромого человека не заботили эти мысли. Он был благодарен за то, что Цинь Хаодун вылечил его. Когда он увидел, как журналисты берут интервью, он сразу же захотел сделать Цинь Хаодуна знаменитым. Он поспешил сказать:

— Да, мы только что продали 100 бутылок лекарства, которое было передано нам Мудрецом Медицины.

Видя, что хромой раскрыл карты, Лю Ягэ не могла ничего поделать, кроме как дать ему выговориться.

Лу Хайян продолжал спрашивать:

— Сэр, может ли это лекарство излечить лейкемию? Всем известно, что лейкоз - неизлечимое заболевание. Это не обман?

Услышав это, хромой мужчина сразу же расстроился и спокойно сказал:

— Лейкемию невозможно вылечить, потому что вы не встречали Мудреца Медицины. Если бы вы встретили его раньше, вы бы не стали задавать этот вопрос.

Тогда другой репортер спросил:

— Кто вы, сэр? Почему вы рассказываете о Мудреце Медицины? Кто он такой?

— Вы же журналист. Почему вы не знаете Мудреца Медицины? Разве вы не видели новости о том, как он вылечил старого Мальдини? — Хромой с презрением взглянул на журналиста и продолжил, — — Мудрец Медицины - это доктор Цинь. Хотя ему лишь слегка за двадцать, его медицинские навыки бесподобны. Вы спросили, почему я говорю за него. Потому что он излечил мою болезнь. Он не только вылечил мою лейкемию, но и вылечил мою хромую ногу, с которой я промучился целых десять лет.

С профессиональной точки зрения журналисты хотели получать новости и рейтинги. Тогда другой журналист сказал:

— Сэр, я думаю, ваши слова абсурдны. Мудрец Медицины волшебник? Может быть, вы – актер, которому он заплатил ради рекламы?

Этот вопрос, похожий на провокацию, мгновенно вызвал гнев хромого человека. Он сердито сказал: — Как я могу быть актером? Сегодня мы продали 100 бутылок лекарства и вылечили 100 пациентов с лейкемией. Спросите их, может, они тоже актеры?

— Мы не актеры. Мудрец Медицины – наш спаситель. Не смейте оскорблять его...

— Доктор Цинь - лучший доктор. Он Мудрец Медицины с беспрецедентными медицинскими навыками…

— Доктор Цинь - действительно хороший доктор, доброжелательный доктор. Да здравствует доктор Цинь...

Вылеченные пациенты были очень благодарны Цинь Хаодуну. Он не только вылечил их лейкемию, но и потребовал всего два юаня за лекарства. Для них он был настоящим богом, который спас их жизни. На мгновение крик «Да здравствует доктор Цинь» пронесся по двору.

Тем временем камеры в руках журналистов потрескивали и запечатлевали происходящее.

Ближе к концу работы в больнице Цзяннань главный врач отделения гематологии Чжан Шаопин ворвался в кабинет заместителя директора больницы Чжан Шаоаня с толстыми копиями медицинских карт.

— Вчерашние анализы не ошибались. Похоже действительно кто-то может вылечить лейкемию, — взволнованно сказал Чжан Шаопин.

Чжан Шаоань сказал:

— Как это возможно? Лейкемия является неизлечимой болезнью, что признается мировым сообществом врачей. Даже если однажды ее можно будет вылечить, не думаю, что первый такой случай произойдет в нашем городе. Скорее, это произойдет во Всемирной медицинской ассоциации страны М.

Чжан Шаопин сказал:

— Брат, в этот раз ты ошибаешься. Посмотри на это!

Он передал пачку медицинских карт Чжан Шаоаню.

Пока Чжан Шаоань посмотрел на медицинские записи, выражение его лица становилось все более и более удивленным. Наконец, он сказал:

— Столько больных лейкемией вылечили одновременно? Это правда? Может быть, это сбой в компьютерной программе?

— Точно нет! — сказал Чжан Шаопин, — Я видел всех этих пациентов. Они действительно чувствовали себя превосходно. Они ничем не отличаются от здоровых людей.

— Кроме того, я узнал, что не только в нашу больницу поступило так много вылеченных пациентов с лейкемией. В других больницах, таких как центральная больница и больница традиционной китайской медицины, было много подобных случаев. Все они болели лейкемией. Теперь они здоровы, так что это не проблема нашего компьютера.

— Боже мой! Кто этот человек, который вылечил так много больных лейкемией? Это всемирно известный эксперт, который приехал в наш город?

Чжан Шаоань поднял руку и хлопнул в ладоши, потрясенный и сбитый с толку. Он спросил:

— Ты знаешь, что происходит? Сколько больных лейкемией было вылечено? Кто это сделал?

Чжан Шаопин сказал:

— Брат, ты снова ошибаешься. Я навел справки. Врач, который вылечил этих больных лейкемией, живет здесь и ему всего 20 лет. Его зовут Цинь Хаодун. Он только что изобрел новое лекарство. Используя это лекарство, пациенты мгновенно излечиваются.

— По словам этих пациентов, сегодня Цинь Хаодун продал только 100 бутылок лекарства. Все пациенты, принявшие это лекарство, выздоровели. То есть это лекарство не имеет риска, а уровень излечения потрясающий.

— Боже мой, как это возможно? Как это может быть возможно?

Чжан Шаоань был шокирован. Как эксперт по западной медицине, он не испытывал оптимизма по поводу традиционной китайской медицины. Но сегодня традиционная китайская медицина преподнесла ему урок и волшебным образом разработала эффективное лекарство от лейкемии.

Успокоившись, он сказал:

— Возьми эти данные и пойдем, нам нужно встретиться с директором больницы.

Чжан Шаопин некоторое время не отвечал и в смятении спросил:

— Брат, стоит ли говорить ему об этом?

Чжан Шаоань сказал:

— Ты глупый? Разве ты не понимаешь, насколько это важно?

— Если доктор по имени Цинь Хаодун может быть приглашен в нашу больницу или его формула будет выкуплена для патентной заявки, наша больница вырвется далеко вперед. Только благодаря лечению больных лейкемией она может стать лучшей больницей в мире.

— Да, я не подумал об этом! — Чжан Шаопин похлопал себя по голове и сказал, — Вот почему ты заместитель директора, а я лишь лечащий врач. У меня действительно нет полной картины в голове.

После этого они поспешили в кабинет директора Вэнь Чанцзяна. Выслушав их вступление, директор Вэнь Чанцзян проверил медицинские карты, а затем вздохнул.

Чжан Шаоань был озадачен и спросил:

— Директор, почему вы вздыхаете? Я думаю, что это хорошая возможность. Если Цинь Хаодун будет приглашен в нашу больницу или мы приобретем патентное право на его формулу, наша больница сделает шаг вперед и станет первоклассной больницей в Хуася, а возможно даже лучшей больницей в мире.

Вэнь Чанцзян сказал:

— Вы еще не знаете. Цинь Хаодун был стажером в нашей больнице, но я его уволил.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 245: Покаяние Вэнь Чанцзяна**

Глава 245: Покаяние Вэнь Чанцзяна

— Стажер? И его уволили?

Чжан Шаоань и Чжан Шаопин в удивлении раскрыли рты. Превосходный доктор, который смог разработать магическое лекарство от лейкемии, когда-то был стажером в их больнице, а затем его в конечном итоге уволили с работы. Как мог быть уволен такой редкий гений?

Цинь Хаодун не работал в их отделении во время его стажировки, и увольнение скромного интерна не вызвало большого резонанса. Поэтому они даже не догадывались о произошедшем.

После того, как Вэнь Чанцзян снова вздохнул, он коротко объяснил, что случилось с Цинь Хаодуном в больнице Цзяннань. В конце он с горечью подытожил:

— Это все вина Ма Гоцяна. Иначе, как мог такой медицинский гений, как Цинь Хаодун, покинуть нашу больницу?

Он очень раскаивался. Если бы Цинь Хаодун работал в его больнице, получить рецепт было бы значительно легче.

Только тогда братья Чжан поняли, почему Ма Гоцян, будучи в прошлом авторитетом в больнице, потерял свой пост главного врача.

Чжан Шаоань сказал:

— Директор, мы знакомы с Цинь Хаодуном. Прошло много времени с тех пор, как он ушел. Если мы придем и предложим ему более высокую зарплату, он может вернуться.

Чжан Шаопин поддержал:

— Да, директор. Даже если он не вернется, мы могли бы потратить деньги на покупку патента на препарат.

Вэнь Чанцзян сказал:

— Вы правы. Мы должны изо всех сил развивать больницу Цзяннань.

Затем он достал свой мобильный телефон и начал набирать номер Цинь Хаодуна. Когда в прошлый раз операция, проведенная Цинь Хаодуном, вылечила опухоли старого Мальдини, он понял, что перспективы этого молодого человека безграничны. Он получил номер телефона Цинь Хаодуна от директора санитарного бюро Пана Гаофэна. И сейчас этот номер пригодился.

К сожалению, спустя долгое время ему сообщили, что абонент не отвечает.

— Что случилось, директор? Не получается с ним связаться? — спросил Чжан Шаоань.

— Нет. Может быть, он выключил свой телефон.

Вэнь Чанцзян не знал, что Цинь Хаодун модернизирует свой штат, и положил свой телефон в Кольцо Хранения.

Чжан Шаопин сказал:

— Директор, он понимает, что после изобретения лекарства многие наверняка будут искать его? Может, он намеренно прячется?

— Может быть, — Вэнь Чанцзян на мгновение подумал, а затем сказал, — Цинь Хаодун сейчас работает с Лиин Груп. Давай завтра утром отправимся в Лиин Груп и поговорим с ним лицом к лицу.

В то же время центральная больница Цзяннань и больница традиционной китайской медицины Цзяннань также срочно обсуждали новости про лекарство. Они хотели поговорить с Цинь Хаодуном о покупке патента как можно скорее, но никто из них не мог его найти.

Вечером Цинь Хаодун вышел из подвала охранной компании, помогая Налан Ушуану и остальным в улучшении. Он не знал, какой резонанс был им вызван в городе Цзяннань. Он вынул большую сумку Эликсира для культивирования большого духа и протянул его Чжан Тэню. Он попросил его раздать эликсир сотрудникам компании для дальнейшего улучшения каждого охранника.

Чжан Тэню тихо вздохнул. Он действительно выбрал правильного босса. Любое лекарство, которое можно использовать для апгрейда, продается по высокой цене. А Цинь Хаодун обычно раздавал его, словно это пустяки.

Впоследствии Цинь Хаодун упаковал Эликсиры, усиливающие дух, и Эликсиры культивирования большого духа и послал верных, надежных людей, чтобы отвезти их к Ма Вэньчжо в Шанхай.

Как только он договорился об этом, Ма Вэньчжуо позвонил ему.

Цинь Хаодун ответил на звонок:

— Как дела, приятель? Хорошо провел время в Шанхае?

— Конечно. — Ма Вэньчжуо взволнованно сказал: я уже на втором уровне Тайной Силы. Я достаточно силен? Я обошел Вэнера и стал первым мастером нашей компании?

Он часто говорил, что он лучший мастер в мире, но он знал, что это всего лишь шутка. Однако, быть первым мастером Охранной компании папы всегда было его целью, поэтому, когда он прибыл в Шанхай, он тренировался так много, как мог. Он добился быстрого прогресса и достиг второго уровня Тайной Силы.

Этот парень был так взволнован, что сразу же позвонил Цинь Хаодуну, чтобы похвастаться, как только стабилизировал свое состояние.

Цинь Хаодун сказал:

— Думаешь? Она только что достигла третьего уровня Тайной Силы.

Ма Вэньчжуо, в этот момент отхлебывающий из кружки, выплюнул воду и воскликнул:

— Что? Как это может быть возможно? Ты шутишь, что ли?

— Это так. Ушуан, Божественные Наемники, Чжан Тэню и Чэнь Фугуй только что достигли первого уровня Тайной Силы, поэтому тебе придется много тренироваться. В противном случае ты, вероятно, станешь худшим человеком в нашей компании.

Цинь Хаодун высказал это прямо в лоб Ма Вэньчжо. Он не видел, но мог представить ошеломленное лицо своего хорошего брата.

— Я…

Ма Вэньчжуо был подавлен. Он пытался похвастаться своим прогрессом, но, к его удивлению, у него оказалась самая медленная скорость совершенствования в компании. Однако он все же неохотно сказал:

— А как же ты? Как ты? В любом случае, я лучше тебя?

Конечно, он не хотел быть превзойденным. Он хотел почувствовать уверенность. Когда он ушел в последний раз, Цинь Хаодун был только на девятом уровне Тайной Силы. Даже если он имеет высокую скорость совершенствования, его скорость не будет превышать скорость Вэньчжуо.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Я немного отстаю. Я только что достиг пятого уровня Тайной Силы.

После того, как он закончил говорить, в телефоне раздался звук падающего стула.

Ма Вэньчжуо, упавший со стула, поднялся с земли, снова взял в руку свой мобильный телефон и сказал: — Что ты за монстр? Как ты так быстро поднялся?

Цинь Хаодун сказал:

— Недавно появилась новая, усовершенствованная партия лекарств. Я послал людей, чтобы их отправили тебе. Они должны прийти завтра утром. Лекарства позволят тебе перейти на один уровень выше.

Ма Вэньчжуо понял, почему все остальные стали лучше. Это было не потому, что они обладали лучшими качествами, а потому, что они использовали лекарство Цинь Хаодуна. Поэтому он взволнованно сказал:

— Это здорово. Ты мой брат. Если ты превзойдешь меня, в этом не будет ничего плохого. Тем не менее, я не могу позволить Ваньэр сделать это!

— Продолжай практиковаться. Перестань заигрывать с девушками все время, иначе ты можешь стать худшим в нашей компании.

— Я так одарен, что для меня невозможно стать худшим. Вы все пытаетесь меня превзойти...

Двое мужчин еще некоторое время поссорились, а затем повесили трубки.

После того, как все было сделано, Цинь Хаодун забрал свою дочь, Дамао и Эрмао в дом Лю Ягэ.

Увидев его, Лю Ягэ виновато сказала:

— Доктор Цинь, простите. Я не сделала то, что вы мне сказали...

— Что не так? Лекарство не продается? — с тревогой спросил Цинь Хаодун. По его мнению, эффект лекарства был поразительным. А значит, оно должно было хорошо продаваться.

— Нет, лекарство хорошо продается. Мы его быстро распродали. Однако один экземпляр был украден. Теперь у нас лишь 99 медицинских карт.

Лю Ягэ передала Цинь Хаодуну медицинские записи, которые находились в пакете.

— Ой! Это не имеет значения. Потеря одного из этих лекарств не имеет большого значения! — Цинь Хаодун утешил Лю Ягэ, — Кто мог украсть лекарство? Ты знаешь, кто это сделал?

Лю Ягэ рассказала Цинь Хаодуну о лысом бандите, который притворился больным лейкемией и украл лекарство. Наконец, она сказала:

— Я не знаю этого человека, но от других людей я услышала, что они встречали его в компании Уилсона. Он бандит, работавший под руководством Хуана Вэйли.

— Хуан Вэйли? А он быстрый.

Цинь Хаодун равнодушно улыбнулся. Это лекарство неизбежно привлекло бы внимание Уилсона. Он ожидал этого, хотя это произошло быстро.

Лю Ягэ с тревогой сказала:

— Доктор Цинь, я думаю, у Хуана Вэйли недобрые намерения. Причина, по которой он послал людей, состоит в том, чтобы изучить лекарство. Лаборатория Уилсона очень сильна. Если они определят формулу, вы многое потеряете. Вам нужно скорее заняться заявкой на патент.

Мой старый одноклассник работает в патентном ведомстве. Хотите, чтобы я с ним связалась?

Цинь Хаодун уверенно улыбнулся и сказал:

— Нет, пусть играют. Никто в мире не может раскрыть мою формулу.

Любое лекарство, изготовленное Императором Зеленым Лесом, не может быть скопировано другими, даже если они обладают совершеннейшими технологиями. Это просто невозможно

— Хорошо! Тогда я могу быть спокойна.

Лю Ягэ вздохнула с облегчением. Когда она узнала, что украденное лекарство может раскрыть формулу, она сильно заволновалась. Теперь она, наконец, испытала облегчение.

После сбора медицинских записей Цинь Хаодун спросил:

— Сестра Лю, Ниу Ниу излечена. Что ты будешь делать дальше?

Лю Ягэ сказала:

— Я еще не думала об этом, сейчас я позабочусь о Ниу Ниу. Тогда я смогу найти работу.

Цинь Хаодун сказал:

— Я собираюсь создать фармацевтическую компанию. Ты можешь мне помочь в этом!

Благодаря последним событиям он очень высоко оценил Лю Ягэ. Хотя эта женщина казалась слабой, она была настойчивой. Она также была образованной, умной и способной вести дела. Она была бы лучшим помощником для Лин Момо, если научить ее.

— Замечательно. Спасибо, доктор Цинь!

Лю Ягэ казалась удивленной. Она ухаживала за больной девушкой два года. В результате в ее резюме был большой пробел. Ей было очень трудно найти работу.

— Решено. Сейчас заканчивай все свои дела. Когда я позвоню тебе, ты должна будешь быстро приступить к работе.

Цинь Хаодун вернулся на виллу Лин с медицинскими записями.

Лин Момо уже закончила с работой. Увидев, как Цинь Хаодун вошел в их дом, она взволнованно сказала:

— Сегодня совет директоров предварительно согласился с тем, что если ты сможешь предоставить доказательства того, что лекарство способно полностью вылечить лейкемию, компания согласится с твоим предложением и предоставит 51% акций.

— Нет проблем, вот доказательства.

Цинь Хаодун передал Лин Момо сотню копий медицинских карт.

— Замечательно. Когда они увидят это, совет директоров обязательно с вами согласится.

Лин Момо была взволнованна.

После этого обсуждения они вместе пошли ужинать. К сожалению, они не знали, что оказали большое влияние на Интернет.

В эпоху новых медиа скорость распространения новостей поражала. Новости появлялись почти сразу, как только что-то происходило. После беседы с хромым во второй половине дня журналисты сразу же поделились материалом с общественностью. Все они хотели опередить своих коллег и первыми сообщать новости.

— Китайская медицина снова на высоте. Больные лейкемией выздоравливают. Это самое большое медицинское чудо в истории...

Новое лекарство полностью вылечило лейкоз. Каждая доза стоит всего два юаня. Доброжелательность доктора согревает сердца людей...

В течение некоторого времени подобные новости доминировали в заголовках различных крупных медиа-сайтов. Некоторые пациенты, которые были вылечены, делились своими историями. В то же время они выражали свою бесконечную благодарность и восхищение Мудрецу медицины Цинь Хаодуну. Его фотографии теперь висели на многочисленных сайтах.

Вскоре появились и голоса оппозиции. Различные посты, которые ставили под сомнение «чудо» Цинь Хаодуна, появлялись, как грибы после дождя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 246: Ло груп**

Глава 246: Ло груп

«Упадочная китайская медицина настолько бесстыдна, что фабрикует ложные новости о лечении лейкемии…»

«Лейкемия не может быть излечена. Китайская медицина утверждает, что вылечила ее, вы можете в это поверить? Я все равно не верю!»

«Молодой доктор китайской медицины называет себя Мудрецом Медицины и тратит деньги на рекламу, обещая излечить лейкемию. Где предел человеческой наглости?»

Когда эти посты появились, они сразу же вызвали сильное негодование от сторонников традиционной китайской медицины и пациентов, которых лечил Цинь Хаодун. С самого начала обе стороны спорили друг с другом в Интернете.

Чжу Хао и шестеро его голых телохранителей были доставлены в полицейский участок. Они использовали множество связей, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. Когда они оделсь в одежду, которую прислали их женщины, и пошли домой, было уже далеко заполночь.

— Маленький ублюдок, ну подожди. Ты получишь свое!

Чжу Хао добрался до дома, проклянув Цинь Хаодуна тысячу один раз. Когда он вошел в гостиную, Чжу Байвэнь, директор аптечной администрации, сидел на кожаном диване и смотрел на свой ноутбук.

Увидев, как Чжу Хао входит в дверь, Чжу Байвэнь начал ругаться:

— Где ты был? Тебе не пятнадцать лет. Ты можешь уже повзрослеть? Хватит тратить весь день на еду, питье, азартные игры и женщин.

Чжу Хао, полный гнева, сразу же сказал:

— А что мне еще делать? У тебя же столько денег! На кого тебе их тратить, кроме меня? Кроме того, я помогал тебе все эти годы.

Чжу Байвэнь сердито сказал:

— Если бы не я, кто бы обеспечил тебя всем?

Шея Чжу Хао напряглась, когда он сказал:

— И что? Если бы я не был посредником, ты бы посмел забрать деньги, которые они передали?

— Ты… — Чжу Байвэнь задыхался от гнева. Затем он указал на свой ноутбук и сказал, — Посмотри на него. Ему слегка за двадцать, и он разработал новое лекарство от лейкемии. А ты 30-летний мужчина. Чем ты занимаешься весь день, кроме как тратишь деньги и создаешь проблемы?

Чжу Хао равнодушно сказал:

— И чем он так хорош? Он твой сын? Я не собираюсь помогать тебе, пока ты не уйдешь на пенсию.

После того, как он сказал это, он сел рядом с Чжу Байвэнем, схватил яблоко с чайного столика и откусил его. Чжу Байвэнь покачал головой и продолжил просматривать сайт. Он понятия не имел, как ему воспитывать своего сына.

Чжу Хао съел яблоко и равнодушно посмотрел на экран компьютера. Внезапно его лицо онемело, и он воскликнул:

— Стой. Дай мне посмотреть.

Он взял ноутбук у Чжу Байвэня и открыл последнюю страницу. Внезапно он увидел на нем фотографию Цинь Хаодуна.

— Разве это не тот парень, которого я встретил сегодня? — Чжу Хао снова просмотрел содержимое сайта. Оказалось, что это был человек, который изобрел новый препарат для лечения лейкемии, как сказал его отец.

Чжу Байвэнь спросил:

— Что случилось? Ты знаешь Цинь Хаодуна? Говорю тебе, этот парень просто талант. Если ты знаком с ним, держись за него. Так ты наверняка выиграешь в будущем.

— Дерьмо! — сердито сказал Чжу Хао, — Я ненавижу его, я ищу его!

Чжу Байвэнь сказал:

— Он Мудрец Медицины, который умеет лечить лейкемию. Что он сделал, что так раздражает тебя?

— Черт, — сказал Чжу Хао, — не держи меня за дурака. Лейкемия является неизлечимым заболеванием. Кто может ее вылечить? Это, должно быть, ложь. Разве ты не видишь, как люди зовут его шарлатаном?

Чжу Байвэнь сказал:

— Чепуха. Я проверил в больнице. Эти пациенты действительно излечились. Все показатели анализов вернулись в норму. Не сомневайся в других только потому, что вы не можешь сделать это сам.

— Ты серьезно? — сказал Чжу Хао с широко раскрытыми глазами.

— Конечно. У меня нет времени шутить с тобой!

Чжу Хао взволнованно сказал:

— Старик, если мы добудем формулу, которая может вылечить лейкемию, мы сделаем целое состояние! Когда мы получим деньги, мы можем поехать за границу. Тебе не придется беспокоиться о деньгах.

Чжу Байвэнь посмотрел на него и сказал:

— Эта формула - сокровище. Если ты сможешь получить ее, конечно, ты сделаешь целое состояние. Но с какой стати он отдаст ее тебе?

— Не беспокойся об этом. У меня есть способ. Завтра я пойду и найду этого парня. Я уверен, что он послушно передаст формулу.

В прошлом, опираясь на власть Чжу Байвэня, Чжу Хао шантажировал многих людей. Поэтому он не сомневался, что не составит труда получить формулу лейкемии у Цинь Хаодуна.

Чжу Байвэнь сказал:

— Парень, не делай глупостей. Если что-то случится, у тебя будут проблемы!

Чжу Хао уверенно сказал:

— Не волнуйся. Я знаю, что я должен делать.

В роскошной вилле на диване сидел мужчина средних лет, устремив глаза на экран компьютера перед собой.

Когда дверь открылась, вошел мрачный молодой человек и сказал мужчине средних лет:

— Отец, я спросил моего друга в больнице. Новости правдивы. Этот парень действительно разработал лекарство, которое может вылечить лейкемию.

Всего было продано 99 бутылок лекарства. Все больные лейкемией, которые приняли его, выздоровели после всех анализов. Они все излечились.

Мужчина средних лет опустил голову на диван и сказал:

— Удивительно, что кто-то действительно разработал лекарство для полного лечения лейкемии.

Это был Ло Цзин, владелец фармацевтической промышленности Ло в городе Цзяннань. Молодым человеком был его сын Ло Чэнмин.

Они также были известными фигурами в фармацевтической промышленности Цзяннань. Три года назад они привели фармацевтическую индустрию Ло к успеху в стране M, став единственной фармацевтической компанией, зарегистрированной на бирже в городе Цзяннань. Их компания была лидером отрасли.

Ло Чэнмин сказал:

— Мы привыкли смотреть свысока на традиционную китайскую медицину, но я не ожидал, что это преподнесет нам такой большой сюрприз. Она действительно может вылечить лейкемию, полагаясь на кору, травы и гнилые листья овощей.

— Неважно, белая кошка или черная. Пока она может ловить мышей, это хорошая кошка. Кого волнует, нашли ли лекарство традиционная китайская медицина или западная медицина? Если это лекарство китайской медицины может вылечить болезнь и принести нам деньги, это золотая курица, которая несет драгоценные яйца.

Ло Цзин встал с дивана и сказал сияющими глазами:

— Формула находится в руках этого маленького доктора китайской медицины. Если мы можем ее получить, фармацевтическая индустрия Ло мгновенно взлетит в небо.

Ло Чэнмин мрачно сказал:

— Отец, мне им заняться? Если он будет здесь, я уверен, что он отдаст нам формулу.

— Сначала подготовься. Не надо лишней крови, — сказал Ло Цзин, — хотя «Ло Груп» начинала как мафиозная банда, теперь мы все серьезные бизнесмены. Наша компания работает на законных основаниях.

Нам было нелегко создать законный бизнес. Теперь, когда мы наконец стали законными бизнесменами после всех этих неприятностей, мы не можем вернуться к тому, с чего начали. Я не знаю, сколько глаз следят за этим врачом. Если ты похитишь его сегодня, завтра тебя поймает Бюро общественной безопасности.

Ло Чэнмин сказал:

— Тогда что нам делать?

Ло Цзин сказал:

— Сначала попробуем сделать все по закону. Завтра тебе следует поговорить с этим врачом. Ты можешь либо инвестировать в него, либо купить патент на формулу. Силу будем использовать, как последнее средство.

— Если мы с ним договоримся, каковы наши конечные условия?

Ло Цзин сказал:

— Если будет создано совместное предприятие, мы можем позволить ему инвестировать в технологии. Собственный капитал может быть предметом переговоров. Мы могли бы даже дать ему более 50 процентов.

Ло Чэнмин с нетерпением ответил:

— Отец, как мы можем это сделать? Нам ведь нужны абсолютные права. В противном случае компания уйдет из под нашего контроля.

— Ты ошибаешься, — Ло Цзин махнул рукой и сказал — Пока он сотрудничает с нами, независимо от того, сколько акций он контролирует, предприятие будет в наших руках. Он практикующий китайский врач, который ничего не знает о бизнесе. Думаешь, он сможет самостоятельно управлять предприятием?

Нашим приоритетом сейчас является получение его формулы. Когда у нас будет формула, с ним может случиться внезапный несчастный случай.

Сказав это, Ло Цзин усмехнулся. Раньше он был бандитом в городе Цзяннань. Он делал это за годы до того, как Лон Хайшэн попал в это подполье. Хотя он начал свой собственный бизнес позже, ему все еще было трудно избавиться от менталитета мафии.

— Я понимаю, отец. Ты думаешь наперед! — Ло Чэнмин несколько раз кивнул. Затем он сказал, — Если он не будет сотрудничать с нами и попросит о единовременной продаже формулы, какова наша максимальная цена?

— Два миллиарда! Если он захочет продать формулу, мы можем дать ему два миллиарда юаней.

— Два миллиарда юаней? Не слишком ли это много? Сколько женщин он сможет купить, сколько роскошных автомобилей? — сказал Ло Чэнмин.

— Ты все еще недальновиден. Тебе следует думать масштабнее. Когда мы получим формулу этого лекарства и разместим рекламу, одни лишь растущие цены акций нашей компании на фондовом рынке возместят эту сумму.

— Я понял, отец, — сказал Ло Чэнмин.

— Отлично. Завтра ты найдешь Цинь Хаодуна, чтобы договориться. Мне не важно, как ты договришься, как ты используешь нашу власть, ты должен получить формулу.

Обсудив детали, Ло Чэнмин вышел из комнаты.

Ло Цзин налил себе бокал красного вина и сделал небольшой глоток. Его лицо выражало неконтролируемое волнение. Казалось, он видел надежду на успех.

Он не знал, что Ло Чэнмин не собирался тратить два миллиарда юаней на формулу. По мнению Ло Чэнмина, если он мог получить формулу, используя другие средства, зачем ему тратить на это деньги? Он не мог позволить себе потратить такую большую сумму денег.

В филиале компании Уилсон в Цзяннане перед Хуаном Вэйли стоял толстый мужчина средних лет в белом халате. Это был доктор Цзян Тао, главный научный сотрудник лаборатории компании.

Хуан Вэйли спросил:

— Доктор Цзян, я слышал, что вы получили результаты анализа этой жидкости. Так? Вы можете получить формулу?

Цзян Тао махнул рукой, сказав:

— Я не знаю, какая польза от того, что вы мне дали, не говоря уже о том, какая у него формула. После серии испытаний я не нашел в ней ничего полезного, кроме растительных волокон.

Сначала Хуан Вэйли не сказал Цзян Тао, что тот проверяет, чтобы сохранить это в секрете. Тем не менее, он больше не мог молчать. Он сказал:

— Доктор Цзян, это лекарство, с помощью которого излечили лейкемию. Если мы найдем его формулу, головной офис вознаградит нас.

— Это травяное лекарство, которое состоит из растительных волокон, может лечить лейкоз? Вы смеетесь? — презрительно сказал Цзян Тао, — Лейкемия - неизлечимая болезнь. Нет возможности найти лекарство. Даже если бы мы могли преодолеть эту проблему в будущем, ее бы решили явно не в этом городе. Менеджер Хуан, я занят. Надеюсь, вы больше не будете мешать моей работе такими глупостями.

Хуан Вэйли поспешно сказал:

— Доктор Цзян, то, что я сказал, правда. Это лекарство эффективно. Оно вылечило многих больных лейкемией.

Цзян Тао насмехался над его замечаниями:

— Менеджер Хуан, я очень занят. Я не могу тратить время на это.

Сказав это, Цзян Тао вернулся в лабораторию, оставив Хуана Вэйли гневно топать ногами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 247: Не забывайте принимать лекарства**

Глава 247: Не забывайте принимать лекарства

Он ходил по кабинету. Он чувствовал, что нашел сундук с сокровищами, но не мог найти ключ.

Эффективность этого лекарства была доказана на практике. С этим не было никаких проблем. Поскольку исследователи не могли найти формулу, он мог только передать ее в штаб-квартиру. В любом случае, если лекарство будет производиться, он получит хороший бонус.

Подумав об этом, он потянулся к своему мобильному телефону и позвонил Дэвису, начальнику Уилсона. Звучали долгие гудки, а затем ему ответил томный голос:

— Почему ты беспокоишь меня так рано? Назови мне причину, иначе ты умрешь!

Хуан Вэйли вспомнил о разнице во времени во времени между ним и страной М. У большого босса было около семи часов утра, а он привык вставать поздно.

— Господин Дэвис, у меня важные новости. Кто-то в Хуася разработал новое лекарство от лейкемии. Мистер Дэвис, я говорю о полном излечении, а не о ремиссии. У меня есть образец этого лекарства, и я хочу отправить его в штаб-квартиру компании. Если наша компания сможет установить формулу этого лекарства, мы будем зарабатывать деньги быстрее, чем их печатают.

По другую сторону телефона Дэвис встал с кровати и крикнул в трубку:

— Хуан Вэйли, ты знаешь, что сегодня не первое апреля?

— Господин. Дэвис, я бы посмел вам врать? Я говорю правду. Это лекарство называется жидкостью возрождения крови. Многие люди в Хуася уже вылечились.

— Боже мой, как это может быть?

Дэвис погладил свою лысину. Он знал, что Байкансайдинг приносил Уилсону огромную прибыль каждый год, что составляло более половины всей прибыли компании. Если кто-то разработал лекарство, которое могло бы полностью вылечить лейкемию, это было бы катастрофой для них.

Он глубоко вздохнул и успокоился. Затем он спросил Хуана Вэйли об этом лекарстве.

— Хуан, ты уверен, что это правда? Разве не ты говорил мне, что китайская медицина - самый бесполезный вид медицины? Как она смогла победить лейкемию?

Хуан Вэйли смутился, сказав:

— Дэвис, я не знаю, что происходит, но лекарство действительно эффективно против лейкемии. В первый день его применения излечилась сотня пациентов. Успешность лечения составляет 100%.

Дэвис сказал:

— Ты должен отправить кого-то самолетом, чтобы доставить это лекарство в страну М. Торопись.

Будучи главным начальником фармацевтической группы, он был спокоен. Он полагал, что благодаря научным исследованиям его компании они смогут установить формулу и наладить массовое производство быстрее, чем этот врач из Хуася.

— Хорошо, мистер Дэвис. Я пошлю кого-нибудь!

Повесив трубку, Хуан Вэйли поспешно нашел своего секретаря и попросил ее отправить половину лекарства в страну М на ближайшем авиарейсе.

Этой ночью новое лекарство вызвало в фармацевтической среде настоящую бурю

Ранним утром следующего дня Цинь Хаодун и Лин Момо отправили маленького товарища-прогульщика обратно в детский сад и отправились вместе в группу Лин, чтобы встретиться с советом директоров.

На встрече поднималась только одна тема: совместное предприятие между группой Лин и Цинь Хаодуном, а также создание крупного фармацевтического предприятия. Цинь Хаодун объяснил ситуацию с лекарством и раздал 100 медицинских записей директорам.

Увидев реальный эффект лекарства, все избиратели, включая Чжао Чжунчэня и его сына, одобрили предложение Цинь Хаодуна. Хотя у них было свое мнение о Цинь Хаодуне, это не мешало им попытаться заработать деньги.

В конце концов, эффективность лекарства была реальной. Как только оно будет запущено в производство, оно станет кладом сокровищ, и деньги потекут в их карманы.

Теперь, когда совет директоров одобрил это путем голосования, Цинь Хаодун и Лин Момо подписали соглашение о сотрудничестве. Лиин Групп инвестировала 2,5 миллиарда юаней, чтобы контролировать 49% акций, в то время как Цинь Хаодун инвестировал 500 миллионов юаней плюс технологии, чтобы контролировать 51% акций.

В то же время, благодаря абсолютному владению Цинь Хаодуна, новая компания приняла предложенное им имя. Она будет называться Танмэнь Традиционная китайская медицина с ограниченной ответственностью. Президентом компании по-прежнему была Лин Момо, которая также отвечала за подготовку компании.

Цинь Хаодун, формируя команду компании Танмэнь, предложил Лю Ягэ выступить в качестве личного помощника Лин Момо. Естественно, Лин Момо не возражала. Она немедленно уведомила Лю Ягэ о том, что та должна прийти на работу, и приступила к созданию компании.

Обсудив эти вопросы, Цинь Хаодун превратился в мастера, который только говорил другим, что делать. Все было передано Лин Момо, и он сразу же вернулся в лазарет и продолжил работать врачом.

Как только он вошел в комнату, он увидел Вэнь Чанцзяна, директора больницы Цзяннань, беседующего с Толстяком Чжаном. Рядом с ними были два брата, Чжан Шаоань и Чжан Шаопин.

Толстяк Чжан был простым врачом, который не мог попасть в обычную больницу. Когда он увидел директора больницы Цзяннань, он приготовил для них чай и налил воды, разговаривая с гостями максимально доброжелательно.

Вэнь Чанцзян поднял свою чашку и увидел Цинь Хаодуна. Он встал и протянул руки, чтобы тепло поприветствовать Цинь Хаодуна:

— Доктор Цинь, вы вернулись.

Цинь Хаодун не ненавидел Вэнь Чанцзяна, но он также не питал к нему хороших чувств. Прямо сейчас было легко угадать его намерения. Он протянул руку и небрежно пожал ее. Затем он сказал:

— Вице-директор, как дела?

— Доктор Цинь, я здесь, чтобы нанять вас от имени больницы Цзяннань, — Вэнь Чанцзян улыбнулся и сказал, — Для вас оставаться здесь пустая трата таланта, учитывая ваши навыки. В нашей больнице нет заместителя директора. Если вы согласитесь, вы сможете принять должность в больнице Цзяннань прямо сейчас.

Толстяк Чжан широко раскрыл глаза от удивления. Он также был врачом. Разрыв между двумя мужчинами был действительно большим. Он беспокоился о том, что его уволят, а Цинь Хаодун мог стать вице-директором одной из лучших больниц.

Цинь Хаодун улыбнулся, вернулся на свое место и сел. Затем сказал:

— Спасибо, директор Вэнь, за вашу доброту. Мне нравится быть врачом здесь, поэтому я вас не побеспокою.

«Он отказался? Как он мог отказаться?»

Чжан Чанцзян знал, что Цинь Хаодун был очень хорош, он отклонение предложения было для него сюрпризом. Студент университета, который не получил диплом, отказался от должности заместителя директора. Какого черта ему надо?

Его сердце было полно негодования, но он мог только молча пить чай.

Вэнь Чанцзян был слегка разочарован, сказав:

— Доктор Цинь, подумайте об этом. Мы можем обсудить зарплату!

Цинь Хаодун сказал:

— Директор Вэнь, я думаю, вы здесь не для того, чтобы попросить меня стать вице-директором. Давайте поговорим об этом. У всех нас дела. Нет необходимости ходить вокруг. Скоро сюда придут и другие люди.

Вэнь Чанцзян улыбнулся и сказал:

— Вы простой человек, доктор Цинь, поэтому я перейду к делу. Я слышал, что вы разработали лекарство, которое лечит лейкемию.

Цинь Хаодун слегка улыбнулся и сказал:

— Да, это правда. Возможно, вы так же слышали, что вчера сотня пациентов приняла это лекарство и излечилась. Показатель эффективности лечения достиг 100%.

Вэнь Чанцзян сказал:

— Доктор Цинь, вы когда-нибудь задумывались о сотрудничестве с нашей больницей или продаже вашей формулы по хорошей цене?

Цинь Хаодун сказал:

— Директор Вэнь, вы меня оскорбляете. Я разработал лекарство не ради заработка, а чтобы облегчить боль более чем 4 миллионам пациентов с лейкемией в Хуася. Поэтому я не собираюсь продавать эту формулу.

Чжан Шаоань не мог промолчать:

— Тогда давайте сотрудничать. Больница Цзяннань очень сильна. Если мы объединим свои силы, мы поможем большему количеству пациентов.

Цинь Хаодун взял подписанное им соглашение и сказал:

— Директор Вэнь и заместитель директора Чжан, извините, вы опоздали. Я только что подписал соглашение о сотрудничестве с Лиин Групп. Я также основал компанию традиционной китайской медицины Танмэнь, которая наладит производство лекарства.

Лицо Вэнь Чанцзяна выражало его разочарование. Если Цинь Хаодун уже сотрудничал с Лиин Групп, они были совершенно бесполезны.

— Что ж, доктор Цинь, если вы разработаете какие-нибудь хорошие формулы в будущем, подумайте о больнице Цзяннань.

Вэнь Чанцзян покинул лазарет с братьями Чжан. Как только они ушли, в больницу пришел директор больницы традиционной китайской медицины провинции Цзяннань. Его цель была точно такой же, как у Вэнь Чанцзяна. Они все шли сюда за лекарством.

Как и Вэнь Чанцзян, директор больницы традиционной китайской медицины Цзяннань разочаровался и ушел. Затем пришли директор центральной больницы и руководители нескольких других больниц. Все они пришли с одинаковым намерением, но получили отказ.

Цинь Хаодун подсчитал, что к нему уже пришли представители всех больниц Цзяннань. А значит, теперь он может вздохнуть с облегчением. Внезапно дверь открылась, и вошел мрачный молодой человек.

— Где Цинь Хаодун? — гордо спросил Ло Чэнмин.

— Это я, в чем дело? — спросил Цинь Хаодун, глядя на него.

— Я Ло Чэнмин, генеральный менеджер фармацевтической компании Ло!

Когда Ло Чэнмин закончил, он подумал, что, учитывая известность Ло, Цинь Хаодун должен будет тепло поприветствовать его.

Однако после долгого ожидания Цинь Хаодун все еще равнодушно смотрел в его сторону.

— Разве вы не слышали о фармацевтической компании Ло? — сердито спросил Ло Чэнмин.

— Ну и что? Я и о Билле Гейтсе слышал. Он имеет какое-либо отношение ко мне? Кроме того, я никогда не слышал о том, о чем ты говоришь.

— Ты… — Ло Чэнмин почти задохнулся, — Если ты не слышал о нас, почему так разговариваешь со мной?

Прежде чем успокоиться, Цинь Хаодун сказал:

— В чем дело? Просто говорите и уходите.

Цинь Хаодун никогда не питал хороших чувств к таким детишкам богатых родителей, которые обычно были некомпетентны. Более того, когда он услышал название компании, он понял, что этот человек пришел за лекарством. Не о чем было говорить. Это была пустая трата времени.

— Сразу перейду к делу, — Ло Чэнмин достал чековую книжку, выписал чек на миллион юаней и положил его на стол Цинь Хаодуна, — Это один миллион юаней. Продай мне формулу лекарства от лейкемии.

Ло Чэнмин решил выбрать самый простой способ. Все, что было связано с сотрудничеством или акциями, было слишком хлопотно. Цинь Хаодун был просто студентом колледжа, который еще не окончил его. Учитывая репутацию Группы Ло, Цинь Хаодун должен был послушно отдать формулу, если ему дадут немного денег.

Таким образом, он не говорил о сотрудничестве и не говорил о двух миллиардах юаней, о которых упоминал Ло Цзинь. Он дал ему миллион юаней в обмен на формулу.

Цинь Хаодун взял чек и посмотрел на Ло Чэнмина, как на дурака.

Ло Чэнмин, которому было очень неудобно, когда люди смотрели на него, сердито сказал:

— Почему ты так смотришь на меня? Ты меня не слышишь?

Цинь Хаодун разорвал чек на куски и сказал:

— На выходе поверните на лево и идите прямо десять километров. Психиатрическая больница Цзяннань находится там. Если вы заболели, немедленно обратитесь к врачу. И впредь не забывайте принимать лекарства.

«Если он не дурак, как он может предлагать за формулу миллион юаней? Как ему с таким подходом удалось стать генеральным менеджером компании Ло».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 248: Переговоры**

Глава 248: Переговоры

— Что ты сказал?

Ло Чэнмин был в ярости. Он был богатым сыном своего богатого отца. Ло Груп зародилась в преступном мире, поэтому, куда бы он ни пошел, люди смотрели на него со страхом. Однако Цинь Хаодун относился к нему как к психу.

Он яростно закричал на Цинь Хаодуна:

— Не думай, что сеешь со мной так разговаривать, даже если у тебя есть формула, мальчик. Если будешь оскорблять Ло Групп, эта жалкая бумажка тебе не поможет!

Цинь Хаодун холодно сказал:

— То, что я делаю, не имеет к тебе никакого отношения. Убирайся отсюда!

— Мальчик, ты играешь со смертью, — яростно сказал Ло Чэнмин, — ты вообще не знаешь, откуда появилась Ло Групп? Если сегодня ты не отдашь мне формулу, я обещаю, что завтра ты не увидишь восхода солнца.

Цинь Хаодун, которому было лень продолжать этот разговор, крикнул в сторону двери:

— Сэйбер, войди.

Сегодня здесь было так много людей, что если Сэйбер не окажется за дверью, он окажется бесполезным.

Конечно, как только дверь открылась, вошел Сэйбер.

— Каковы ваши приказы, босс?

Цинь Хаодун поднял руку и указал на Ло Чэнмина:

— Выбрось этого дурака отсюда!

— Как ты смеешь? Ты хочешь умереть! Кто посмеет трогать меня? Я клянусь, до завтра они не доживут.

Ло Чэнмин продемонстрировал престиж чиновников и гангстеров второго поколения, которые, казалось, были импульсивны и всегда надеялись на свои связи и деньги.

Если бы Цинь Хаодун и Сэйбер были обычными людьми, они бы могли испугаться. Но каким был Сэйбер? Как он мог испугаться этой мелочи? Он шлепнул Ло Чэнмина, уронив на землю.

— Как ты смеешь бить меня, ублюдок!

Ло Ченмин, который несколько дней изучал вольную борьбу и корейский бокс, хотел дать отпор, но его мастерство было ничем по сравнению с Сэйбер. Вскоре его одежда была разорвана на части и полностью снята.

— Ты… Ты слишком далеко зашел!

По пути сюда Ло Чэнмин в своем высокомерии думал, что может вести себя как тиран из-за репутации Ло Групп. Поэтому он даже не привел телохранителя. Он и подумать не мог, во что это выльется.

Он присел на корточки на землю, обхватив плечи руками. На его лице был страх, гнев и обида, и ни следа высокомерия и гордости. Он не мог поверить, что юный студент колледжа, такой как Цинь Хаодун, посмел бы быть таким грубым с ним.

На самом деле Ло Чэнмин был избалованным ребенком. С детства до зрелого возраста он привык брать свое благодаря репутации отца. Если он чего-то хотел, он мог легко забрать это, используя финансы семьи или ее силы.

Поэтому, когда он узнал, что Цинь Хаодун был лишь студентом колледжа, он не стал вдаваться в подробности. Он не знал, что Цинь Хаодун был парнем Лин Момо и большим начальником охранной компании. Он побежал в Лиин Групп за формулой, используя самый дурацкий способ.

Сначала он пытался купить формулу всего за один миллион юаней, чтобы Ло Цзинь оценил его способности. Он не ожидал, что не получит формулу и останется голышом сидеть на полу.

Цинь Хаодун недовольно сказал:

— Сэйбер, зачем ты это сделал? Я попросил тебя выбросить его отсюда. Надо было оставить ему шорты. У нас так много коллег-женщин в компании. Ему ведь будет стыдно, если наши девушки будут смеяться над его причиндалом?

— Простите, сэр. Я был взволнован и не особо задумывался об этом, — неловко сказал Сэйбер.

— Взволнован? Он большой человек. У тебя есть какие-то особые увлечения?

— Не сердитесь, босс. Сейчас я что-нибудь придумаю! — Сэйбер огляделся. В комнате не было никакой другой одежды. Однако он сразу же обратил внимание на мусорное ведро неподалеку.

Он снял мусорный мешок с мусорного ведра и надел его на голову Ло Чэнмина. Несмотря на то, что он был не слишком большим, мешок закрыл его чуть ниже пояса. Ло Чэнмин выглядел все более и более жалким, когда на его обнаженном теле повис всякий мусор.

Поставив его на место, Сэйбер схватил Ло Чэнмина за волосы и вытащил его из лазарета. Когда они подошли к двери Лиин Групп, Сэйбер пнул Ло Чэнмина в зад, выбросив его на улицу.

Ло Чэнмин встал с земли и побежал прямо к парковке, игнорируя все остальное. Территория Лин Групп была такой большой, что вход был далеко от парковки. Его странный костюм сразу вызвал любопытство окружающих.

— Что вы делаете, молодой человек? Это боди-арт?

— Парень, почему ты надел этот пакет? Ты пытаешься привлечь внимание к охране окружающей среды? Ты борец за экологию?

— Парень, зачем ты бегаешь голышом? Акция за мир во всем мире?

Ло Чэнмин сходил с ума. Он взревел на людей вокруг него:

— Отойдите от меня!

— Черт, он сумасшедший. Я думал, что он художник!

— Нет, он кажется мне знакомым. Я помню его. Разве это не генеральный менеджер Ло Групп?

К сожалению, кто-то в толпе узнал его. Ло Чэнмин закрыл лицо одной рукой, а другой рукой прижимал полиэтиленовый пакет к талии. Он неистово бежал вперед. К счастью, у водителя, с которым он приехал, было хорошее зрение и быстрые рефлексы. Он подал машину и вовремя забрал Ло Чэнмина.

Ло Чэнмин открыл дверь, прыгнул в машину, и они уехали.

Сэйбер вернулся в лазарет и передал сообщение Цинь Хаодуну:

— Босс, я уже избавился от этого дурака.

— Я действительно не знаю, откуда этот парень, — Цинь Хаодун повернул голову и сказал Чжан Чжицзе, — что за фармацевтическая индустрия Ло?

— Вы никогда не слышали о фармацевтической промышленности Ло?

Чжан Чжицзе казался удивленным. Он думал, что Цинь Хаодун притворяется сбитым с толку, и намеренно сказал, что никогда не слышал об этом.

Цинь Хаодун сказал:

— Я действительно не слышал о ней. Они очень известны?

— Да, очень, — сказал Чжан Чжицзе, — Фармацевтическая промышленность Ло является единственной компанией, зарегистрированной в стране М в фармацетической индустрии Цзяннань, поэтому семья Ло очень богата. Кроме того, благодаря их преступному прошлому, они всегда ведут себя так, словно им все дозволено.

Этим человеком был Ло Чэнмин, сын Ло Цзиня, председателя группы Ло. В настоящее время он является генеральным менеджером компании Ло.

Цинь Хаодун сказал:

— Я действительно не знаю, как они вышли на рынок с таким глупым генеральным менеджером.

Чжан Чжицзе сказал:

— Ло Цзинь, основатель Ло Групп, действительно сильный человек. Он ведет дела мудро и решительно. Ло Чэнмин намного хуже своего отца. Он – избалованный ребенок. Он может быть очень успешным в наши дни, но он ничего не смыслит в бизнесе.

Цинь Хаодун покачал головой. В течение последних нескольких лет в Хуася было много потомственных богачей и чиновников, включая элиту. Однако большинство из них были безрассудными дураками, которые наносили вред работе своих отцов и дедов. Старое наблюдение, что большинство молодых людей из богатых семей были дураками, было правдой.

Пока он думал об этом, дверь открылась, и к нему вошел Чжу Хао со своими шестью телохранителями.

Чжу Хао с гордостью сказал:

— Брат, ты не ожидал, что я так скоро вернусь к тебе, не так ли?

Он думал, что Цинь Хаодун обидел его и пытался спрятаться. Однако он не знал, что Цинь Хаодун никогда не воспринимал его всерьез.

Цинь Хаодун засмеялся и сказал:

— Что ты можешь сделать? Снова хочешь поиграть, потому что в прошлый раз тебе показалось мало?

Чжу Хао осмотрел комнату. Определив, что Дамао и Эрмао не было, он испытал облегчение.

— Парень, ты убил мою собаку и...

Цинь Хаодун посмотрел на него с игривым выражением и сказал:

— Ну, что ты хочешь?

— отдай мне формулу лекарства от лейкемии, и я уйду.

Цинь Хаодун вздохнул. Количество безмозглых людей все увеличивалось. Парень пытался купить формулу за миллион юаней. Теперь этот парень хотел получить ее бесплатно. Он не знал, чем они думали.

Чжу Хао оказался еще более жадным. Вчера он хотел Дамао и Эрмао, но теперь он хотел забрать формулу. Цинь Хаодун действительно не знал, почему тот был таким смелым.

Выражение его лица изменилось, когда он сказал:

— Я не хочу больше слышать ни слова о твоей собаке. Ты не можешь быть таким жадным. Уходи, пока не поздно. В противном случае ты сильно пожалеешь.

Чжу Хао разразился диким смехом и сказал:

— Парень, не строй из себя крутого. Без твоих собак ты никто.

По его мнению, Цинь Хаодун был слаб и некомпетентен. Если Дамао и Эрмао не было с ним, он мог распоряжаться Цинь Хаодуном, как пожелает.

Он махнул рукой охранникам и сказал:

— Выбейте из него формулу.

Шесть телохранителей, которые также были унижены накануне, сразу же яростно бросились к Цинь Хаодуну. Они хотели избить его, а затем сорвать с него одежду.

Однако, как только они двинулись вперед, перед ними встал Сэйбер. В следующие пару мгновений они пожалели, что пришли сюда.

Не успела улыбка улетучиться с лица Чжу Хао, как он увидел, что его шесть телохранителей лежат на земле, вопя от боли.

Сэйбер схватил Чжу Хао за воротник и бросил его к ногам Цинь Хаодуна, спросив:

— Босс, что нам делать с этим парнем? Мне раздеть его и выбросить?

Чжу Хао был шокирован, услышав слово «раздеть». Вчерашний опыт оставил в его сердце шрам. Он не хотел снова так унижаться.

К счастью, Цинь Хаодун махнул рукой и сказал:

— Да ладно, неинтересно играть в одну и ту же игру дважды. Выбрось его телохранителей. У меня будет серьезный разговор с мистером Чжу.

— Да, босс!

Сэйбер достал рацию и вызвал двух охранников. Затем они выволокли из лазарета телохранителей Чжу Хао.

Цинь Хаодун посмотрел на Чжу Хао и игриво спросил:

— Мистер Чжу, откуда у вас столько смелости. Ты смеешь требовать у меня лекарство. Разве ты не знаешь, сколько стоит моя формула?

Когда дело дошло до формулы, Чжу Хао осмелел.

— Не важно, сколько она стоит, это просто формула китайской медицины. Ты знаешь, кто мой отец? Мой отец - директор Управления по борьбе с наркотиками. Если ты навредишь мне, даже если у тебя чудодейственное лекарство, его не допустят к производству. Если я прав, многие люди хотят с тобой сотрудничать, чтобы произвести лекарство. Однако, если вы не сможете получить номер партии и одобрение, вы не сможете ее продать. Только напрасно потратите деньги.

Цинь Хаодун посмотрел на него и сказал:

— Ты хочешь сказать, что, если я тебя обижу, моё лекарство не будут одобрено?

— Конечно. Мой отец - директор Управления по борьбе с наркотиками. Он решает, что одобрять, а что запретить, — на лице Чжу Хао снова появилась гордость. Если Цинь Хаодун хотел производить лекарство, он должен был слушаться.

Он сказал:

— Хорошо, сделаем шаг назад. Я не хочу твоей формулы. Просто дай мне 500 миллионов юаней, и я помогу тебе одобрить лекарство. Тогда я прощу тебя за то, что ты сделал. Как тебе?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 249: Сын, вырывший могилу отцу**

Глава 249: Сын, вырывший могилу отцу

Улыбка Цинь Хаодуна исчезла. Этот парень был действительно жадным. Он ничего не сделал, но у него хватило наглости просить 500 миллионов юаней.

Он холодно сказал:

— Формула моя. Зачем мне давать тебе деньги?

— Потому, что мой отец - директор Управления по борьбе с наркотиками! — сказал Чжу Хао с уверенностью, — Не думай, что я тебе угрожаю. Ты никогда не слышал о фармацевтической компании Лон-Ривер? Ты обидел моего отца своим невежеством. Теперь ты должен принять последствия.

Я говорю тебе, если ты хочешь выжить в фармацевтической промышленности, ты должен оставаться на связи с нашей семьей. В противном случае ты выйдешь из игры, прежде чем узнаешь об этом.

Цинь Хаодун сделал вид, что напуган его словами. Он поколебался, а потом спросил:

— Это была идея твоего отца или твоя идея попросить у меня деньги?

Чжу Хао торжествующе сказал:

— Это важно? Я единственный сын моего отца, поэтому я представляю его. Он сделает все, что я от него хочу.

Цинь Хаодун сказал:

— Если бы я дал тебе 500 миллионов юаней, какую выгоду я бы получил?

— Много преимуществ! Твое лекарство будет одобрено в кратчайшие сроки, и Управление по борьбе с наркотиками не будет беспокоить тебя в будущем. Ты бы заработал столько денег, сколько захочешь.

Цинь Хаодун сказал с мрачным выражением лица:

— Ты имеешь в виду, что если я заплачу тебе деньги, любое лекарство моего производства будет одобрено, верно?

Чжу Хао, который не почувствовал изменения в тоне Цинь Хаодуна, самодовольно сказал:

— Конечно, мы принимаем окончательное решение о том, подходит ли лекарство.

— Ты когда-нибудь задумывался, какой вред это может принести людям, если на рынке появятся некачественные лекарства?

Чжу Хао теперь, похоже, понял точку зрения Цинь Хаодуна. И все же он нетерпеливо сказал:

— Зачем ты завел этот разговор? Просто скажи мне, заплатишь ты или нет.

Цинь Хаодун холодно сказал:

— У меня есть деньги, но я их не дам.

Чжу Хао, который не ожидал получить такой ответ после долгого разговора, сердито сказал:

— Парень, ты шутишь?

— Убирайся отсюда, или я тебя выброшу тебя в окно.

Чжу Хао был шокирован. Это был верхний этаж. Он превратился бы в котлету, если бы его действительно выбросили отсюда. Он молил:

— Подожди, парень! Однажды ты сам ко мне придешь с этой просьбой. Тогда ты потеряешь не 500 миллионов, а один или два миллиарда.

Боясь, что Цинь Хаодун выйдет из себя, он выбежал из клиники.

Цинь Хаодун холодно посмотрел ему в спину. Судя по поведению Чжу Хао, его отец должен был быть не лучше. Нужно было разобраться с этим. В противном случае он станет угрозой.

Он повернулся к Чжан Чжицзе и сказал:

— У нас есть видео разговора, который был только что?

— Да, я все записал. Этот парень действительно отвратителен. Ему следует преподать урок.

Чжан Чжицзе передал карту памяти Цинь Хаодуну. Скрытую камеру, которую он купил в прошлый раз, еще не увезли домой. В тот момент, когда он увидел жест Цинь Хаодуна, он сразу же вынул ее и начал снимать. Все, что Чжу Хао сказал и сделал, было четко записано.

Цинь Хаодун убрал карту памяти. Этого не хватит, чтобы свергнуть отца Чжу Хао. Чжу Байвэнь мог выйти сухим из воды, настаивая на том, что это не имеет к нему никакого отношения.

Подумав об этом, он достал свой мобильный телефон и набрал номер Ци Ваньэр.

— Мне нужна вся доступная информация о Чжу Байвэне из Управления по борьбе с наркотиками. Мне нужно достаточно скандалов, чтобы отправить его в тюрьму на всю жизнь.

— Я знал, что ты не позвонишь мне просто так, — пожаловалась Ци Ваньэр, — Я могу помочь тебе найти информацию, но ты будешь должен мне ужин.

С тех пор, как Ци Ваньер выразила ему свою позицию в последний раз, Цинь Хаодун не знал, как с ней встретиться. Он все еще очень боялся остаться с ней наедине.

Однако теперь он не мог уйти от этого, поэтому ему пришлось ответить:

— Просто ужин? Нет проблем!

Ци Ваньэр радостно сказала:

— Подожди меня немного. Я отправлю информацию, когда найду ее.

Примерно через полчаса она перезвонила и извинилась:

— Прости, на этот раз это заняло немного больше времени, но этот парень натворил слишком много дел. Кстати, я проверила его сына, вся информация была отправлена на твой почтовый ящик.

— Спасибо! — сказал Цинь Хаодун. С таким выдающимся хакером было гораздо проще делать вещи.

— Бессмысленно благодарить меня в устной форме. Просто не забудь угостить меня ужином.

Затем Ци Ваньэр повесила трубку.

Цинь Хаодун открыл свой компьютер и проверил свой почтовый ящик. Ци Ваньэр нашла сотни страниц информации. После беглого просмотра он понял, что Чжу Хао был жадным не просто так. Оказалось, что его отец был еще жаднее.

У него было 16 домов, 9 любовниц, 8 автомобилей и вкладов на десятки миллионов в каждом банке. Тем не менее, этот парень действительно умел скрывать свою собственность. Только два из его домов были на юге реки Янцзы. Остальные были куплены за пределами города. Только компьютерный эксперт, такой как Ци Ваньэр, могла обнаружить это.

Чжу Хао также сделал много плохих вещей. Он был инструментом сбора денег своего отца, который везде брал взятки. Когда кто-то отказывался подчиняться ему, Чжу Байвэнь использовал свою силу, чтобы подавить их. Однажды фармацевтическая компания среднего размера под названием Байшунь Фармацевтикал Компани была вынуждена уйти с фармацевтического рынка, потому что выступила против Чжу Байвэня и его сына.

В то же время парень нанял телохранителей для себя. Они издевались над слабыми и грабили женщин. Их преступления было сложно подсчитать.

Ци Ваниэр собрала очень подробную информацию. Было много доказательств, подтверждающих каждое их преступление. Когда все это будет передано в соответствующее ведомство, он будет осужден без следствия.

Прочитав информацию, Цинь Хаодун усмехнулся. Казалось, что хорошие дни Чжу Хао и его отца подошли к концу.

В небольшом конференц-зале Чжу Байвэнь сидел напротив Ли Чанчжи и серьезно отчитывался о своей работе. Он хорошо умел подлизываться к другим после стольких лет чиновничества. Таким образом, он очень хорошо знал, что важного человека перед ним заботит больше всего.

— Мэр Ли, самое лучшее в нашем Управлении по борьбе с наркотиками - это то, что мы свободны от коррупции. Я первый, кто подал пример. Я никогда не брал ни гроша с компаний. Все, что я делаю, служит во благо народа и страны...

В момент, когда он говорил это, дверь открылась, и вошла Ван Рубин.

Ли Чанчжи посмотрел на своего секретаря. Хотя она работала меньше двух недель, он был очень доволен этой способной девушкой.

Он очень хорошо знал, что Ван Рубин не вмешалась бы в отчет, если бы не случилось что-то важное.

— Мэр Ли, я только что получила важную информацию. Я думаю, что вам необходимо увидеть это немедленно.

Ван Рубин положила стопку бумаг на стол Ли Чанчжи.

Ли Чанчжи быстро пролистал документы. Чем больше он смотрел на них, тем мрачнее становилось его лицо. Наконец его лицо потемнело от гнева.

Чжу Байвэнь, неловко сидевший напротив него, задавался вопросом, должен ли он продолжать доклад. В то же время он был очень удивлен. Он не знал, что принесла Ван Рубин. Почему Ли Чанчжи так разозлился, увидев это?

Пока он думал, что делать, Ли Чанчжи бросил бумаги на стол и строго сказал:

— Вы двуличный, лицемерный ублюдок! Посмотрите на это!

Чжу Байвэнь был шокирован. Всего несколько минут назад он спокойно слушал доклад. Почему он вдруг разозлился?

Ответ должен быть в этой стопке бумаг. Он взял их и посмотрел на них. Чем больше он смотрел, тем бледнее становилось его лицо. Наконец он растекся на стуле.

— Мэр Ли, я… я…

Чжу Байвэнь долго заикался, но не смог произнести ни слова. Он хотел защитить себя и уйти от ответственности, но доказательств было так много, что он не мог найти никаких оправданий.

Многие вещи, которые он делал, были очень секретными. Он действительно не понимал, как его обнаружили. Ли Чанчжи поручил специальному отделу провести расследование?

Ван Рубин добавила:

— Мэр Ли, здесь еще видео.

Затем она включила свой мобильный телефон, и на экране появилось отвратительное лицо Чжу Хао.

— Я единственный сын моего отца, поэтому я представляю его… Если ты хочешь выжить в фармацевтической промышленности, ты должны оставаться на связи с нашей семьей. В противном случае ты выйдешь из игры, прежде чем узнаешь об этом…

После просмотра этого видео Чжу Байвэнь наконец понял, как его обнаружили. Теперь он представлял, как душит своего сына, вырывшего могилу для своего отца. Этот дурак, который отправился прямо к Цинь Хаодуну за формулой, попался на видео. Деньги совсем отупили его!

Ли Чанчжи сказал Ван Рубин:

— Вызовите кого-нибудь, чтобы забрать его, и сообщите полиции, что его сын должен быть арестован и предан суду вместе с ним.

Чжу Байвэнь смертельно побледнел. Он сразу пожалел обо всем содеянном. К сожалению, никто не мог повернуть время вспять. Если бы он знал, что все закончится так, он не позволил бы себе зайти так далеко.

Вскоре прибывшие сотрудники полиции надели на него наручники и вывели из зала заседаний.

Тем временем Чжу Хао покинул группу Лин. Он так ненавидел Цинь Хаодуна, что поехал в Управление по борьбе с наркотиками, надеясь, что его отец сможет преподать этому зарвавшемуся парню хороший урок.

Цинь Хаодун осмелился унизить его. Он хотел по-плохому? Он представил Цинь Хаодуна, стоящего на коленях перед ним и умоляющего его о пощаде.

Однако Чжу Байвэня не было в Управлении. Секретарь сказал ему, что он пошел на встречу. Чжу Хао не уходил. Вместо этого он сидел в своем кабинете и ждал. Он не сдастся, пока Цинь Хаодун не будет наказан.

Прождав полчаса, дверь офиса открылась.

— Папа, ты наконец вернулся. Послушай, сегодня мы должны наказать этого Цинь...

Прежде чем Чжу Хао успел закончить, он поднял глаза и увидел, что вошел не его отец, а два полицейских в форме. Случилось так, что эти полицейские поймали его вчера, когда он ехал голым.

Поэтому он недовольно сказал:

— Что вы здесь делаете? Разве мы не урегулировали инцидент? Я заплатил штраф!

— Дело не том правонарушении. Побегаешь голым, когда тебя отвезут в тюрьму!

Двое полицейских пошли вперед и надели на Чжу Хао наручники, а затем доставили его в полицейский участок.

— Отпустите меня. Вы знаете кто я? Мой отец – Чжу Байвэнь.

Чжу Хао все еще пытался отделаться от них, прикрываясь именем отца.

Один из полицейских усмехнулся:

— Конечно, мы знаем, кто твой отец. Встретишься с ним в тюрьме.

— Что? Ты только что сказал, что моего отца тоже поймали?

Чжу Хао был в ужасе.

Он сам не умел ничего, кроме как пить и бить женщин. Его отец был его самой большой поддержкой. Если Чжу Байвэнь сядет в тюрьму, его жизнь будет разрушена.

— Твой отец не только был арестован, но он, несомненно, понесет более суровое наказание, чем ты. Там, где дым, там огонь. Ты проведешь остаток своей жизни в тюрьме за безнравственные поступки, которые совершили вы со своим отцом.

Полицейский перестал с ним разговаривать и толкнул его прямо в патрульную машину. Его везли в участок под вой сирен.

Тем временем, в Ло Групп, после завершения текущей работы, Ло Цзинь вспомнил о формуле и заинтересовался, как успехи у его драгоценного сына.

Он очень хорошо знал характер Ло Чэнмина, но у него был только один сын, поэтому он унаследует все в будущем. Он должен был обучить своего сына, именно поэтому он доверил Ло Чэнмину эту проблему.

Он набрал номер Ло Чэньмина и спросил:

— Чэнмин, как дела?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 250: Валять дурака**

Глава 250: Валять дурака

Ло Чэнмин пришел домой в ужасном состоянии. Он принял ванну, достал новый комплект одежды и наконец выбросил этот пластиковый пакет.

Внезапно зазвонил его мобильный телефон. Он поднял трубку и нажал кнопку ответа. Услышав вопрос Ло Цзиня, он нетерпеливо сказал:

— Отец, доверься мне. Тебе не нужно ни о чем беспокоиться! Я обязательно добуду эту формулу.

Затем он немедленно повесил трубку.

Ло Цзинь посмотрел на телефон в руке. На некоторое время он потерял дар речи. Он знал, что его своенравный сын снова вспыхнул. Кто знал, что он мог натворить. Однако он думал, что Цинь Хаодун был простым студентом колледжа. Семья Ло начинала как мафиозная. Даже если они убьют его, это не будет иметь большого значения. Может быть, его сын преуспеет по-своему.

Таким образом, он оставил это дело Ло Чэнмину, не задавая вопросов.

Ло Чэнмин налил стакан красного вина и выпил его. Внезапно дверь открылась, и вошел мужчина средних лет со шрамом на лице.

Это был Шрам, самый важный подчиненный Ло Цзиня со времен подполья. Хотя он был немногословен, его жестокое лицо говорило само за себя.

— Мистер, вы искали меня?

— Шрам, иди и сделай кое-что для меня! — Ло Чэнмин указал на изображение Цинь Хаодуна на компьютере и сказал, — Этот человек является врачом Лиин Групп. Возьми людей и приведи его ко мне. Не убивай его. Он нужен мне живым.

Он намеревался захватить Цинь Хаодуна и сначала получить формулу. Затем он планировал пытать его и в конце концов бросить в море, на корм рыбам.

— Не волнуйтесь. Он лишь юнец. Я приведу его к вам сегодня вечером, — Шрам хлопнул себя по груди.

На фотографии было видно, что Цинь Хаодун был нежным студентом колледжа, поэтому он не слишком переживал за это дело.

Ло Чэнмин задумался и сказал:

— Ты должен быть осторожен. Никто не должен узнать об этом.

— Нет проблем. Вы можете быть уверены. Я сделаю все в лучшем виде.

Затем Шрам вышел из кабинета Ло Чэнмина и вызвал нескольких своих людей для выполнения этого поручения.

Ло Чэнмин пробормотал с мрачным лицом:

— Как ты смеешь провоцировать меня, мальчик? Пора платить за свою наглость!

Цинь Хаодун не знал, что должно было случиться. После обеда он вернулся в офис генерального директора с Лин Момо, чтобы отдохнуть. Ван Рубин позвонил сразу после того, как они вошли в комнату.

— Хаодун, Чжу Байвэнь и его сын Чжу Хао были привлечены к ответственности и отправлены в тюрьму!

— Замечательно. По этим двоим давно тюрьма плакала.

Закончив разговор, Цинь Хаодун повесил трубку и рассказал Лин Момо обо всем этом. Наконец, он сказал:

— Отправка Чжу Байвэня в тюрьму заложила основу для одобрения нашей медицины. Как ты мне отплатишь?

Лин Момо горько улыбнулась:

— Отплачу? Ты оказываешь мне медвежью услугу!

Цинь Хаодун был в замешательстве:

— Что? Как это может быть медвежьей услугой? Если бы этот придурок Чжу Байвэнь все еще был рядом, он бы шантажировал тебя во время процесса одобрения.

Лин Момо сказала:

— Я навела справки. Если мы хотим продавать лекарство на рынке, процедура одобрения будет очень хлопотной. Первый этап - Управление по борьбе с наркотиками Цзяннаня. Процедура одобрения лекарств очень сложна. Чтобы лекарство появилось на рынке, требуется три месяца, но по факту этот процесс может длиться вечно.

Чжу Байвэнь - жадный человек, но он сделает все быстро, если ему заплатят. Если бы он был там, мы могли бы не только получить сертификацию, но и сэкономить много времени, поэтому мы могли потратить немного денег.

Теперь, когда он в тюрьме, нашим лекарствам будет нелегко получить одобрение, когда они назначат нового директора. Задержка одобрения на долгое время очень вредна для маркетинговой стратегии нашей компании. Вполне возможно, что формулу лекарства разгадают раньше.

— Ах! Я этого не знал!

Цинь Хаодун действительно не ожидал такого результата. Хотя он не беспокоился о том, что его лекарство будет расшифровано, если процесс одобрения лекарства действительно затянется слишком надолго, было неизвестно, сколько больных лейкемией может умереть в этот период. Даже если он бдет работать не покладая рук, он не спасет более 4 миллионов больных лейкемией в Китае.

Подумав об этом, он спросил:

— После всех этих лет в бизнесе у Лиин Групп нет собственных каналов?

— У нашей группы есть свои каналы, но ты знаешь, что мы делали раньше. Если мы сталкиваемся с проблемами, связанными с драгоценными камнями и нефритом, мы можем разобраться с этим. Однако, мы никогда не занимались фармацевтикой. Откуда у нас такие связи?

Цинь Хаодун подумал об этом и понял, что это было разумным. Таким образом, он сказал:

— Во-первых, вы должны пройти одобрение лекарства в соответствии с обычной процедурой. Я посмотрю, смогу ли я найти способ исправить это.

Когда днем он вернулся в свой офис, Цинь Хаодун разобрался со всеми своими связями.

Семья Налана имела большое влияние в провинции Цзяннань, но процедура одобрения проводилась не только в провинции Цзяннань. Возможно, Ци Ваньэр могла бы помочь, но ей также нужно было обратиться за помощью к семье Ци, а Цинь Хаодун не хотел этого.

Когда пришло время уходить с работы, он все еще не нашел выход. Как только он собирался собраться и уйти, дверь открыли, и вошла женщина.

На женщине были узкие джинсы, которые отчетливо подчеркивали ее горячую фигуру. Ее ноги были длинными и прямыми, а ее ягодицы так и просили шлепка.

Желтая майка открывала ее сексуальную очаровательную ключицу и ложбинку на груди. Майка была короткой и не прикрывала ее талию.

Горячая! Она была действительно горячей! Глаза Цинь Хаодуна неотрывно смотрели на гостью. Его глаза просто сканировали ее лицо, а затем сосредоточились на ее теле.

Оценив ее фигуру, он спросил:

— Кого вы ищете, красавица?

— Цинь Хаодун, что ты имеешь в виду? Ведешь себя так, словно не узнаешь меня после нескольких дней отъезда?

— А? — Цинь Хаодун был немного ошеломлен. Только тогда он узнал девушку перед собой. Это была Налан Уся.

Неудивительно, что он не узнал ее. Налан Уся всегда была одета в форму. Она никогда не выглядела такой сексуальной. Платья с глубоким вырезом были не в ее стиле.

Кроме того, ее недавно завитые волосы свисали, скрывая половину ее лица. Если бы он не посмотрел внимательно, он бы не узнал ее.

— Нет, я просто не думал, что это ты! — Цинь Хаодун игриво посмотрел на нее и сказал, — Офицер Налан, ваш стиль сильно изменился. Вы так оделись, чтобы соблазнить мужчину?

Налан Уся посмотрела на него. Ее щеки покраснели, когда она сказала:

— Нет никакого мужчины, только маленький доктор. Он собирается поужинать со мной сегодня вечером.

— Поужинать с тобой? Сегодня особенный день?

— Разве мы не можем поужинать вместе просто так? Тебя не было так много дней, но ты ни так и не навестил меня!

Налан Уся почувствовала, что сказала что-то нескромное, и замолчала. Щеки у нее были красные, как спелые яблоки.

— Хорошо, просто поужинаем! Ты выбираешь, куда мы пойдем. Можем идти прямо сейчас.

Цинь Хаодун, который не знал, что Налан Уся зайдет к нему, позвонил Лин Момо, чтобы попросить ее забрать малышку. Затем они вместе покинули Лиин Групп.

Цинь Хаодун, садясь в машину, спросил:

— Что хочешь съесть? Как насчет того, чтобы снова пойти в Мечтательный Цзяннань?

— Нет, я хочу пойти на берег реки, поесть морепродуктов. Затем мы можем прогуляться вдоль реки, посмотрим ночной пейзаж и насладимся речным бризом.

— Нет проблем. Пойдем есть морепродукты.

Цинь Хаодун завел свою машину. Через полчаса они прибыли в Башню Инцзян, самый большой ресторан на берегу.

Они зарезервировали одну комнату на втором этаже. Наслаждаться речным пейзажем, есть морепродукты и пить красное вино было очень приятно.

Однако Налан Уся, казалось, немного отвлеклась. Она съела всего несколько кусочков омара весом три с половиной килограмма. Остальное съел Цинь Хаодун. Она съела только одного из десяти крабов.

Цинь Хаодун счастливо ел. Он выпил красное вино из своего бокала, вытер рот и сказал:

— Ты просила сводить тебя на ужин, но ничего не ешь. Я жадный, поэтому редко угощаю кого нибудь. Не упусти свой шанс!

Налан Уся посмотрела на него с загадочным выражением лица и сказала:

— У меня нет аппетита. Пойдем прогуляемся у реки.

Цинь Хаодун оплатил чек, и вместе они пошли к живописной дороге у реки, которая была одной из самых важных городских достопримечательностей в городе Цзяннань. Она была протяженностью десять километров. По левую сторону была широкая река, а по правую росла бурная растительность. Прямо напротив были неоновые огни города. Было очень приятно гулять там после ужина.

Они следовали за потоком вперед. Была середина лета, много красивых мужчин и женщин пришли на берег реки, чтобы увидеть пейзаж. Всем девушкам нравилось носить классную одежду, обнажающую их спины, талию и ноги, подчеркивая их фигуру.

Взглянув на белые тела, постоянно движущиеся перед ним, Цинь Хаодун задумался, ходили бы эти люди голыми, если бы не было никаких юридических ограничений.

Однако его идеи и действия не были синхронизированы. Он замечал окружающий пейзаж. Во время просмотра он угадывал размер некоторых девушек. Эта должна быть 33C. Эта должна быть 34D. Боже, эта может быть 36E. Это было действительно впечатляюще!

Он уделял много внимания окружающим девушкам, что заставило Налан Уся печально надуться. Другие пары держались за руки и обнимались, но парень рядом с ней не проявлял внимания. Его глаза редко смотрели на нее.

Она действительно не знала, о чем он думает. У нее было прекрасное лицо, хороший зад и красивая грудь. Разве она не была такой красивой, как окружающие девушки? Разве ее грудь не такая большая, как у них?

— Эй! Не насмотрелся? — жаловалась Налан Уся.

— А? Ой! — сказал Цинь Хаодун, выглядя немного смущенным, — Я наслаждаюсь пейзажем.

— Я знаю, что ты смотришь на пейзаж, но не на тот пейзаж, который видят другие люди.

Цинь Хаодун был очень недоволен ее словами. На самом деле, многие мужчины смотрели на один и тот же пейзаж.

Налан Уся сказала:

— Не мог бы ты поговорить со мной?

— Хорошо, о чем ты хочешь поговорить?

— Скажите, где ты был эти дни? Ты встречался с красивой женщиной?

— Я забрал мою дочь в Шеннонцзя...

Цинь Хаодун не скрывал этого от Налан Уся. Он рассказал ей о своей поездке в Шеннонцзя от начала до конца. Он рассказал о том, как муравьи-призраки Ада напали на них и как их захватили японцы.

Когда он закончил, Налан Уся спросила:

— Нравится ли тебе Ху Сяосянь? Она тебе нравится?

— Э-э... — Цинь Хаодун потерял дар речи. В своем повествовании он упомянул Ху Сяосянь максимально вскользь, но Налан Уся все же спросила это. Он должен был признать, что образ мышления женщин сильно отличался от мужского.

Он сказал с шепотом:

— Я так не думаю, мы просто друзья!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 251: На руках**

Глава 251: На руках

Налан Уся сказала:

—Не лги мне. Ху Сяосянь нравится тебе. Это женская интуиция.

Цинь Хаодун какое-то время молчал. Он должен был признать, что женская интуиция действительно поражала.

Они шли больше часа, не заметив этого. Было очень поздно, поэтому людей вдоль реки становилось все меньше и меньше.

Налан Уся с ненавистью во взгляде посмотрела на Цинь Хаодуна. Он был таким глупым. Всю дорогу она много раз намекала ему на то, что хотела, но он никак не отреагировал.

В приступе досады она протянула руку и взяла Цинь Хаодуна за руку, крепко вцепившись в нее. Это был смелый шаг, но под ним скрывалась неуверенность. В конце концов, она впервые в жизни позволила себе сделать так. Ее тело невольно слегка вздрогнуло.

Цинь Хаодун не был глупым. Он давно почувствовал привязанность Налан Уся к нему. Именно для него она оделась так сексуально, но он намеренно избегал ее.

В Мире самосовершенствования он завоевал сердца многих женщин благодаря своей красивой внешности и превосходному самосовершенствованию. У него был целый гарем. Однако это был мир без правил, где мужчины могли иметь бесчисленное количество женщин, если они были достаточно сильны.

Теперь все было иначе. Это был земной мир. У мужчины могла быть только одна женщина, поэтому, когда Налан Уся, Ху Сяосянь, Ци Ваньэр и другие выражали свои чувства к нему, он притворялся дураком, чтобы выкрутиться.

После долгой прогулки Налан Уся сказала:

— Хаодун, разве тебе нечего мне сказать?

— Ой! Разве я не все рассказал? Я ведь даже рассказал тебе о том, как описался в детстве!

Налан Уся с грустью сказала:

— Знаешь, я не об этом!

— Ой! Я понял.

Когда Налан Уся подумала, что он наконец-то понял, Цинь Хаодун достал из кармана эликсир и со смехом сказал:

— Эликсир, усиливающий дух, может значительно улучшить самосовершенствование воинов. Ты ведь о нем говоришь? Твой двоюродный брат, должно быть, сказал тебе.

Налан Уся выхватила эликсир и сунула его в свою небольшую сумку. Затем она сердито сказала:

— Нет! Не о нем!

— А? Не укрепляющий дух эликсир? — Цинь Хаодун снова сунул руку в карман. На этот раз он вынул большую горсть эликсиров и сунул их в сумку Налан Уся, — Эликсир культивирования духа, Ядро основания и Эликсир укрепления духа. Это все для тебя. Их достаточно, чтобы ты стала мастером. Теперь ты довольна?

— Ты… — Налан Уся сходила с ума. Впервые она влюбилась в мужчину, но не могла взять на себя инициативу признаться в этом.

— Идем! Пойдем дальше!

Налан Уся поклялась в своем сердце, что если этот парень не возьмет инициативу, она заставит его гулять всю ночь.

Цинь Хаодун грустным голосом сказал:

— Слушай, мы идем этой дорогой уже третий раз. Уже почти полночь. Ты видишь, чтобы кто-то еще гулял?

— Мне все равно, мы будем гулять дальше!

Налан Уся говорила строгим голосом.

— Ну, если ты настаиваешь, пойдем!

Цинь Хаодун ослабил воспаленные мускулы своей подлинной ци, а затем последовал за Налан Уся по набережной дороге. На самом деле, Налан Уся устала сильнее, так как носила высокие каблуки. Однако гнев в ее сердце поддерживал ее.

Она внезапно наступила на маленький камень, поскользнулась и упала на землю.

— Все в порядке? Тебе не больно?

Цинь Хаодун быстро поднял Налан Уся и усадил ее на соседнюю скамейку.

Налан Уся жалобным голосом сказала:

— Моя нога! Я подвернула ногу!

— Не волнуйся, я здесь!

Цинь Хаодун снял обувь Налан Уся и взял ее тонкую нежную ногу своими руками. Красивый человек был красив во всех отношениях. Даже ее ноги были действительно красивыми. Ее кожа была кристально чистой, пальцы на ногах были как нефритовая резьба, а ее красные ногти выглядели очень мило.

— Что ты делаешь? Держи свои руки при себе! — робко сказала Налан Уся.

— Не волнуйся, я помогу тебе, — сказал Цинь Хаодун и посмотрел на стопу, — Странно. С ногой все в порядке.

Налан Уся сказала:

— Я подвернула правую ногу. Зачем ты смотришь левую?

— Э-э… Прости, я ошибся!

Цинь Хаодун невольно усмехнулся. Он быстро надел правую туфлю и снял левую, обнаружив, что ее лодыжка была сильно растянута, опухла и посинела.

К счастью, благодаря его отличным медицинским навыкам, эта травма для него была простой. Он взял ее за лодыжку и аккуратно потер ее. Благодаря эффекту подлинной ци зеленого дерева, опухоль начала быстро спадать.

Пять минут спустя Цинь Хаодун снова надел туфлю и сказал:

— Хорошо, теперь ты можешь идти.

Налан Уся встала и сказала:

— Нет, все еще болит!

— Не может быть. Я полностью вылечил тебя. Как она может болеть? — Цинь Хаодун снова присел на корточки и посмотрел на лодыжку, чтобы проверить ее.

Налан Уся застенчиво ворчала:

— Я не знаю! Но я все еще чувствую боль. Я больше не могу ходить.

— Э-э... — Цинь Хаодун посмотрел на ногу и сказал:

— Что же нам делать? Здесь нет машин.

Налан Уся хитро улыбнулась:

— Бери меня на руки!

Цинь Хаодун понял, что женщина притворяется, что у нее болит нога, чтобы он ее понес.

— Это неуместно.

— Что не так? Я просто попросила тебя понести меня. Я не смогу никуда идти, если ты не сделаешь этого.

Налан Уся сидела на скамейке в приступе досады.

— Хорошо, хорошо, я понесу тебя!

Цинь Хаодун не мог оставить Налан Уся одну. Он повернулся спиной и сказал:

— Забирайся мне на спину!

— Так-то лучше!

Налан Уся сразу же счастливо улыбнулась, взяла туфли в руки и легла на спину Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун почувствовал, как ее мягкие груди прижимаются к нему, заставляя его сердце биться чаще. Он ухватился за ее упругий зад и зашагал вперед.

Налан Уся держала Цинь Хаодуна за шею. Ее впервые коснулись там, поэтому она покраснела. Ее сердце заколотилось быстрее, когда она закричала:

— Не смей меня лапать!

Цинь Хаодун быстро ослабил руки и почувствовал сильное давление на шее. Он усадил Налан Уся и объяснил:

— Я не могу не держать тебя за задницу, когда несу на спине. Ты меня просто задушишь.

— Без разницы! Не смей трогать меня там!

— Я не могу нести тебя, не касаясь тебя. Я задохнусь, не сделав и пары шагов!

Налан Уся сказала:

— Тогда возьми меня на руки, как герои по телевизору несут героинь.

— Хорошо, Сделаем так. Понесу, как принцессу!

У Цинь Хаодуна не было другого выбора, кроме как нести Налан Уся на руках.

Только так он мог нести ее, не прикасаясь к заднице. Тем не менее, все еще была проблема. Внезапно расстояние между ее грудью и глазами Цинь Хаодуна сократилось. Ее белоснежная кожа и ложбинка на груди были прямо перед ним, создавая несравненный соблазн под уличными фонарями.

Налан Уся, которая, казалось, знала об этом, быстро уткнулась головой в плечо Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун медленно шел вперед. Хотя Налан Уся выглядела пухлой, она не была тяжелой. Цинь Хаодуну не нужно было прилагать много усилий, чтобы нести ее.

Когда она услышала сильное сердцебиение Цинь Хаодуна, ее щеки покраснели.

В эти дни она боролась со своими чувствами. Когда Цинь Хаодун отсутствовал, она была в оцепенении, словно потеряла самое важное в своей жизни. Это заставило ее понять, что она неизлечимо больна этим человеком.

Как говорилось, женщина одевалась для любимого. Сегодня она наконец оделась так сексуально, как никогда раньше. Она хотела, чтобы Цинь Хаодун открыл для себя ее красоту, но было бы еще лучше, если бы он проявил инициативу и признался в своих чувствах к ней.

Однако Цинь Хаодун не предпринял никаких действий. Таким образом, у нее не было другого выбора, кроме как использовать этот нечестный трюк, чтобы наконец-то быть с мужчиной, которого она любила.

Становилось все темнее и темнее, и вокруг было тихо. Слышны были только шаги и сердцебиение Цинь Хаодуна.

Налан Уся крепко обняла руку Цинь Хаодуна, надеясь, что эта дорога будет бесконечной.

Тем временем Цинь Хаодун задумался. Он не мог сказать, что ему вообще не нравилась Налан Уся, но он просто не знал, кого выбрать.

Он не мог отказаться от Лин Момо. Он был бы очень рад быть с Лин Момо и другими женщинами одновременно. Однако Ху Сяосянь, Налан Ушуан, Налан Уся и Ци Ванэр были выходцами из престижных семей. Смогли бы они принять это? Смогла бы Лин Момо принять это?

Недалеко от них Шрам говорил по телефону с Ло Чэнмином.

Ло Чэнмин в недовольстве сказал:

— Что случилось? Уже почти полночь. Ты еще не получил формулу?

— Я следил за этим парнем. Я хотел напасть на него, когда он был один, но он все время с женщиной. Я не знаю, что с ним не так. Они ходили взад и вперед по набережной уже несколько раз. Мои люди так устали, следуя за ними, что попросили передохуть. Я думал, что они в конечном итоге пойдут своим путем, но они становятся все ближе и ближе. Теперь они обнимаются!

Услышав, что с парнем женщина, в сознании Ло Чэнмина возникли злые мысли.

— Что насчет этой женщины? Она симпатичная? — просил он.

— Очень хорошенькая. Я никогда в жизни не видел такой красивой женщины.

Ло Чэнмин закричал:

— Тогда не трать время на разговоры. Пакуй их. Я собираюсь украсть и его формулу, и его женщину.

— Хорошо. Я сделаю это прямо сейчас.

Повесив трубку, Шрам помахал мужчинам вокруг и начал медленно приближаться к ним.

У Цинь Хаодуна был сильный Дух, поэтому его чувства были намного острее, чем у обычных людей. Хотя Шрам говорил очень тихим голосом, Цинь Хаодун отчетливо его слышал.

Когда он почувствовал, что эти люди приближаются к нему, на его лице появилась ухмылка.

«Хочешь похитить нас? Давай. Хочу взглянуть на лицо твоего хозяина, когда он увидит, что ты привел меня.

Подумав об этом, он сделал вид, что ничего не происходит, и пошел дальше с Налан Уся на руках. Налан Уся, ослепленная счастьем, не заметила приближающихся людей.

шрам самодовольно улыбнулся, приблизившись к Цинь Хаодуну, думая, что похищение студента было слишком простой задачей для него.

Внезапно он поднял мешок в руке и бросил его на голову Цинь Хаодуна. Мешок был достаточно большим, поэтому он захватил их обоих сразу. Затем он умело связал мешок веревкой.

Рядом с ним мелкий гангстер попытался ударить палкой по мешку, но Шрам остановил его и сказал:

— Забудь, это просто студент. Зачем его бить, он не сопротивляется. Кроме того, босс приказал сохранить его для дальнейшего использования. Если с ним что-то случится, мы не сможем получить формулу.

Затем он сказал двум людям в мешке:

— Ведите себя хорошо, иначе пожалеете.

Цинь Хаодун заговорил нервным голосом:

— Пожалуйста, не убивайте нас. Мы будем послушны. Мы сделаем все, что вы скажете.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 252: Демонстрация**

Глава 252: Демонстрация

— Припаси свой скулеж для босса.

К ним подъехал внедорожник. Шрам махнул рукой, а затем два гангстера положили мешок на заднее сиденье внедорожника.

Цинь Хаодун немного смущался. Пространство мешка было ограничено. Он и Налан Уся были плотно прижаты друг к другу, грудь к груди, щека к щеке.

Лежать становилось все более неудобно, поскольку машина ехала по кочкам. Наконец, Цинь Хаодун вытянул руки и обнял Налан Уся. Она в свою очередь обвила ногами талию Цинь Хаодуна. В этой крайне неоднозначной позиции они внезапно почувствовали себя намного комфортнее.

Цинь Хаодун был здоровым парнем; в этом положении, в сочетании с непрерывными толчками машины, Цинь Хаодун постепенно возбудился.

Налан Уся почувствовала это, и ее щеки покраснели. Похоже, похищение принесло ей неожиданную выгоду, сократив расстояние между ней и любимым.

Глядя на лицо, которое часто видела в своих мыслях, она набралась смелости, обняла шею Цинь Хаодуна и крепко поцеловала.

Пространство в мешке было слишком тесным, чтобы Цинь Хаодун мог спрятаться, даже если бы захотел. Более того, у него не было причин прятаться от вкусной еды, доставленной к его двери. Он быстро принялся к действиям. Он не колеблясь поцеловал ее в ответ.

Им потребовалось много времени, чтобы остановиться.

Налан прошептала ему на ухо:

— Это был мой первый поцелуй. Теперь ты обязан заботиться обо мне всю жизнь.

— Ты меня шантажируешь. Ты начала это.

— Я буду заботиться о тебе всю жизнь, — игриво сказала Налан Уся.

— Э-э… — Цинь Хаодун не мог подобрать слова.

Налан Уся снова вздохнула ему на ухо и сказала:

— Как ты мог оказаться в мешке с твоими способностями? Почему ты не сопротивляешься? Чтобы воспользоваться мной?

— Нет. Я просто хочу найти хозяина этих бандитов, — Цинь Хаодун спросил в ответ, — Ты тоже не могла угодить в этот мешок. Почему ты не сопротивляешься?

Налан Уся улыбнулась:

— Ты такой глупый, я так долго любила тебя, но не знала, как признаться. Теперь, когда мы здесь, я готова поблагодарить этих бандитов. Так почему я должна сопротивляться?

Затем она снова обняла Цинь Хаодуна и поцеловала его. Девушка увлеклась поцелуем.

Теперь, когда они уже поцеловались, Цинь Хаодун не возражал против этого. Они целовались в темном мешке, как сумасшедшие.

Персонаж Сюйчжу в «Полубогах и полудьяволах» говорит, что самое счастливое место в жизни - темный ледяной погреб. В этот момент Налан Уся думала так же. Самым счастливым местом в ее жизни был темный мешок.

В этот момент счастье в мешке было всей ее жизнью. Цинь Хаодун принадлежал только ей.

Однако счастливое время всегда коротко. Внедорожник остановился с визгом тормозов. Затем багажник открылся, и два гангстера понесли мешок.

Налан Уся снова поцеловала Цинь Хаодуна в губы, сказав:

— Если ты забудешь об этом, я сама спрячу тебя в мешок.

— Э-э… — Цинь Хаодуну было нечего сказать какое-то время. Он только что неистово целовался, поэтому больше не мог отказаться от этого.

Ло Чэнмин уже ждал в дверях здания. Когда он увидел возвращение Шрама, он сразу же спросил его:

— Ты привез их?

Шрам сказал:

— Да, босс, не только пацана, но и его девушку. Девушка, кстати, действительно красивая. Я никогда не видел такой красоты.

Его действительно привлекало милое лицо Налан Уся. Если Ло Чэнмин не захочет ее, он бы сам занялся ею.

— Молодцы. Все, кто принял в этом участие, получат награду.

Ло Чэнмин был очень счастлив. Его главными качествами была жадность и похотливость. У него не было мозгов. Он начал фантазировать о получении формулы от Цинь Хаодуна, а затем о красивой девушке. Он не задавался вопросом, почему все прошло так гладко.

— Спасибо, босс! — взволнованно сказал Шрам, — Куда их?

— Пойдем со мной, отнесем мешок в комнату моего отца, чтобы показать ему, как аккуратно мы это сделали.

Ло Чэнмин намеревался показать свои способности. Он пошел прямо к кабинету Ло Цзиня.

Будучи главой группы Ло, Ло Цзинь был очень умным человеком. Каждый день перед сном он читал несколько деловых журналов, чтобы быть в курсе последних событий в фармацевтическом мире.

Прочитав очередной журнал, он собирался отдохнуть. Когда дверь открылась, он знал, что это мог быть только его драгоценный сын Ло Чэнмин, который осмелился войти, не постучав.

Ло Чэнмин вошел со счастливым лицом. Ло Цзинь спросил:

— Почему ты так поздно? В чем дело?

— Отец, у меня для тебя сюрприз! — Ло Чэнмин махнул рукой, а затем Шрам и бандит занесли мешок.

— Что это? — с удивлением спросил Ло Цзинь.

— Тот парень. Я его поймал. Мы получим формулу через минуту.

Ло Цзинь вздохнул. Казалось, что Ло Чэнмин так и остался бандитом. Но это не важно! Во всяком случае, это был последний раз. В конце концов, формула лекарства от лейкемии была слишком важна для компании Ло.

Ло Чэнмин приказал своим подчиненным:

— Откройте мешок.

Сразу два бандита подошли и развязали мешок, а затем освободили Цинь Хаодуна и Налан Уся.

Увидев свет, Цинь Хаодун помог Налан Уся встать, а затем помог привести в порядок ее волосы.

— Мальчик, что ты творишь. Решил показать ей свою любовь сейчас?

Ноги Налан Уся сразу привлекли внимание Ло Чэнмина. Он сказал Ло Цзиню:

— Отец, забирай парня, он расскажет формулу. А я заберу девушку себе. Эти ножки требуют моего внимания.

Цинь Хаодун медленно повернулся и игриво сказал:

— Ты уверен, что хочешь забрать мою женщину?

От этих слов лицо Налан Уся залилось румянцем.

Ло Чэнмин отвлекся от ее ног и сказал:

— Конечно! У тебя сомнения?

Цинь Хаодун засмеялся и сказал:

— У меня нет мнений, но я боюсь, что у моей женщины есть!

— Мне плевать. Сегодня я овладею ей, — высокомерно сказал Ло Чэнмин, а затем почувствовал, что женщина была ему знакома. Он повернулся к Ло Цзиню и сказал:

— Отец, почему она кажется мне знакомой? Она – какая-то звезда?

Затем он обнаружил, что Ло Цзинь побледнел. Он смотрел на Налан Уся в ужасе.

— Отец, что с тобой?

Ло Чэнмин начал волноваться, что его отец, возможно, хотел забрать женщину себе.

Ло Цзинь не ответил ему, но подошел к Налан Уся с нервным взглядом и сказал:

— Капитан Налан, простите. Произошло ужасное недоразумение...

Он очень старался объяснить, но не мог найти подходящих слов. Он и подумать не мог, что его дурак сын приведет ему Налан Уся.

Хотя эта женщина была прекрасна, ее личность была пугающей. Она была капитаном криминального отряда и дочерью семьи Налан; Ло Групп не могла позволить испортить отношения с ней.

Лицо Налан Уся потемнело, и в одно мгновение она превратилась из влюбленной маленькой девушки в настоящего монстра. Она крикнула:

— Ло Цзинь, что ты имеешь в виду? Ты имеешь что-то против нашей семьи Налан? Или ты пытаешься отомстить капитану криминального отряда?

— Я… — Ло Цзинь задрожал и чуть не упал на землю. Он не мог найти оправдание.

Хотя их Ло Групп имела власть, они не могли соперничать с семьей Налан. Если бы старик Налан Цзе знал, что его внучку похитили, Ло Групп исчезнет с юга реки Янцзы.

Что касается криминального отряда. Они не осмеливались бросить вызов полиции.

— Сукин сын, посмотри, что ты наделал!

Ло Цзинь не мог найти слов. Он яростно ударил Ло Чэнмина, а затем пнул Шрама, заставив упасть землю.

Ло Чэнмин, наконец, пришел в себя после того, как его ударили, и узнал, почему эта женщина показалась ему знакомой. Он встречался с Налан Уся и раньше, и она давно была известна в Ло Групп как один из тех, кого нельзя было провоцировать.

Но в тот день ее образ настолько изменился, что ее было невозможно узнать. Это был первый раз, когда Налан Уся показала свою сексуальность, поэтому никто не смог ее узнать.

Он закрыл свое опухшее лицо и сказал:

— Отец, я не знал, что она мисс Налан!

Налан Уся холодно сказала:

— Значит, ваша семья может похищать простых людей когда ей вздумается? Закон вам не писан? Вы знаете, на сколько лет вы уедете в тюрьму за похищение?

Ло Цзинь понял, что они попали в страшную беду. Если Налан Уся захочет, они попадут за решетку на десяток лет по обвинению в похищении, вымогательстве и нападении на полицию. Он мог уйти от ответственности, но Ло Чэнмин не мог.

Ло Чэнмин тоже понял это. Он стиснул зубы, затем вытащил Ло Цзиня и прошептал:

— Отец, как насчет того, чтобы просто убить их? Никто не узнает об этом.

Ло Цзинь был шокирован. Его сын осмелился подумать об этом. Убить Цинь Хаодуна было просто. Но убийство Налан Уся принесло бы много хлопот. И Бюро общественной безопасности Цзяннаня, и семья Налан вылезли бы из кожи вон, но нашли преступников.

Хотя Налан Уся не слышала, что сказал Ло Чэнмин, она догадалась. Она усмехнулась и сказала:

— Что случилось? Ты хочешь нас убить? Хорошая идея, только ты не сможешь!

Затем она указала пальцем на чайный столик перед ней, который был сделан из чистого красного дерева и был очень твердым. Даже если его порезать ножом, на нем останется лишь царапина. Но в руке Налан Уся он был мягким, как тофу.

Ло Цзинь был шокирован. Он знал, что у них ничего не выйдет. С уровнем силы Налан Уся они не смогли бы их убить. А если кто-то узнает об этом, семья Ло исчезнет с лица земли, поэтому он немедленно отклонил эту идею.

Ло Чэнмин также был шокирован. Он хотел переспать с ней. И только сейчас он понял, что был бы убит, если бы заставил ее.

Способности Налан улучшились с тех пор, как она получила Эликсир культивирования духа от Цинь Хаодуна. Она лишь показала часть силы, чтобы предостеречь Ло Цзиня и его сына от необдуманного поступка. Казалось, демонстрация возымела успех.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 253: Самый нелепый похититель**

Глава 253: Самый нелепый похититель

Она усмехнулась и сказала:

— Ну? Хочешь попробовать?

Ло Цзинь быстро ответил:

— Нет! Нет! Вы неправильно нас поняли. Мы с сыном не это имеем в виду.

Он ахнул, а затем продолжил:

— Капитан Налан, мы достаточно хорошо знаем друг друга. Я даже навещал вашего дедушку несколько дней назад. Мы можем обсудить произошедшее здесь? Пожалуйста, помилуйте Чэнмина.

— Капитан Налан, пожалуйста, будьте уверены. Я преподам ему урок. Я никогда не позволю ему повторить ту же ошибку.

Суровое лицо Налан Уся немного подобрело. Она сказала:

— Хорошо, я избавлю тебя от этого бремени. Твой сын только что напал на полицейского, но я закрою на это глаза; однако, я не могу решать за жертву похищения. Если жертва откажет вам, мне придется вас арестовать.

Ло Цзинь был хитрым, и он понимал, что подразумевает Налан Уся. Он понимал, что все в руках Цинь Хаодуна. Проблема может быть решена, если Цинь Хаодун согласится; в противном случае Ло Чэнмину грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

После того, как он понял это, он дал пощечину Ло Чэнмину и сказал:

— Идиот, теперь иди и извинись перед господином Цинь.

У Ло Чэнмина не было другого выбора, кроме как сделать это. Он смиренно извинился:

— Простите меня за ошибки, которые я совершил, господин Цинь.

Цинь Хаодун улыбнулся ему и ответил:

— Ты хоть знаешь, как это описано в законе? Я объясню тебе. Похищение является серьезным преступлением, и тебе грозит не менее семи лет тюрьмы. Нападение на полицию и шантаж в сумме дает более десяти лет, независимо от того, насколько сильна или влиятельна твоя семья. Ты не можешь уладить такое серьезное преступление с помощью извинений; если это произойдет, зачем нам нужна полиция?

Ло Цзинь, наконец, понял, что Цинь Хаодун крепко вцепился в него и смотрел на его семью свысока.

— Однако «человек должен быть смиренным, когда умоляет», — он поднял ногу и ударил Ло Чэнмина по заднице, — Принеси искренние извинения! Встань на колени!

— Я… — Ло Чэнмин чувствовал себя отвратительно. Он так старался, планирую похищение, а теперь ему пришлось извиняться перед жертвой. Что за абсурд!

Но он знал, что Цинь Хаодун имел в виду. Если они не урегулируют это в частном порядке, ему придется провести много лет в тюрьме.

— Я прошу прощения!

Ло Чэнмин упал на колени перед Цинь Хаодуном и чуть не заплакал от обиды.

Он уже проклял Шрама и всю свою семью. Он попросил Шрама похитить Цинь Хаодуна, но тот привел капитана криминального отряда. Никогда еще он не совершал большей глупости.

Цинь Хаодун сказал:

— Вставай. Нам следует обсудить все.

Отец и сын успокоились услышав слова Цинь Хаодуна. Они готовы были на все, чтобы Ло Чэнмин не попал в тюрьму.

Цинь Хаодун подошел к дивану и сел. Затем он вытянул ноги и сказал:

— Я слишком долго лежал в мешке. Ног не чувствую.

Шрам уже разобрался в ситуации. Он знал, что наломал дров, и единственный способ исправить это - попросить прощения у Цинь Хаодуна. Он поспешно подошел и сказал:

— Доктор Цинь, мне очень жаль. Я помогу размять ваши ноги.

После того, как он сказал это, Шрам, большой авторитет в преступном мире, опустился на колени и начал делать Цинь Хаодуну массаж ног.

Цинь Хаодун казался очень довольным. Он кивнул и сказал:

— Хочу пить. Не принесете мне чаю?

— Конечно! Конечно! Сейчас принесу!

Ло Чэнмин уже отбросил свою гордость, когда упал на колени. Он быстро подбежал и налил Цинь Хаодуну чашку чая.

Цинь Хаодун взял чашку и отпил. Затем он сказал:

— Это чай Дахунпао, верно? Вкус хороший.

Видя, как молодой человек наслаждается чаем и массажем, Ло Цзинь не мог поверить: «Что это был за заложник? Обращаемся с ним, как с почетным гостем».

Он пошел вперед и спросил:

— Цинь, что насчет случившегося? Мы сможем решить наш конфликт, не привлекая полицию?

— Хм? — Цинь Хаодун сделал еще один глоток и медленно сказал, — Все еще хотите мою формулу?

— Хорошо, — Ло Цзинь выглядел смущенным, — Цинь, ты меня неправильно понял. Я готов заплатить за нее 2 миллиарда юаней.

Цинь Хаодун сказал:

— Это рыночная цена, и я бы принял ее, если мне предложили раньше, но ваш сын предложил только один миллион. Сейчас я уже подписал соглашение с Лиин Групп. Слишком поздно сожалеть.

Ло Цзинь впился взглядом в Ло Чэнмина. Один миллион за формулу лекарства, которое лечит лейкоз? Что, черт возьми, происходило у него в голове? Он так и знал, что должен был договориться сам. Мало того, что его сын не купил формулу, так еще и попал в беду.

— Что сделано, то сделано, не зацикливайтесь на этом, — сказал Цинь Хаодун, — Урегулировать это в частном порядке допустимо, но у меня есть одно требование к вам.

Ло Цзинь поспешно сказал:

— Все, что пожелаешь, мистер Цинь. Я сделаю все, что смогу, чтобы не обидеть тебя.

Цинь Хаодун не спешил с требованием. Он снова спросил:

— Мистер Ло. Как долго вы работаете в фармацевтической отрасли?

— Около двадцати лет, — Ло Цзинь понятия не имел, чего хочет Цинь Хаодун, поэтому он сказал правду.

— А как насчет ваших связей в фармацевтической отрасли?

— Они неплохие!

Ло Цзинь ответил с осторожностью, но затем услышал, как Ло Чэнмин сказал:

— Моя семья очень хорошо связана в фармацевтической промышленности. Я обещаю, что вы будете получать большую прибыль, если предоставите формулу и будете сотрудничать с нами. Вы получите деньги.

Ло Цзинь мысленно выругался на сына. Цинь Хаодун уже сказал, что сотрудничает с Лиин Групп. Какой толк говорить ему об этом? Он знал, что Цинь Хаодун, должно быть, подразумевает что-то другое, заговорив об этом.

— Раз ваша семья так сильна в фармацевтической отрасли, моя просьба не будет сложной для вас.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал Ло Цзиню:

Ло, знаете, как тяжело сейчас получить разрешение на производство лекарства. Лин Групп имеет связи в ювелирной промышленности и только вступила в сферу фармацевтики. Если вы сможете помочь мне получить одобрением для моего лекарства за пять дней, то мы забудем об этом неприятном инциденте. Я просто забуду об этом.

— Это… это невозможно, — Ло Цзинь растерялся. Он продолжил, — Мистер Цинь, знаешь, лекарство должно пройти через департаменты города, провинции и штата, прежде чем будет окончательно одобрено. Как насчет трех месяцев? Я сделаю это.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Три месяца это слишком долго. Ваш сын только что сказал, что вы сможете быстрее, учитывая ваши связи в отрасли.

Ло Цзинь посмотрел на Ло Чэнмина и сказал:

— Цинь. Это слишком сложно для нас. Пять дней слишком мало. Как насчет одного месяца? Это лучшее, что мы можем сделать.

Цинь Хаодун сказал с легкой улыбкой:

— Пять дней, точка. Сделайте это за пять дней, и ваш сын останется на свободе; а если нет, я попрошу помочь кого-нибудь другого, а ваш сын поедет в тюрьму.

— Это…

У Ло Цзиня побледнело лицо. Он работал в фармацевтической промышленности достаточно долго, чтобы знать, как все устроено. Они могли получить одобрение за пять дней, но это будет стоить дорого.

Однако, учитывая то, что произошло, его сын оказался бы в тюрьме, если бы он не согласился. Десять лет тюрьмы поставят крест на его жизни, и тогда у него не будет возможности взять на себя бразды правления Ло Групп.

Финансовые ресурсы Ло Групп позволили бы им разобраться с этой проблемой, если бы им занимался кто-то другой; однако, теперь за ходом дела следила сама Налан Уся, а ее семья была слишком могущественной, чтобы это можно было уладить.

Видя, что Ло Цзинь молчит, Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Если это слишком сложно - забудьте.

Он повернулся и сказал Налан Уся:

— Если они не могут найти выход, позвони в полицию и арестуй его.

— Хорошо, я сделаю это прямо сейчас, — сказала Налан Уся, достав телефон и собираясь позвонить в криминальный отдел.

Ло Чэнмин больше не мог терпеть. Он схватил Ло Цзиня за руку и сказал:

— Папа, ты должен спасти меня. Я не хочу в тюрьму.

Ло Цзинь понял, что это было лучшее решение. Затем он обратился к Налан Уся:

— Капитан Налан, я согласен.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Ло, не заставляйте себя, если это слишком сложно.

— Нет, все в порядке! — Ло Цзинь стиснул зубы и сказал, — Я обещаю, что получу одобрение на лекарство за пять дней!

Цинь Хаодун сказал:

— Тогда давайте закрепим сделку и подпишем договор. Если вы не управитесь за пять дней, мне придется обратиться в полицию.

Они были в кабинете Ло Цзиня, поэтому у них было достаточно ручек и бумаги. Цинь Хаодун чувствовал себя как дома. Он взял бумагу и ручку, а затем сам написал соглашение.

— Господин. Ло, пожалуйста, подпишите это.

Цинь Хаодун передал одну из двух копий соглашения Ло Цзиню.

Ло Цзинь взял его и проверил. Он обнаружил, что это скорее признание Ло Чэнмина, чем соглашение. В нем четко описывалось, как они похитили Цинь Хаодуна и Налан Уся, и как они пытались отобрать формулу лекарства. Если соглашение не будет выполнено, Ло Чэнмин определенно окажется в тюрьме.

И теперь он был обязан подписать это. Он заставил себя подписать это, как и Ло Чэнмин. Затем Цинь Хаодун нашел блок для чернил и заставил их оставить свои отпечатки пальцев.

— Хорошо, приятно работать с вами, Мистер Ло. Завтра мне доставят одобрительные материалы. Я с нетерпением буду ждать хороших новостей.

Цинь Хаодун взял свою копию. Затем он обнял Налан Уся за стройную талию, и они оба счастливо покинули Виллу Ло.

Проводив их взглядом, Ло Цзинь разозлился. Он кричал на Ло Чэнмина:

— Ты сошел с ума? Как ты смеешь похищать Налан Уся? Ты хочешь уничтожить все то, чего мы добились?

Ло Чэнмин со страхом ответил:

— Я… я слышал, что Цинь Хаодун была с женщиной, но я не знал, что это она. Я бы никогда этого не сделал, если бы знал об этом.

— А ты никогда ничего не знаешь. Я послал тебя на переговоры, а ты предложил миллион за формулу, которая стоит миллиарды. Ты что, думаешь, что они все дураки? А потом ты его похитил? Это твой заложник? Ты поймал демона! Ты хоть понимаешь, насколько сложно получить разрешение на лекарство за пять дней? Ты знаешь, сколько это будет стоить?

Хотя Ло Чэнмин чувствовал себя обиженным, он также чувствовал вину.

После всех ругательств Ло Цзинь глубоко вздохнул и сказал:

— Я сам все сделаю. Сиди дома и постарайся ничего не испортить. Не выходи и не устраивай никаких беспорядков. Перестань думать о том, как отомстить ему. Теперь у него есть доказательства твоего преступления. Он может отправить тебя в тюрьму одним движением руки. Из-за Налан мы не сможем ничего ему сделать.

Ло Чэнмин выглядел так, словно все еще не мог оставить это просто так. Он сказал:

— Папа, ты собираешься просто отпустить его?

Холодный свет вспыхнул в глазах Ло Цзиня. Он холодно сказал:

— Никто не может связываться с Ло, не заплатив за это. Но нам придется отложить это в сторону и преодолеть трудности, возникшие на нашем пути.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 254: Пятидесятипроцентная скидка**

Глава 254: Пятидесятипроцентная скидка

Выйдя за забор виллы Ло, Цинь Хаодун был в довольно хорошем настроении. Еще в полдень он был озабочен одобрением своего лекарства, и именно тогда Ло Чэнмин сделал ему большой подарок.

Учитывая влияние Ло Групп в фармацевтической промышленности, они наверняка получат одобрение за пять дней. Все, на чем Лин Момо должна была сосредоточиться - это подготовиться к строительству фабрики.

Он знал, что Ло Цзинь ответил согласился на все, потому что там была Налан Уся. Он сказал ей:

— Спасибо за все, что ты сегодня сделала!»

Налан Уся сказала:

— Это часть твоего плана? Ты использовал меня как приманку, чтобы спровоцировать этого идиота Ло Чэнмина?

Цинь Хаодун сказал:

— Я не такой расчетливый. Ло Чэнмин, как и ты, сам нашел меня, и по стечению обстоятельств вы столкнулись друг с другом. В любом случае, спасибо за твою помощь, иначе мне пришлось бы потратить много времени и денег, чтобы получить одобрение!

— Как ты отплатишь мне за услугу?

Горячие глаза Налан Уся уставились на Цинь Хаодуна.

— Ты помогла мне. Тебе и выбирать. Что угодно, кроме моего тела.

Налан Уся сказал:

— У меня простая просьба, чтобы ты проводил меня домой.

— Еще гулять? Мы же гуляли всю ночь! — Цинь Хаодун был обескуражен. Он не мог понять, почему ей так нравилось гулять.

— Ну что? Согласен или нет?

Ей не очень нравилось гулять, но она была с Цинь Хаодуном.

— Конечно согласен. Для тебя что угодно!

Цинь Хаодун взял Налан Уся за руку, и они двинулись вперед по освещенной тусклыми уличными фонарями дороге. Налан Уся жила недалеко от Виллы Ло, и они добрались туда за час.

Это была квартира, которую она снимала. Когда она увидела, как Цинь Хаодун пытается войти с ней, она сказала:

— Теперь я дома. Ты можешь идти к себе.

Цинь Хаодун дерзко сказал:

— Это была долгая прогулка. Разве ты не собираешься пригласить меня отдохнуть на твоей кровати?

— Вы…

Налан Уся взяла на себя инициативу на всю ночь, но теперь пришло время Цинь Хаодуна издеваться над ней, заставив ее разозлиться от стыда. Может быть, именно это и значит быть влюбленной.

У меня еще остались дела. Я уйду, как только закончу с ними.

Цинь Хаодун сказал это прямо, но Налан Уся услышала это по-другому. Разные мысли полезли ей в голову.

Дела, которые нужно закончить? Что бы это было? Что это еще за «дела»? Как мне реагировать, если он не перестанет? Будет ли он злиться, если я откажу ему? И смогу ли я смотреть в зеркало, если скажу «да»?

Утонув в своих мыслях, она повернула ключ и открыла дверь.

Цинь Хаодун вошел в дом, а потом снял обувь. Он схватил Налана Уся за плечи и посмотрел на ее безупречное лицо. Затем он опустил свой подбородок. Их лица становились все ближе и ближе.

Налан Уся очень волновалась, потому что была уверена, что Цинь Хаодун хочет переспать с ней. Она терла уголки своей одежды, не зная, отказаться или принять его.

— Не надо! — наконец выдавила она, тихо, как комар. Лоб Цинь Хаодуна прижался к ее лбу. После внезапного стука в ее голове она и пришла в себя.

Цинь Хаодун отступил назад. Он не поцеловал ее и не сделал ничего лишнего. Налан Уся чувствовала разочарование.

— Это мой подарок тебе. Это называется Сюйаньтянь Сутра, намного лучше, чем то, что ты совершенствуешь сейчас.

Цинь Хаодун берег это для малышки, но после пробуждения ее Священного Тела Сузаку этот метод больше не подходил ей. Поэтому Цинь Хаодун телепатически передал его Налан Уся.

— Спасибо.

Налан Уся, наконец, поняла, что делал Цинь Хаодун. Он пытался научить ее технике, а не спать с ней.

— Потребуется время, чтобы усовершенствоваться. Я помогу тебе заложить фундамент.

Цинь Хаодун усадил Налан Уся на ее пол, а затем накормил большим эликсиром культивирования духа. Он помог ей развить Сутру.

Налан Уся обладала базовыми знаниями совершенствования. Под руководством Цинь Хаодуна она быстро завершила первую Великую Практику Сюйаньтянь Сутры, и ее уровень совершенствования поднялся с шестого уровня Явной Силы до девятого.

— Успокойся и будь готова преодолеть кризис девятого уровня.

После того, как Цинь Хаодун сказал это, он подал еще одно ядро основания Налана Уся. Затем он начал помогать ей преодолеть бутылочное горлышко девятого уровня.

С помощью эликсиров и Цинь Хаодуна, спустя 20 минут, Налан Уся почувствовала настоящий взрыв в голове. Подлинная Ци, которая раньше текла как ручей, превратилась в ревущую реку. Она преодолела кризис девятого уровня Явной Силы. Ее аура значительно укрепилась, достигнув сферы Тайной Силы.

Будучи мастером боевых искусств, она знала, как трудно достичь царства Тайной Силы. Она была удивлена, увидев, что она достигла этого так скоро при помощи Цинь Хаодуна. Она была в восторге.

Цинь Хаодун сказал:

— Хорошо. Постарайся сохранять спокойствие и сосредоточиться на совершенствовании, иначе все, что мы сделали, потеряет смысл.

Налан Уся тоже это знала. Она изо всех сил старалась прогнать все лишние мысли из своего разума и совершенствоваться.

Когда она снова открыла глаза, она укрепила свою сферу совершенствования. Теперь она была на первом уровне Тайной Силы.

К тому времени на улице было уже светло, и Цинь Хаодун, наконец, ушел.

Налан Уся чувствовала себя так хорошо, вспоминаю эту ночь, когда они были вместе. Она схватила халат и пошла в ванную.

Цинь Хаодун вздремнул и на следующее утро отправился на виллу Лин.

Он приехал так рано, что малышка все еще была в постели. Цинь Хаодун поцеловал ее в щеку.

Лин Момо спросила:

— Где ты был прошлой ночью? Почему не вернулся домой?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Я навестил кое-кого и получил наше одобрение.

Лин Момо с удивлением сказала:

— Правда? Я беспокоилась об этом. Кто этот друг? Почему ты не сказал об этом вчера?

— Правда, — сказал Цинь Хаодун, — Этот человек - Ло Цзинь из Ло Групп. Он сегодня же займется одобрением.

— Ты меня обманываешь.

Улыбка на лице Лин Момо внезапно исчезла. Она впилась взглядом в Цинь Хаодуна, потому что думала, что тот шутил над ней.

— Я говорю тебе правду. Подготовь все документы, когда будешь на работе. Ло Цзинь придет за ними. Он сделает все за пять дней.

Лин Момо сказала:

— Твоя шутка становится все более нелепой. Ло Цзинь является председателем Ло Групп. Лиин Групп станет его конкурентом в фармацевтической отрасли. Нам повезет, если он не будет нам мешать, так почему он станет нам помогать? Я слышала, что новые лекарства должны пройти экспертизу правительства города, провинции и штата. Мы получим одобрение не ранее, чем через три месяца. За пять дней сделать это невозможно.

Видя, как Лин Момо не верит в это, у Цинь Хаодуна не было другого выбора, кроме как рассказать ей о похищении прошлой ночью, пропуская часть, в которой Налан Уся и он были упакованы в один мешок.

— Теперь у нас есть доказательства преступления Ло Цзиня и его сына; они сделают все возможное, чтобы получить для нас одобрение. Они работают в фармацевтической промышленности десятилетия. У них так много связей, что я могу гарантировать тебе, что они сделают это за пять дней, — сказал Цинь Хаодун, показав подписанное соглашение Лин Момо. Затем он сказал:

— Видишь? Они сами подписали это.

Лин Момо не верила в это, пока не увидела соглашение. Она обняла Цинь Хаодуна с волнением и поцеловала его. Затем она сказала:

— Это так здорово, Хаодун. Как ты решил эту сложную проблему? Если у тебя сегодня вечером свидание, можешь идти. Я не остановлю тебя.

— Эй… — Цинь Хаодун почувствовал себя неловко.

— Мамочка? Почему ты целуешь папу без меня?

Малышка как-то проснулась, посмотрела на них двоих.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Она поцеловала меня, потому что папа милый.

После того, как он сказал это, он взял малышку на руки и поцеловал ее.

После завтрака они отправили малышку в детский сад, а затем отправились на работу в Лиин Групп.

Когда они поднялись наверх, Ло Цзинь уже ждал у двери кабинета. Он беспокоился об одобрении даже больше, чем Цинь Хаодун и Лин Момо, потому что, если он не сможет сделать это в течение пяти дней, его сын попадет в тюрьму.

Получив необходимые документы, Ло Цзинь поспешно ушел. Лин Момо и Лю Ягэ начали выбирать участок под фабрику. Цинь Хаодун пошел в лазарет.

В течение дня он принял несколько пациентов и поговрил с Чжан Чжанцзе. Скоро пришло время уходить с работы.

Он обещал Ци Ваньэр поужинать с ней вчера, и он не смел забыть об этом, иначе девушка его убьет.

После работы Чжан Чжицзе ушел. Дверь снова открылась, и вошла Ци Ваньэр.

В тот день она была одета в длинное платье с цветами, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Ее волосы до плеч выглядели утонченно. Она выглядела сексуально.

Увидев великолепную девушку, Цинь Хаодун воскликнул про себя, что он действительно благословен. Несмотря на то, что он потерпел неудачу, вторую жизнь он проживает в компании очень красивых женщин.

— Перестань глазеть и пойдем есть, я голодна.

Ци Ваньэр взяла Цинь Хаодуна за руку, и они покинули Лиин Групп.

— Что ты хочешь съесть? — спросил Цинь Хаодун.

— Я хочу морепродукты. Пойдем в Башню Инцзян. У них лучшие морепродукты в городе.

— Хорошо…

Цинь Хаодуну не могло прийти в голову, что Ци Ваньэр и Налан Уся выберут одно и то же место.

— В чем дело? Что-то не так? — спросила Ци Ваньэр.

— Нет… Все хорошо.

Цинь Хаодун был знаком с дорогой туда, и вскоре они достигли Башни Инцзян. Красивый мужчина и великолепная женщина привлекли внимание посетителей.

Цинь Хаодун был принят тем же менеджером, что и накануне. Высокий парень некоторое время колебался, когда увидел Цинь Хаодуна. Он был удивлен не тем, что Цинь Хаодун приезжал сюда два дня подряд, а тем, что он приезжал с разными женщинами. Кроме того, обе женщины были невероятно красивыми.

Он был мужчиной, и он сильно завидовал.

— Остались отдельные комнаты? — спросил Цинь Хаодун.

— Простите, сэр. Все частные комнаты сегодня заняты, слишком много гостей, — парень был доброжелательным. Он продолжил, — Сэр, наш главный зал тоже прекрасен, есть столики у окна. Вы можете есть морепродукты, наслаждаясь прекрасным видом.

Цинь Хаодун посмотрел на Ци Ваньэр. Она указала на стол у окна и сказала:

— Мне нравится. Как насчет этого столика?

Сказав это, она подошла к столу у окна. Цинь Хаодун собирался последовать за ней, но менеджер лобби схватил его за руку и прошептал:

— Парень, я сделаю тебе 50% скидку сегодня, но ты должен сказать мне, как тебе удается привлекать внимание таких потрясающих девушек. Есть какой-то секрет?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 255: Горе в семье**

Глава 255: Горе в семье

Цинь Хаодун был удивлен. Парень был странным. Он посмотрел на его бейдж и обнаружил на нем три слова: Чжан Лай Фу

Он улыбнулся и ответил:

— Секрет в том, чтобы выглядеть красивым. Займись собой, и девушки к тебе потянутся.

— Это не так просто. Я родился таким, и это не изменится, даже если я хочу. Но спасибо, будьте уверены. Я дам вам скидку 50%.

Чжан Лайфу произвел хорошее впечатление на Цинь Хаодуна. Цинь Хаодун махнул рукой и сел перед Ци Ваньэр.

— О чем вы шептались? — с любопытством спросила Ци Ваньэр.

— Ни о чем серьезном, он попросил у меня твой номер телефона.

— Ты дал его? — спросила Ци Ваньэр.

— Конечно, он же попросил.

Ци Ваньэр недовольно спросила:

— Как ты можешь так легко дать неизвестному человеку мой номер?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Я дал ему номер, но не твой.

— Ах ты…

Ци Ваньэр не смогла удержаться от хихиканья, представив, как Чжан Лайфу заговорит с Чжан Теню по телефону. С улыбкой на лице она стала еще привлекательнее. Люди вокруг них сглатывали, глядя на Цинь Хаодуна с завистью и ненавистью.

Морепродукты вскоре были поданы на больших тарелках. Пара съела их с пивом, наслаждаясь видом на реку.

Через некоторое время дверь открыли. Вошли трое мужчин.

Башня Инцзян была полна гостей. Окружающие обращали внимание только на красавиц, а не на мужчин, но все же эти трое привлекли внимание. Один из них из Хуася, а двое других казались японцами.

Один из японцев был выше другого, около метра семидесяти. На затылке у него была косичка. Второй был ниже, возможно, метр шестьдесят, с усами формы велосипедный руль.

Человек из Хуася был намного выше. В нем было около 1,8 метра, но он все время кланялся и улыбался, поэтому выглядел даже ниже этих японцев. Лесть и гладкие волосы напомнили присутствующим о предателях Китая во Второй мировой войне.

Лицо Цинь Хаодуна слегка изменилось, когда он увидел трех человек. Два японца были воинами, но низкого уровня. Может быть, на шестом уровне Открытой Силы, но не выше.

— Господин Сато, господин Ягю. Это самый известный морской ресторан в провинции Цзяннань. Как насчет перекусить здесь?

«Предатель» крутился перед японцами, пытаясь услужить.

— Отлично. Остановимся здесь, — сказал Сато Джуничи, человек с усами.

— Хорошо. Закажу отдельную комнату.

«Предатель» немедленно обратился к Чжан Лайфу. Парень быстро сменился в лице, словно упражнялся в этом. Он повернулся и выпрямил спину, выглядя довольно высокомерно.

— Это почетные гости из Японии. Выделите им лучшую комнату.

Чжан Лайфу нахмурился. Они ему не нравились, как и большинству людей. Он почувствовал еще большее отвращение к этому парню, однако продолжил улыбаться и объяснил:

— Извините, сэр. У нас закончились частные комнаты. Вы можете занять столик на улице, если хотите поужинать.

— Что, сидеть на улице? — «Предатель» вел себя так, словно его сильно оскорбили. Он закричал:

— Ты хоть знаешь, кто они? Это почетные гости из Японии. Как они могут ужинать на улице? Быстро найди для нас лучшую отдельную комнату!

Чжан Лайфу сказал:

— Мне очень жаль, сэр. У нас закончились частные комнаты. Вы можете выбрать другой ресторан, если настаиваете.

— Что ты за управляющий такой? Ты нас выгоняешь? — кричал «предатель», — Просто освободи одну из этих комнат. Как кто-то может быть важнее наших японских гостей?

Чжан Лайфу ответил жестко:

— Нет, сэр. Мы не делим людей. Мы относимся ко всем нашим гостям одинаково. Вы можете подождать в зоне ожидания, если хотите использовать частную комнату.

— Ты, ушлепок, ты хоть представляешь, с кем разговариваешь? Ты заставляешь нас ждать? Я могу сделать так, чтобы тебя уволили!

«Предатель» стоял на своем. В то же время японец с косичкой спросил:

— Что происходит?

Его звали Ягю Генпачиро. Он немного знал местный язык, но не знал, о чем шел спор.

«Предатель» рассказал ему ситуацию в двух словах на японском языке, в основном о том, что у него закончились частные комнаты.

Ягу Генпачиро нахмурился и сказал:

— Все в порядке. Зачем спорить с этой прислугой. Сядем за столик.

Чжан Лайфу, похоже, понял, что сказал Ягю Генпачиро. Тот обернулся, сдерживая гнев.

«Предатель» обернулся и сказал:

— Сегодня тебе очень повезло, что два почетных гостя решили простить тебя. Приготовь нам столик.

Чжан Лайфу молчал. Он привел их к столу возле Цинь Хаодуна и помог им сесть.

Когда трое сели, «предатель» начал вытирать стул и стол. Он заказал, затем налил вино и чай. Он был так усерден и так доброжелателен. Какой хороший слуга!

Гости вокруг презирали его за такое поведение.

Ци Ваньэр с презрением посмотрела на трех человек. Она сказала:

— Японцев у нас итак не любят, но этот китаец? Он что, не может вести себя как нормальный человек вместо того, чтобы кричать на других, как собачонка?

Цинь Хаодун покачал головой. Он сказал:

— Это мой двоюродный брат.

«Предателем» был Ли Дунхай, которого выгнали из Лиин Групп. Он не был прилежным учеником в школе, и пристрастился к японской порнографии. Это породило у него интерес к японскому языку, поэтому он обучился ему и теперь свободно им владел. В этот раз он воспользовался возможностью и был нанят Ягю Генпачиро в качестве переводчика.

Ли Дунхай очень ценил эту возможность и старался угодить Ягю Генпачиро и Сато Джуничи. Он хотел, чтобы они забрали его в Японию, поэтому он им льстил.

Следуя за своей мечтой, он держался за этих людей, поэтому игнорировал Цинь Хаодуна, который сидел рядом с ними.

Ци Ваньэр удивленно спросила:

— Он твой двоюродный брат? Как это может быть?

Цинь Хаодун вздохнул и кратко рассказал ей о своих отношениях с Ли Дунхаем.

Цинь Ваньэр выслушала его и сказала:

— Дедушка Ли, какой хороший человек. За что ему такой внук?

Цинь Хаодун сказал:

— Кто знает? Дедушке бы стало плохо, если бы увидел, как его внук ведет себя.

Ци Ваньэр покачала головой и сказала:

— Это семейная катастрофа.

Ли Дунхай так хорошо служил японцам. Они ели и пили. Вскоре они были слегка пьяны.

Ягю Генпачиро наблюдал за красивыми пейзажами на реке и сказал: Хуася - это прекрасное место, которое, к сожалению, населено жалкими людьми. Оно должно принадлежать настоящим людям, японцам.

Сато Джуничи с мерзкой улыбкой добавил:

— Мужчины здесь глупые, но с женщинами им повезло. С ними следует познакомиться поближе, если будет такая возможность.

Ягю Генпачиро сказал:

— Мой дедушка славно сражался здесь. Он убил больше 100 человек в Нанкине и был удостоен звания. Жаль, что мы родились не в то время, мы могли бы стать национальными героями, как и он.

Сато Джуничи сказал:

— Не беспокойся. Рано или поздно придет и наш час. Семья Ягю пришла сюда, чтобы бросить вызов культуре Хуася. Если мы победим их культуру, то вскоре мы сможем добиться военной оккупации.

Ягю Генпачиро сказал:

— Богатая земля рано или поздно станет нашей. Выпьем за наше будущее.

Два японца подняли свои бокалы. Ли Дунхай поклонился им с улыбкой, ведя себя так, словно понятия не имел, о чем они говорят.

В то же время раздался злой голос:

— Вам здесь не рады. Убирайтесь отсюда, сейчас же!

Ягю Генпачиро посмотрел в направлении голоса, только чтобы увидеть, что там с сердитым лицом стоит Чжан Лайфу. Он кричал на родном языке, а затем повторил это на японском.

Другие гости не знали, что задумали два японца, но они знали, что ничего хорошего от них ждать не стоило, учитывая злой взгляд Чжан Лайфу.

— Ты говоришь по-японски? — удивленно спросил Сато Джуничи.

— Представь себе. А теперь убирайтесь из ресторана, убирайтесь из нашей страны!

Чжан Лайфу говорил по-японски, бегло и даже более свободно, чем «предатель».

— Ты сошел с ума? Ты хоть представляешь, с кем разговариваешь?

Ли Дунхай встал и хотел произвести впечатление на своего хозяина, но сел обратно, получив по лицу от Чжана Лайфу.

— Ты ублюдок, ты предатель. Как тебе не стыдно? — яростно кричал Чжан Лайфу, — Что у тебя в голове? Дерьмо? Они оскорбили нашу страну, назвали нас низшим народом. Они хотят вторгнуться на нашу землю и забрать наших женщин. Как ты можешь улыбаться им? Как тебе не стыдно? Где твоя совесть?

Гости не знали, что происходит, пока не услышали, что сказал Чжан Лайфу. Оказывается, два японца унижали их. Гости больше не могли с этим мириться. Они встали и принялись ругать японцев и их переводчика.

— Ты животное. Ты ведь родился здесь? Как ты можешь предать свой народ?

— Убирайтесь отсюда! Наша страна уже не такая, какой была раньше. Вы не смеете вести себя так!

— Убирайтесь отсюда! Вам здесь не рады!

Толпа взбесилась. Эти крики заставили Ли Дунхая побледнеть. Он спрятался под столом и не осмеливался показаться.

— Хватит, хватит кричать! — сказал Сато Джуничи. Он говорил на местном языке лучше, чем Ягю Генпачиро. Это звучало грубо, но понятно.

— Мы говорим правду! Ваша нация это грязь, вы - нелюди. Любой, кто не согласен, может бросить мне вызов прямо сейчас!

Парень сказал это, погладив по столу перед собой. Трещина! Деревянный стол развалился на куски. Суп и напитки на столе брызнули на лицо Ли Дунхая.

Видя, что японец был воином, толпа стала тише. Чжан Лайфу кричал:

— Как гласит старая поговорка: «лучше быть убитым, чем бояться смерти». Я посмотрю, насколько ты силен!

После этого он поднял кулак и врезал в лицо Сато Джуничи.

Однако Чжан Лайфу был не более чем физически сильным парнем. Он мало знал о боевых искусствах. Его удар нес мало угрозы для Сато Джуничи.

— Низшее существо, как ты смеешь бросать вызов японскому воину!

Сато Джуничи страшно улыбнулся. Он поднял руку и схватил Чжан Лайфу за запястье.

Хруст.

Он сломал ее пополам.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 256: Ружья для захватчиков**

Глава 256: Ружья для захватчиков

Чжан Лайфу мало знал о боевых искусствах, но он был настолько сильным, что не издал ни звука, когда его запястье щелкнуло. Его левая рука ударилась о челюсть Сато Джуничи.

— Ничтожество! Посмотрим, сколько еще ты сможешь выдержать!

Жестокая улыбка появилась на лице Сато Джуничи. Он снова протянул руку, чтобы схватить Чжан Лайфу за левую руку. Он собирался сломать ему обе руки.

Снова раздался треск и еще один крик, но принадлежащий не Чжан Лайфу. Это был Сато Джуничи; его правая рука была сломана пополам.

Это был Цинь Хаодун, который принялся действовать. Он не мог стоять и смотреть, как японцы издеваются над его народом в его стране. Тут столпилось слишком много народу, поэтому Чжан Лайфу успели сломать правую руку, пока Цинь Хаодун пробирался к нему.

Поэтому он не помиловал захватчиков. Рука за руку; он сломал руку Сато Джуничи.

— Сволочь!

Сато Джуничи был удивлен человеку, который появился из ниоткуда. Он сделал несколько шагов назад и встал рядом с Ягю Генпачиро.

Ягю Генпачиро достал короткий меч и закричал на Цинь Хаодуна:

— Кто ты такой, чтобы нападать на него, японского самурая?

Цинь Хаодун холодно посмотрел на него и сказал:

— Стыдно назвать себя «самураем». Какой ты воин, если причиняешь боль невинному человеку? Это и есть «кодекс самурая»?

Ли Дунхай поднялся с земли. Он был робким, как крыса, но не перед Цинь Хаодуном, потому что почему-то он был уверен, что парень не посмеет сделать ему что-то. Он шагнул вперед и закричал:

— Цинь Хаодун, ты с ума сошел? Как ты смеешь нападать на почетных японских гостей? Принести извинения! Встань на колени!

Цинь Хаодун видел достаточно предательства в своей жизни. Парень опозорил своего деда. Цинь Хаодун холодно посмотрел на него и сказал:

— Убирайся отсюда, или я убью тебя.

Зрителей становилось все больше. Они ненавидели Ли Дунхая, предателя.

— Ты чертов предатель. Я убью тебя!

Стоящий в стороне мужчина средних лет не мог больше сдерживать свой гнев. Он ударил Ли Дунхая по лицу, оставив ему ссадину.

— Как ты смеешь бить меня?

Ли Дунхай хотел с этим смириться, но, прежде чем он закончил говорить, ему на лицо упал большой краб, за которым последовали морские гребешки, креветки и пивные бутылки.

— Предатель! Убирайся отсюда!

Теперь вопли и ругань заполнили зал. Ли Дунхай боялся, что его забьют до смерти, если он останется, поэтому он оставил двух своих хозяев и поспешно покинул Башню Инцзян.

После того, как Ли Дунхай сбежал, гнев зрителей обрушился на двух японских воинов.

— Убейте этих японцев.

— Убейте их! Как они смеют! Ведут себя так на нашей родине!

Под всевозможные крики снаряды из морепродуктов снова обрушились на японцев. Ягю Генпачиро и Сато Джуничи оказались в неловком положении.

— Тьфу! Я вас всех убью!

Ягю Генпачиро был в ярости. Его глаза блестели, а рука подняла короткий меч.

Тем временем кто-то кричал у двери: Стоять! Всем стоять!

Все оглянулись. Они увидели японского воина и женщину в японском костюме, стоящих на деревянных шлепанцах в зале ресторана.

Женщина поклонилась всем и извинилась на беглом китайском языке:

— Я извиняюсь перед всеми.

У женщины было красивое лицо, с уникальными чертами японских женщин. Ее скромность и поклон с извинениями остудили пыл.

Извинившись, женщина подняла голову и быстро пошла к Ягю Генпачиро и Сато Джуничи. Ее нежное лицо внезапно стало гневным. Она ударила их по щекам.

— Вы двое нарушили правила и улизнули. По возвращению вас ждет наказание.

Их лица опухли, но они поняли свою вину. Они опустили головы и ответили:

— Да, мисс Чиба.

Женщина в костюме повернулась и снова поклонилась остальным в зале. Она сказала добродушным голосом:

— Здравствуйте. Я Чиба Миеко из семьи Ягю. Пожалуйста, позвольте мне извиниться за все, что они здесь натворили. Пожалуйста, будьте уверены. Я их жестоко, как только вернусь.

Когда она говорила, японец стоял рядом и смотрел. Он не говорил, но его лицо выражало гордость. Он был молодым мастером Ягю из Японии, по имени Ягю Хира.

Чиба Миеко повернулась и уставилась на Ягю Генпачиро и Сато Джуничи, сказав:

— Вы идете со мной.

После того, как она сказала это, четверо японцев собирались покинуть ресторан. Цинь Хаодун сделал шаг вперед и остановил их. Он сказал:

— Подождите минутку!

Чиба Миеко взглянула на Цинь Хаодуна и спросила:

— Что-нибудь еще, сэр?

Цинь Хаодун сказал:

— Ваши товарищи публично оскорбили Хуася, причинили вред ее жителям. И вы просто хотите уйти? Вы так же высокомерны.

Ягю Генпачиро закричал:

— Ты тоже обидел Сато. Чего ты хочешь?

— Не мог бы ты заткнуться? Кто разрешал тебе говорить? — Чиба Миеко посмотрела на него и продолжила, — Сэр, простите меня за это, я не знал, что он причинил кому-то боль. Мы более чем готовы заплатить за это. Я имею навыки в медицине и могу помочь вылечить их.

Цинь Хаодун сказал:

— Нам это не нужно. У нас есть свои врачи.

Чиба Миеко осмотрела стоящих вокруг людей и сразу же заметила, что ранен был Чжан Лайфу. Она сказала:

— Сэр, позвольте мне прояснить. Мой товарищ использовал специальные навыки, чтобы сломать кости, что не позволит обычным врачам вылечить это. Пожалуйста, позвольте мне заняться этим.

— Я сказал, что нам это не нужно. Эти травмы слишком просты, чтобы воспринимать их всерьез в Хуася.

Чжан Лайфу стоял рядом с Цинь Хаодуном. Цинь Хаодун, сказав это, схватил Чжан Лайфу за руку, затем взял ее обеими руками и с легким хрустом вправил кости.

Видя, насколько опытным был Цинь Хаодун, Чиба Миеко сосредоточилась на нем. Она была удивлена, что мужчина, стоящий перед ней, был медицинским экспертом.

Несколько мгновений назад лоб Чжан Лайфу был мокрым от боли. После лечения Цинь Хаодуна боль исчезла, и выражение его лица пришло в норму.

— Большое спасибо, — с благодарностью сказал Чжан Лайфу.

— Должен кусок торта, — улыбнулся Цинь Хаодуна.

Чиба Миеко спросила:

— Сэр, ваши медицинские навыки действительно впечатлили меня. Не расскажете, как вы это сделали?

— Нет, — Цинь Хаодун холодно отказался, — Однажды ваша страна многому научилась у нас, и как вы нам заплатили?

Ягю Хира кричал:

— Мисс Миеко, этот человек был слишком груб. Ваши медицинские навыки достаточно хороши, и вам не нужно учиться у подобных ему. Пойдем.

Цинь Хаодун сказал:

— Вы можете уйти, но эти двое останутся.

Ягю Хира сердито сказал:

— Будь благодарен мисс Миеко, она уже извинилась перед тобой. Что тебе еще надо?

Цинь Хаодун сказал:

— Некоторые вещи простительны, но некоторые нет. Они оскорбили нашу страну и причинили вред нашему народу. Им придется заплатить цену.

Толпа его поддержала:

— Верно! Они покалечили человека, это им с рук не сойдет.

— Зачем нужна полиция, если можно просто извиниться?

— Никто не уйдет отсюда, просто извинившись. Они оскорбили нашу страну...

— Вы, вы слишком далеко зашли, — Ягю Хира уже был готов выйти из себя, но Чиба Миеко остановила его. Она повернулась к Цинь Хаодуну и спросила:

— Это действительно их вина. Что вы от них хотите?

Цинь Хаодун сказал с холодным лицом:

— Как воины, они напали на простых людей, что стоило одному из них руки; они оскорбили Хуася, и это будет стоить другой руки. Они не уйдут, пока их руки целы.

Лицо Чибы Миеко стало холодным. Она сказала:

— Это очень маловероятно. Я не могу удовлетворить ваши требования. Они оба воины; это разрушило бы их жизнь.

— О, они вдруг осознали их воинами? Почему они не осознавали этого, когда напали на простых людей?

Цинь Хаодун сказал властным голосом:

— Я буду считать до трех, и я сделаю это сам, если они этого не сделают.

— Замечательно!

— Японцы запугивают наших людей. Мы должны преподать им урок!

— Мы угощаем гостей вином и поставляем винтовки захватчикам! Молодец, парень! Мы не должны относиться к ним как к гостям!

Толпа была взбешена, и все они поддерживали Цинь Хаодуна.

Ягю Хира сурово закричал:

— Как ты смеешь! Никто не может оскорблять достоинство самурая!

Цинь Хаодун проигнорировал его и начал обратный отсчет:

— 3... 2... 1...

После того, как он закончил, его тело напряглось и он пригнул к Сато Джуничи и Ягю Генпачиро. Он двигался так быстро, что руки Ягю Генпачиро были сломаны, прежде чем он успел среагировать.

— Тебе жить надоело, щенок?

Ягю Хира закричал и сильно ударил по затылку Цинь Хаодуна. Он пытался спасти Сато Джуничи, напав на Цинь Хаодуна; однако Цинь Хаодун проигнорировал это и схватил неповрежденную руку Сато Джуничи, а затем сломал ее.

— Сволочь!

Ягю Хира взревел, и его удары стали сильнее. Удар парня был ошеломляющим. Должно быть, он достиг царства Тайной Силы.

Но прежде чем его ладонь коснулась затылка Цинь Хаодуна, из ниоткуда вырвалась изящная рука, которая легко блокировала удар воина.

Это была Цинь Ваньэр. Она заблокировала руку воина своей. Оба были равны по силе и в настоящий момент оказались в тупике.

— Как ты смеешь!

Воин был ошеломлен. Он гордился собой, его совершенствование достигло третьего уровня Тайной Силы. Он был так удивлен, что Ци Ваньэр смогла противостоять его удару и сражаться с ним на равных.

Так как Цинь Хаодун отключил Ягю Генпачиро и Сато Джуничи, он повернулся и сказал:

— Это урок, который я преподал вам на этот раз. В следующий раз, когда вы оскорбите мою страну, вы умрете за это!

— Сволочь! — воин был так зол. Он протянул руку, чтобы вытащить меч из ножен, но Чиба Миеко снова остановила его.

— Господин Ягю. Не будьте таким импульсивным и не забывайте, почему мы здесь!

Японка была довольно тактичной. Она знала, что два человека из Хуася, стоящие перед ней, не так просты, как выглядят. У Ягю Хира было мало шансов на победу, если бы он столкнулся с Ци Ваньэр, не говоря уже о Цинь Хаодуне, чья сила еще не была известна. Любое неосторожное движение может привести к большим проблемам.

Однако Ягю Хира явно думал иначе. Он думал, что Цинь Хаодун совсем не силен, раз его защищает женщина.

Он кричал:

— Мисс Миеко. Этот человек ранил двух наших воинов. Мы должны преподать ему урок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 257: Учитель**

Глава 257: Учитель

— Это наша вина, но их травмы несерьезны. Я вылечу их, —Чиба Миеко повернулась к Цинь Хаодуну и спросила, — Как вас зовут, сэр?

— Цинь Хаодун!

Чиба Миеко кивнула и сказала:

— Я также немного разбираюсь в медицине Поднебесной. Вы можете вылечить своих друзей, а я могу вылечить моих подчиненных.

Хотя ее слова казались вежливыми, в них чувствовалась провокация.

— В самом деле? — Цинь Хаодун издевался, — То, что вы, люди из Нихона, узнали у Поднебесной - лишь малая часть медицины Поднебесной. Вы не сможете их вылечить.

— Цинь-кун, я не согласна с вами. Хотя мои медицинские навыки были почерпнуты в Поднебесной, как говорится: синий добывается из растения индиго, но он насыщеннее последнего. Более того, медицина Поднебесной сейчас находится в упадке. Вы, люди Поднебесной, не цените сокровище, оставленное вашими предками. Вы предпочитаете учиться у запада. И я не понимаю, почему.

По правде говоря, ядро традиционной медицины Поднебесной теперь можно найти только в Нихоне, а не в Поднебесной. Если у вас будет время, вы можете посетить нас, чтобы научиться.

— Такая высокомерная, дерзкая...

Поначалу люди высоко ценили, казалось бы, вежливую женщину. Однако, когда они услышали ее слова, они все почувствовали отвращение. Они сразу начали осуждать ее.

Цинь Хаодун сказал:

— Вы слишком самоуверенны. Хотя медицина Поднебесной сейчас находится в упадке, ее не могут полностью освоить такие воры, как вы.

Чиба Миеко улыбнулась. Она казалась равнодушной к словам окружающих ее людей, высокомерно сказав:

— На самом деле, я являюсь членом группы культурного обмена между Японией и Поднебесной. Завтра мы бросим вызов медицине Поднебесной. Если вам интересно, вы можете прийти и посмотреть. Тогда вы узнаете, каковы дела с вашей медициной.

Цинь Хаодун внезапно изменился в лице. Не удивительно, что здесь появилось так много японцев. Они были членами группы культурного обмена. Казалось, что в этот раз они разработали целый план, и теперь придется столкнуться с множеством проблем. Даже медицина Поднебесной попала в их поле зрения. Он пообещал Го Фэну посетить этот культурный обмен. А значит, по-видимому, он снова увидит эту японскую женщину.

Он сказал:

— В таком случае я приду и лично покажу вам, что такое настоящая медицина Поднебесной!

Чиба Миеко уверенно улыбнулась и больше ничего не сказала. Она повернулась к Сато Джуничи. Она собиралась доказать свои медицинские навыки с помощью реальных действий.

— Мисс Миеко. Пожалуйста!

Сато Джуничи склонил голову и протянул ей руку.

Чиба Миеко схватила сломанное запястье. Сначала она нажала на него, а затем потянула и толкнула. Когда раздался щелчок, Сато Джуничи завыл, как свинья. Его кость все еще была сломана. Она не соединилась!

Увидев это, толпа разразилась смехом. Было очевидно, что японка повторила методику вправления костей Цинь Хаодуна, чтобы максимально быстро соединить сломанные кости. Очевидно, она потерпела неудачу. Этот факт доказал, что ее медицинские навыки нельзя сравнивать с навыками Цинь Хаодуна.

Чиба Миеко слегка нахмурилась, и ее уверенность и спокойствие исчезли. Это был, очевидно, очень простой перелом. Почему она не могла восстановить кость?

Она использовала другой метод, чтобы вылечить ее. Сато снова взвыл, но сломанная кость все еще не была связана.

Когда Цинь Хаодун сломал запястье, Сато Чжуничи едва смог вынести боль. Тем не менее, стараниями Чибы Миеко он чуть не потерял сознание от боли.

«Что, черт возьми, происходит?»

Миеко действительно не могла понять, что случилось. Она пробовала разные способы более десятка раз. Голос Сато Джуничи стал хриплым от криков, но он все еще не был излечен.

Цинь Хаодун усмехнулся. Это был его уникальный навык. Если он лично не вылечит их, они останутся инвалидами на всю жизнь.

На этот раз Миеко повернулась к Ягю Генпачиро. Ягю Генпачиро вздрогнул от страха, но у него не было другого выбора, кроме как вытянуть руки. В результате он взвыл еще жалобнее, чем Сато.

Глядя на растерянное лицо Миеко, Цинь Хаодун с улыбкой сказал:

— Как насчет этого? Вы знаете, что такое лягушка в колодце? Маленькое лекарство, которое вы украдкой выучили в Поднебесной, совсем рядом с нашим уровнем.

Чиба Миеко неловко глубоко вздохнула и сказала:

— Цинь-кун, я признаю, что я не так хороша, как вы. Пожалуйста, помогите мне восстановить их сломанные кости!

— Вы настолько наивны? Я сказал, что это наказание. С чего вдруг я должен лечить их?

Миеко нахмурилась и сказала:

— Цинь-кун, ваш друг уже вылечился? Я думаю, что это наказание несоизмеримо ущербу и определенно не способствует дружеским отношениям между Поднебесной и Нихоном.

— Это не так! — На этот раз заговорил Чжан Лайфу, — Вы знаете, что говорили эти двое? Они хвастались, что их деды убили сотни людей в Нанкинской резне. Они сказали, что мы – люди второго сорта, которые не заслуживают владеть этой землей. Рано или поздно ваша нация снова вторгнется.

Это монстры с дикими сердцами. Просто сломать им руки – это милосердие. Они заслуживают большего!

— Ублюдки, дьяволы…

— Мы должны были знать, что они ненормальные. Убирайтесь из Поднебесной! Вам здесь не рады!

Слова Чжан Лайфу снова вызвали гнев окружающих его людей.

Чиба Миеко не знала об этом. Она повернулась к Ягю Генпачиро и Сато Джуничи и спросила:

— Вы так говорили?

Двое мужчин сразу склонили головы. Сато ответил тихим голосом:

— Я не думал, что кто-то знает наш язык!

— Вы не заслуживаете лечения, идиоты!

Чиба Миеко пристально посмотрела на двух мужчин, а затем сказал Ягю Хиро:

— Пошли!

Увидев, как японцы уходят, поджав хвосты, толпа разразилась аплодисментами. Однако один мужчина внезапно упал на пол, и изо рта у него пошла пена. Его бледное лицо выражало боль.

Это был мужчина, который только что ударил Ли Дунхая. Женщина рядом с ним в панике закричала:

— Помогите, помогите! Здесь есть доктор?

Затем она поспешно достала свой мобильный телефон и начала набирать номер службы экстренной помощи.

Цинь Хаодун вышел вперед и спросил:

— В чем дело? У него болезнь сердца?

Женщина отодвинула телефон и в панике сказала:

— Да, у моего мужа серьезные проблемы с сердцем. Послезавтра в столице у него должно быть шунтирование. Я не ожидала, что у него сейчас произойдет приступ. Может быть, это потому, что он был слишком взволнован.

Чиба Миеко, которая собиралась уходить, снова вернулась. Она посмотрела на мужчину, который упал на землю, и сказала Цинь Хаодуну:

— У него очень серьезная болезнь сердца. Он не дождется прибытия скорой помощи. Если вы исцелите моих подчиненных, я смогу помочь смягчить его симптомы до прибытия машины скорой помощи.

Затем она достала пачку серебряных игл. Похоже, она собиралась использовать иглоукалывание.

Цинь Хаодун холодно улыбнулся:

— Я же сказал, то, что вы узнали - это лишь небольшая часть нашей медицины. По сравнению с настоящей традиционной медициной Поднебесной, этого далеко не достаточно. Я могу вылечить его за несколько минут.

— Невозможно! Это абсолютно невозможно! Состояние пациента очень серьезное. Ему нужна операция по шунтированию сердца. Как его можно вылечить традиционной медициной?

Лицо Миеко выражало сомнения.

— Это кажется невозможным для вас, но это не так уж сложно для меня, — Цинь Хаодун достал из кармана сумку с иглами и сказал женщине:

— Я займусь им!

Женщина, которая только что стала свидетелем того, как Цинь Хаодун волшебным образом срастил кости Чжан Лайфу, кивнула и сказала:

— Да, пожалуйста! Помогите моему мужу.

— Не волнуйтесь, я обещаю, что через несколько минут вы пойдете с ним на прогулку.

Цинь Хаодун был очень заботлив с больным. Сначала он вынул таблетку, улучшающую состояние, и скормил ему. Затем он начал лечить его иглоукалыванием.

Во-первых, он вынул серебряную иглу и пробил точки мужчины. Три подъема, три поворота, а затем один переворот хвостом иглы, которая трепетала в его руках, перенося подлинную ци зеленого дерева в сердце мужчины.

Акупунктура омоложения была лучшей в восстановлении поврежденных тканей. Когда серебряная игла точка за точкой наполняла его энергией, тело мужчины перестало дергаться, а его лицо снова приобрело прежний цвет.

— Удивительно. Это удивительно. Я впервые вижу такое.

Зрители восхищались медицинскими навыками Цинь Хаодуна. Тем временем женщина глубоко вздохнула, наконец почувствовав облегчение.

Миеко была озадачена. Она часто хвасталась, что превосходно владеет техникой иглоукалывания. Тем не менее, после долгого наблюдения, она все еще не поняла, какой метод использовал Цинь Хаодун.

Пять минут спустя Цинь Хаодун проверил все заблокированные кровеносные сосуды мужчины. Он взял серебряную иглу и снова ударил мужчину по груди:

— Хорошо, вставай!

Словно его ткнули в выключатель, мужчина сразу открыл глаза и вскочил с земли.

— Дорогой, ты в порядке? — спросила женщина, взяв его за руку.

Мужчина махнул двумя кулаками и взволнованно закричал:

— Дорогая, мне так хорошо! Я здоров как бык!

Мужчина, выздоровев от болезни сердца, чувствовал себя прекрасно благодаря таблетке.

Женщина сказала:

— Дорогой, ты должен поблагодарить доктора Цинь за спасение твоей жизни!

Мужчина обернулся и с благодарностью сказал Цинь Хаодуну:

— Спасибо вам, брат!

— Всегда пожалуйста, — сказал Цинь Хаодун, — ваша болезнь сердца полностью излечена. Вам не нужно ехать в столицу для операции по шунтированию сердца. Если вы мне не верите, можете сначала пойти в больницу, сдать анализы.

Мужчина сказал ему:

— Я верю! Я чувствую, что теперь ничего нет.

Увидев, что Цинь Хаодун действительно излечил мужчину от болезни сердца, Миеко удивленно открыла рот. Это было вне ее понимания. Она не могла сделать ничего подобного.

— Цинь-кун, можешь рассказать, как ты это сделал? Какой метод иглоукалывания вы только что использовали и какое лекарство вы дали этому господину?

Цинь Хаодун сказал:

— Эта таблетка, улучшающая состояние. Она имеет ограниченный прямой эффект, когда речь идет о лечении сердечно-сосудистых заболеваний, но она может укрепить организм человека. Метод иглоукалывания, который я только что использовал, - это традиционная медицина, которая может восстановить поврежденные ткани.

— Значит ли это, что вы заменили операцию по шунтированию сердца иглоукалыванием? — взволнованно спросила Мико.

— Естественно!

— Боже мой, это удивительно. Можете меня научить?

Цинь Хаодун сказал:

— Вы действительно хотите учиться?

— Да, я действительно хочу! — отчаянно кивнула Миеко.

Цинь Хаодун игриво сказал:

— А я не хочу учить вас!

Миеко нетерпеливо сказала:

— Почему? Это потому что я из Нихона? Медицина не должна иметь границ!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 258: Гнездо сороки, занятое голубем**

Глава 258: Гнездо сороки, занятое голубем

— Не читайте мне лекции. Это не сработает, — сказал Цинь Хаодун, — Нет причин, по которым я должен вас учить. Вы лишь похвастаетесь, что суть медицины Поднебесной находится в Нихоне.

Вы много почерпнули у Поднебесной, но не благодарны в ответ. Некоторые из вас даже кусают руку, которая кормит вас.

Стыд мелькнул на лице Миеко. Она чувствовала, как горят ее щеки. Она была основным представителем Нихона, который бросил вызов медицине Поднебесной, но утверждала, что суть медицины Поднебесной - в Нихоне. Это было сродни пощечине.

Мало того, что она уступала Цинь Хаодуну в том, что касается медицинских навыков, она даже не знала, какие приемы иглоукалывания он использовал. Ничего не могло быть более унизительным.

— Пошли!

Она была слишком смущена, чтобы оставаться здесь. Она поспешила удалиться из ресторана. Ягю Хира яростно уставился на Цинь Хаодуна, а затем схватил двух мужчин со сломанными руками и последовал за ней.

Когда они сели в большой лимузин, Миеко сказала человеку, который, скорее всего, был секретарем:

— Найдите данные на человека по имени Цинь Хаодун и выясните его происхождение.

Миеко выглядела серьезной, поэтому Хира утешил ее, сказав:

— Мисс Миеко, не нужно слишком беспокоиться. Он просто хороший костоправ и разбирается в иглоукалывании. Традиционная медицина Поднебесной обширна и глубока, и в ней есть много скрытого. Его общие достижения, тем не менее, не так хороши, как ваши.

Чиба Миеко вздохнула с облегчением и сказала:

— Если Цинь Хаодун хорош во всем, то весь путь в Китай, чтобы бросить вызов традиционной медицине Поднебесной, не имеет смысла.

Внезапно секретарь сказал:

— Мисс Миеко, я нашел это.

Затем она передала свой ноутбук. Когда Миеко взглянула на информацию на экране, ей стало хуже. Через несколько минут она закрыла ноутбук. Ее глаза были закрыты, но ее сердце не могло найти успокоения еще долгое время.

Хира не мог не спросить:

— В этом человеке есть что-то особенное?

Ее ресницы слегка задрожали, когда она заговорила:

— Цинь Хаодун, также известный как Мудрец Медицины, был официально назван Национальным Великим Магистром. Он - самый перспективный врач тысячелетия!

Хира сказал:

— Мудрец Медицины? Разве это не преувеличение? Может, этот парень заработал эту репутацию, потому что набрался опыта в каком-то направлении!

Миеко сказала:

— Не так давно он вылечил опухоль головного мозга Старого Мальдини без хирургического вмешательства, совершив настоящее чудо с точки зрения медицины. Несколько дней назад он разработал новое лекарство, способное вылечить лейкемию. Скоро начнется его массовое производство.

— Э-э...

Эти два факта взорвались, словно бомбы. Хира больше не мог ничего сказать. Лейкемия была проблемой, которую никто в мире так и не смог преодолеть, но этот молодой человек решил ее. Ничто из того, что он скажет, не сможет успокоить Миеко.

После долгого молчания Хира сказал:

— Мисс Миеко, не забивайте себе голову. Может быть, Цинь Хаодун не станет посещать этот культурный обмен!

— Я надеюсь на это. Если этот человек примет в нем участие, я проиграю!

Миеко было трудно признать это. Она изучала медицину со своим учителем, когда была маленькой. Она была известным гением традиционной медицины Поднебесной в Нихоне. Она пользовалась высокой репутацией, поэтому взяла на себя ответственность бросить вызов Поднебесной.

Неожиданно она почувствовала, что проиграет, еще до того, как все случилось, что было неприемлемо для такой высокомерной женщины, как она.

Хира не говорил. Будучи хозяином семьи Ягю, он возглавлял делегацию культурного обмена. Они бросили вызов Поднебесной в пяти аспектах: традиционная медицина Поднебесной, гуцинь Поднебесной, живопись, чайная церемония и антикварная оценка. Даже если Миеко потерпит неудачу, это не окажет большого влияния.

Тем временем в ресторане Цинь Хаодуна почитали, как героя. Посетители в вестибюле окружили его и Ци Ваньэр, словно знаменитостей, чтобы выразить свое признание.

Они не могли оставаться здесь, поэтому они покинули ресторан.

Сев в автобус, Цинь Хаодун проводил Ци Ваньэр домой. Ци Ваньэр открыла компьютер.

— Есть что-нибудь? Кто такая эта Чиба Миеко? — спросил Цинь Хаодун.

— Она была членом семьи Чиба в Нихоне. Она изучала медицину Поднебесной с Чиба Киокой, когда была ребенком. Ей приписывают звание гения медицины Поднебесной в Нихоне.

Цинь Хаодун спросил:

— Кто такой Чиба Киока? Где он изучал медицину Поднебесной?

Ци Ваньэр сказала:

— Чиба Киока участвовал во вторжении в Поднебесную в середине прошлого столетия. Получив ранение, он получил лечение в доме старого врача. До того, как его раны были исцелены, японцы объявили поражение и сдались.

Вместо того, чтобы вернуться в армию, Киока остался со старым доктором в качестве ученика. После десяти лет обучения он вернулся в Японию и принес китайские знания.

Цинь Хаодун нахмурился и сказал:

— Японцы действительно не имеют совести. Они завоевали благосклонность нашей страны и изучили нашу медицину, но вместо того, чтобы отплатить нам, они вернулись, чтобы нас спровоцировать.

Ци Ваньэр сказала:

— Эти люди жили как дикари на своем острове. Затем они учились ткачеству, изготовлению чугуна, земледелию и другим техникам, и все благодаря нашим предкам. Когда они набрались знаний, первое, что они сделали, это объявили нам войну.

Цинь Хаодун обратился к ней:

— Узнай, какова цель этого культурного обмена.

Ци Ваньэр взялась за клавиатуру и через некоторое время сказала:

— Что-то вроде акции. Инициатором на стороне японцев является семья Ягю, цель которой - атаковать нас на культурном уровне.

Это обычная тактика, используемая японцами. Перед последней войной они послали большое количество воинов, чтобы бросить вызов боевым искусствам Поднебесной, чтобы подорвать доверие людей.

— Кажется, эти люди добились успеха, — Цинь Хаодун усмехнулся и сказал, — Теперь, когда они здесь, я покажу им, насколько велика пропасть между ними и нами.

Ци Ваньэр вернулась в охранную компанию. Цинь Хаодун отправился обратно и думал об обмене, пока вел машину. Была почти полночь, поэтому на улице было совсем мало людей. Он ехал очень быстро.

Внезапно он услышал голос, кричащий о помощи. Он посмотрел вперед и увидел двух бандитов, тянущих молодую женщину к кустам в пяти сотнях метров впереди.

Женщина отчаянно сопротивлялась, но как слабая женщина могла одолеть двух сильных мужчин? Вскоре один из бандитов заткнул ей рот, поэтому она могла только скулить.

Лицо Цинь Хаодуна стало холодным, и все его тело заполнила ярость. Он мог видеть, что женщина, которую тащили бандиты, была сестрой Ван Рубин.

Ламборгини Центенарио бросился к месту, как стрела, покидающая лук, и остановился с резким визгом.

Увидев, как Цинь Хаодун выпрыгивает из машины, один из бандитов вынул выкидной нож и яростно закричал:

— Хочешь умереть, мальчик? Убирайся с дороги и не мешай взрослым дядям!

Только он закончил свою речь, но моргнуть не успел, как Цинь Хаодун уже подошел к нему. Затем он почувствовал острую боль между ног. С громким ударом бандит упал на землю.

Другой бандит, который держал Ван Рубин, был шокирован. Он пытался прикрыться ею, как заложником с помощью ножа, но упал на землю, даже не успев дотянуться до рукояти на поясе. Четыре или пять его ребер были сломаны.

Двое бандитов сразу поняли, что встретили крутого человека. Несмотря на боль, они поднялись с земли и убежали. Цинь Хаодун не преследовал их. Он только что перерезал сердечные вены этих двух людей темной силой. Через несколько дней они умрут от сердечного приступа.

Он повернулся к Ван Рубин и с беспокойством сказал:

— Как ты? С тобой все в порядке?

Волосы Ван Рубин были грязными, а ее шелковая юбка была порвана, поэтому большая часть ее белоснежной кожи была обнажена.

Она бросилась в объятия Цинь Хаодуна и заплакала. Как девушка, едва закончившая школу, она была напугана. Она думала, что ее жизнь кончена, но Цинь Хаодун, к счастью, появился вовремя.

Цинь Хаодун похлопал ее по спине и успокоил, сказав:

— Не плачь. Я наказал этих двух ублюдков.

Ван Рубин все еще плакала. Ее слезы пропитали рубашку Цинь Хаодуна. Она долго плакала, прежде чем смогла поднять голову.

Цинь Хаодун сказал:

— У тебя порвана одежда. Поехали, купим новую!

— Нет, у меня есть одежда с собой.

Ван Рубин вытерла слезы и нашла чемодан в ближайших кустах. Его только что бросили туда бандиты. Она открыла чемодан, достала длинное платье и переоделась в кустах.

Когда она снова вышла со своим чемоданом, Цинь Хаодун удивленно спросил:

— Что ты делала здесь так поздно со своим чемоданом? Ты идешь домой? Ты была в отпуске?

Ван Рубин сказала:

— Нет... Нет... Я только что вышла из отеля.

— Отель? Что ты делала в отеле? Не на свидание же ходила? — Цинь Хаодун все больше смущался. Это место было недалеко от дома Ван Рубин. Почему она ушла из дома и побежала в отель?

— Нет, конечно нет. Ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то ходил на свидание с чемоданом?

Теперь, когда ее настроение улучшалось, Ван Рубин постепенно вернулась к своему старому стилю поведения.

— тогда что ты там делала? У тебя дома ремонт? Нет, ремонт там был совсем недавно.

— В моем доме кто-то есть. Я не могу вернуться...

Цинь Хаодун сердито сказал:

— Кто это? Кто пришел к тебе домой? Это тот отвратительный хозяин? Пойдем туда. Я сломаю ему ноги.

— Нет, не хозяин, — Ван Рубин колебалась, а затем сказала, — Это Ли Дунхай.

— Что? Этот ублюдок? Почему он пришел к тебе домой? — в недоумении спросил Цинь Хаодун.

Ван Рубин привела Цинь Хаодуна к скамейке и села. Затем она рассказала ему историю от начала до конца.

Десять дней назад Ли Дунхай неожиданно позвонил Ван Рубин и сказал, что потерял работу и хочет одолжить у нее немного денег. Ли Дунхай был двоюродным братом Ван Рубин. Поэтому она не только пригласила его на ужин, но и дала ему 2000 юаней.

Неожиданно история мистера Дунго и волка повторилась. Услышав, что у Ван Рубин был свой собственный дом, Ли Дунхай попросил показать его. Она не ожидала, что он не уйдет и будет настаивать на том, чтобы жить с ней какое-то время, потому что ему некуда идти.

Ван Рубин сказала:

— Это дом с одной спальней. Я могла спать на диване, но я всегда чувствовала, что он странно на меня смотрит. Я не чувствовала себя с ним в безопасности, поэтому мне пришлось искать гостиницу.

Я думал, что он уйдет через несколько дней. Однако прошло уже десять дней, а он так и не собирается уходить. Я потратила все свои деньги на еду и жизнь на улице. Я не хочу звонить маме, чтобы попросить денег. Меня только что выгнали из отеля, и вот я здесь.

Цинь Хаодун был в ярости. Чем добрее относишься к человеку, тем больше он садится на шею.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 259: Талисман от собак**

Глава 259: Талисман от собак

— Пошли. Я отвезу тебя обратно и выгоню этого ублюдка!

Цинь Хаодун был готов взорваться. Именно потому, что Ли Дунхай занял дом, Ван Рубин сегодня вечером оказалась в опасности. Если бы Цинь Хаодун не оказался здесь, этот ублюдок не смог бы восполнить ущерб, нанесенный Ван Рубин, даже если бы умер десять тысяч раз.

— Пойти туда сейчас? Уже полночь. Это ведь невежливо. Может, пойдем завтра?

Ван Рубин была нерешительна.

— Нет! Ты должна прогнать его сейчас. Это твой дом.

На самом деле, забрать Ван Рубин к себе домой на ночь было не страшно. Просто Цинь Хаодун очень хотел наказать этого парня.

— Ладно!

Ван Рубин загрузила свой чемодан в машину Цинь Хаодуна, и они вместе поехали к ней домой.

Когда они добрались туда, они открыли дверь ее ключом. Как только они вошли в комнату, до них донесся странный запах. Когда она включила свет, они увидели, что в гостиной было полно всякого мусора, включая коробки от фаст-фуда, окурки, бутылки с напитками и различные объедки. Дом был похож на свалку.

Хотя она была очень чистоплотной, всегда державшей свой дом в безупречной чистоте, Ли Дунхаю понадобилось всего несколько дней, чтобы превратить дом в помойку.

— Ублюдок!

Увидев состояние дома, Ван Рубин почувствовала, как закипела ее кровь. Она собиралась открыть дверь спальни, найти Ли Дунхая и свести с ним счеты, но Цинь Хаодун схватил ее.

Он обладал развитыми чувствами и отчетливо услышал странный шум из спальни. Было очевидно, что кто-то занимается сексом. Ли Дунхай привел домой женщину!

— Жди меня здесь!

Цинь Хаодун прошел в спальню. Он открыл дверь и натянул одеяло на двух людей, веселящихся на кровати. Затем он ударил их кулаком по ногам, чтобы излить свой гнев.

Хотя он не использовал свою внутреннюю силу, этого было достаточно, чтобы они взвыли от боли.

Ли Дунхай закричал:

— Брат, я ошибся. Пожалуйста, позволь мне уйти!

Женщина также закричала:

— Дорогой, пожалуйста пощади меня! Это не повторится!

Оказалось, что Ли Дунхай дурачился с замужней женщиной.

Гнев Цинь Хаодуна утих, когда он сказал:

— Собирайте вещи и выметайтесь.

Затем он вернулся в гостиную. Ван Рубин знала, что произошло, хотя она и не вошла в комнату. Она дрожала от гнева. Она не ожидала, что Ли Дунхай сделает такую грязную вещь в ее собственном доме.

Через несколько минут Ли Дунхай и женщина вышли из дома. Они были в синяках и опухли после избиения. Если бы Ван Рубин не знала, что там был Ли Дунхай, она бы не узнала его.

Когда Ли Дунхай узнал, что мужа женщины там нет, он внезапно ободрился.

— Цинь Хаодун, что ты делаешь? Зачем ты ударил меня?

Цинь Хаодун холодно сказал:

— Это дом, который я купил для моей сестры. У тебя нет права жить здесь. Убирайся отсюда!

Ли Дунхай сказал:

— Какая разница, кто его купил, это дом Ван Рубин. Она не выгоняла меня. Почему ты меня выгоняешь?

Ван Рубин сердито сказала:

— Ли Дунхай, как тебе не стыдно. Посмотри, что ты сделал с моим домом. Тебе здесь больше не рады. Забирай эту шлюху и выметайся!

— Сучка, ты смеешь называть меня шлюхой?»

Хотя ее только что напугали и избили, она была полна гнева. Прямо сейчас она хотела излить всю свою злость на Ван Рубин, поэтому набросилась на нее.

Однако, прежде чем она смогла дотронуться до Ван Рубин, Цинь Хаодун ударил ее в живот. Она вылетела и сильно ударилась о стену позади.

— Если ты посмеешь трогать мою сестру, я тебя убью!

Цинь Хаодун был в ярости. Эти двое не имели стыда. Они не только заняли дом Рубин, но и пытались ее избить. Если бы не его дедушка с бабушкой, он действительно поддался бы своему желанию убить их.

Женщина упала на землю, свернувшись креветкой. Затем она встала, схватила Ли Дунхая за руку и закричала:

— Дорогой, он ударил меня! Защити меня!

Ли Дунхай всегда был бесстрашным, потому что знал, что Цинь Хаодун ничего ему не сделает ради его бабушки и дедушки. Однако у него не было смелости сражаться с Цинь Хаодуном.

Притворяясь жестким, он сказал:

— Цинь Хаодун, кто разрешал тебе избивать людей?

Цинь Хаодун холодно ответил на его вопрос.

— Я дам вам две минуты, чтобы убраться отсюда, или я выкину вас.

Ли Дунхай сказал Ван Рубин:

— Сестра, уже ведь так поздно. Можно я останусь на ночь. Завтра с утра тут же уеду.

Цинь Хаодун знал, что такому злому человеку нельзя проявлять даже небольшую терпимость. Таким образом, он сразу отказался.

— Нет! У тебя есть две минуты. Убирайся отсюда.

Ли Дунхай сказал:

— Я двоюродный брат Рубин. Мы связаны кровью. Почему ты вмешиваешься в наши дела?

Цинь Хаодун холодно сказал:

— Одна минута.

Ли Дунхай знал, что он не мог остаться здесь сегодня. Поэтому он поднял женщину и начал собирать вещи. Уходя, он вызывающе сказал:

— Интересно, долго ли ты тут пробудешь. Я вернусь, как только ты уйдешь.

Цинь Хаодун решил, что, если он не примет меры, этот парень наверняка снова придет сюда на следующий день.

Он вытянул правую руку и нарисовал несколько пустых кругов. Затем он указал на Ли Дунхая, и желтый свет заполнил его разум.

Ли Дунхай в ужасе сказал:

— Что ты со мной сделал?

Цинь Хаодун сказал:

— Запомни, не подходи ближе, чем на сотню метров к этому дому. В противном случае ты сильно пострадаешь.

— Перестань блефовать. Ты думаешь, что можешь угрожать мне?

Однако его голова внезапно заболела. Боль, которую он чувствовал, была ужасной. Казалось, будто его мозг вот-вот взорвется.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал:

— Ну как? Ты счастлив?

Когда он был в Мире самосовершенствования, он жил в храме в течение полугода. Настоятель храма, которого звали Первобытный Маг, был очень интересным монахом со своей моралью.

В то время дикие собаки часто шныряли вокруг храма и время от времени кусали паломников. Хотя Первобытный Маг обладал высоким уровнем совершенствования, он не мог убивать животных. Позже он придумал решение и разработал Талисман для отпугивания собак.

После того, как дикому псу был дан этот талисман, тот испытывал страшные боли, если подходил к храму ближе, чем на сотню метров. Эффект был впечатляющим. Кроме того, этот тип талисмана был очень прост. Если человек достиг базового уровня, он мог его использовать.

Тогда Цинь Хаодун нашел этот метод очень интересным. Он научился ему, и сегодня был подходящий повод пустить его в ход. Поэтому он нарисовал талисман на Ли Дунхае и женщине.

У Ли Дунхая не было сил говорить. Он с позором увел женщину. Когда он убежал на 100 метров, его голова пришла в норму.

Он замедлил дыхание и попытался сделать еще два шага назад. Когда он оказался в пределах сотни метров, его голова снова наполнилась болью.

Ли Дунхай полностью отказался от мысли вернуться туда. Он с ненавистью обернулся и сказал:

— Цинь Хаодун, подожди. Рано или поздно я отомщу тебе!

Прогнав этих двоих, Цинь Хаодун засмеялся и сказал:

— Он не вернется, даже если ты дашь ему деньги.

— Как ты сделал это? — с удивлением спросила Ван Рубин.

— Небольшая хитрость. Неважно.

Цинь Хаодун и Ван Рубин вместе убирались в комнате. Затем он дал ей банковскую карту с миллионом юаней и ушел.

На следующее утро он отправился в Центр культурного обмена Цзяннань. Го Фэн говорил ему об этом каждый день. Он не мог его игнорировать.

Многие люди приходили на встречу культурного обмена, поэтому стоянка была переполнена. Цинь Хаодун объехал парковку, прежде чем наконец увидел машину, покидающую парковочное место. Он припарковал свою машину в освободившимся месте.

Он только вышел из машины, как подъехал автомобиль Mercedes-Benz. Молодой человек, похожий на секретаря, вышел и высокомерно сказал Цинь Хаодуну:

— Ну-ка убирай свою машину, освободи-ка нам место.

Цинь Хаодун посмотрел на него и спросил:

— С чего бы?

Секретарь сказал:

— Это парковочное место зарезервировано для президента Лана. Теперь, когда президент Лан здесь, ты должен немедленно уступить его.

Цинь Хаодун сказал:

— Думаешь, я слепой? Где написано, что место зарезервировано? Плюс, здесь только что была машина. Я остановился, когда она уехала. Как это место может быть зарезервировано?

Секретарь блефовал. То, что сказал Цинь Хаодун, было правдой. Некоторое время он не знал, что ответить. В конце он сказал:

— Не думай, что ты важный только потому, что за рулем крутой машины. Ты не можешь задерживать президента Лана.

Цинь Хаодун не стал тратить свое время. Он покачал головой и пошел прямо к воротам.

Хотя секретарь сердито смотрел на него, он ничего не мог поделать. Он поехал дальше, чтобы найти другое парковочное место. Когда мужчина сорока лет увидел Цинь Хаодуна, его глаза выражали недовольство.

Войдя в ворота конференц-зала, он увидел, как Го Фэн разговаривает с Гао Фэнвэнь. Когда Цинь Хаодун вошел, они подошли и поприветствовали его.

Го Фэн взял руку Цинь Хаодуна и сказал:

— Брат Цинь, ты здесь. Если бы ты не пришел, я бы чувствовал себя не так уверенно.

Гао Фэнвэнь также сказал:

— Да, доктор Цинь. Только с вами наша ассоциация будет чувствовать себя уверенно. Я звонил вам несколько раз на днях, но не смог дозвониться. Позже я услышал, что президент Го пригласил вас, это меня успокоило.

Цинь Хаодун сказал:

— Японцы приехали сюда, чтобы спровоцировать нас. Как сознательный гражданин, я должен был прийти.

Гао Фэнвэнь сказал:

— Доктор Цинь, все уже собрались. Позвольте мне представить вас всем.

Затем он и Го Фэн сопроводили Цинь Хаодуна на трибуну, держась слева и справа от него. Присутствующие были очень удивлены. Они не знали, кем был этот молодой человек. Как могли Гао Фэнвэнь и Го Фэн, уважаемые люди, уделять столько внимания этому человеку?

Шесть стульев были установлены на трибуне, и там уже сидели три человека, в том числе седовласый старик лет шестидесяти, мужчина лет сорока и красивая женщина лет двадцати.

Цинь Хаодуна обычно окружали красивые женщины, но эта женщина была уникальна. Она сидела там, как чашка легкого чая, создавая очень уютную атмосферу.

Гао Фэнвэнь сказал:

— Господа, позвольте мне представить нашего друга. Это Мудрец Медицины Цинь Хаодун, о котором я говорил вам.

Культурный обмен был чисто народным делом. Семья Ягю написала письмо с призывом к ассоциации медицины, ассоциации антиквариата, музыкальной ассоциации, ассоциацию каллиграфии и живописи и ассоциацию чайной церемонии города Цзяннань. В конце концов, лидеры этих ассоциаций собрались, чтобы сформировать временную группу для этого культурного обмена.

Гао Фэнвэнь был избран руководителем группы благодаря своим качествам и престижу. Председатели нескольких других ассоциаций были членами группы. Между тем, по рекомендации Гао Фэнвэня и Го Фэна Цинь Хаодун также был включен в группу.

Мужчина сорока лет сказал:

— Я не ожидал, что человек, рекомендованный президентом Гао и президентом Го, будет таким молодым. Интересно, он - сын своих богатых родителей, который пришел ради репутации?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 260: Время чая**

Глава 260: Время чая

Цинь Хаодун был слегка удивлен. У мужчины, похоже, были проблемы с ним, хотя, как ни странно, они никогда не встречались раньше. Он сразу понял, что происходит, когда увидел помощника, стоящего позади него. Это был Лан, который сидел в том мерседесе.

Он нашел это смешным. Президент Лан, похоже, был не слишком интеллектуально развитым, если он держал злобу из-за парковочного места.

Гао Фэнвэнь сказал:

— На этот раз председатель Лан неправ. Доктор Цинь - человек с реальными способностями. Я не могу сравниться с ним, когда дело доходит до медицины. Даже сотня таких, как я, не сравнится с Цинь Хаодуном. В противном случае его бы не звали Мудрецом Медицины.

Го Фэн согласился:

— Брат Цинь действительно редкий гений. Я положусь на него в антикварной оценке.

Увидев Гао Фэнвэня и Го Фэна, восхваляющих Цинь Хаодуна, мужчина промолчал.

Гао Фэнвэнь обратился Цинь Хаодуну:

— Доктор Цинь, позвольте мне представить вас. Это Лан Саньюань, президент Музыкальной ассоциации. Он - величайший мастер в городе Цзяннань в области музыки.

Лан Саньюань снова фыркнул и молча повернул голову в сторону.

Цинь Хаодун слегка улыбнулся, но не обратил на внимания. Казалось, что Лан Саньюань слишком высоко ценил себя. Однако в глазах Цинь Хаодуна он был заурядным человеком.

Затем Гао Фэнвэнь представил прекрасную женщину:

— Это мисс Хуа Минли, президент Ассоциации чайной церемонии Цзяннань. Она очень талантлива в своем деле. Все называют ее чайной феей.

Хуа Минли встала, посмотрела на Цинь Хаодуна с большим интересом, а затем протянула свою нежную руку и сказала:

— Я давно слышала о Мудреце Медицины. Я слышала, что вы вылечили опухоли головного мозга Старого Мальдини без операции. Это действительно потрясающе. Я восхищаюсь вашими успехами.

— Мисс Хуа, вы слишком добры.

Цинь Хаодун мягко пожал руку Хуа Минли. Неудивительно, что ее называли чайной феей. Ее спокойный характер действительно заставлял людей чувствовать себя комфортно.

Наконец, Гао Фэнвэнь познакомил старика с Цинь Хаодуном:

— Это господин Тан Цинчжи, президент Ассоциации каллиграфии и живописи Цзяннань, а также известный художник.

Старик был полон восхищения, когда он увидел Цинь Хаодуна. Он сразу же с энтузиазмом сказал:

— Я хороший друг президента Го. Он рассказал мне о том, как вы подражали цветам лотоса святого художника У Даоси. Молодое поколение превзошло старших. Я хотел бы, чтобы вы однажды снова начали рисовать!

Цинь Хаодун ответил скромным тоном:

— Вы мне льстите.

После этого обмена приветствиями все уселись.

Конференц-центр был полукруглым залом, способным вместить почти тысячу зрителей. Делегация из Поднебесной сидела на левой стороне трибуны, а делегация из Японии - на правой стороне. Присутствовали и Ягю Хира, и Чиба Миеко.

В 9:00 утра официально начался культурный обмен. Цинь Хаодун был шокирован, когда узнал, что хозяином был председатель Ассоциации ювелиров Цянь Дуодуо.

Го Фэн объяснил:

— Старому Цяню не нравится одиночество, к тому же он хорошо говорит на японском. Этот культурный обмен не имеет ничего общего с драгоценностями или нефритом, но он все же вызвался стать хозяином.

Цянь Дуодуо был красноречивым. После длинной вступительной речи он сказал:

— Поднебесная - это страна этикета. Гостей мы пропускаем вперед. Я хотел бы пригласить господина Ягю Хира, главу культурной делегации Японии, на сцену.

Под аплодисменты Ягю Хира, одетый в кимоно, вышел на сцену. Он поклонился всем и сказал:

— Здравствуйте, дорогие друзья из Поднебесной. Я Ягю Хира.

Как все мы знаем, когда-то Поднебесная являлась сердцем юго-востока и была одной из четырех древнейших цивилизаций в мире. Однако люди из Поднебесной плохо сохраняют древнюю культуру. Именно поэтому некоторые знания были уже утеряны. Народ Нихон всегда трепетно относился к знаниям. Я думаю, что во многих аспектах наследования древней культуры мы обогнали Поднебесную.

Внезапно раздался шум. Никто не ожидал, что японцы начнут нагло провоцировать прямо во время вступительной речи. В ответ на его провокацию зрители начали делать звонки.

Ягю Хира холодно улыбнулся, но остался неподвижным.

— Я знаю, что многие люди не согласны с тем, что я только что сказал. Вот почему мы проводим этот культурный обмен. Это также вызов древней культуре Поднебесной. Если в итоге мы проиграем, я, как глава делегации, открыто извинюсь перед Поднебесной.

Он снова вежливо поклонился, а затем высокомерно ушел со сцены.

— Что за чудак. Он откусил больше, чем он сможет проглотить...

— Бесстыдники! Разве их знания не были получены у Поднебесной? Как они посмели вернуться и бросить нам вызов…

Однако кто-то вздохнул и сказал:

— Увы, мы сами виноваты. Последние годы мы совсем забыли об окружающем мире. Я слышал, что традиционная медицина Поднебесной в Японии развивается быстрее, чем у нас...

Пока все говорили об этом, на сцену вышел господин Гао Фэнвэнь, представитель стороны Поднебесной.

— Мои товарищи, меня зовут Гао Фэнвэнь. Я хотел бы сказать несколько слов от имени Поднебесной. Господин Ягю Хира только что сказал, что культура Поднебесной в упадке. Действительно, я признаю, что мы не очень хорошо хранили древнюю культуру последние годы.

Затем его слова стали резкими и убедительными.

— Однако, даже если мы плохо сохранили свое наследие, никто не может оспаривать наши навыки!

Внезапно публика разразилась аплодисментами.

Когда аплодисменты утихли, Гао Фэнвэнь продолжил говорить:

— Возьмите в качестве примера медицину Поднебесной. Хотя иностранцы многому научились у нас в последнее время, истоки всех этих знаний лежат здесь.

Факты говорят громче, чем слова. Возможно, вы слышали, что Цинь Хаодун, прекрасный доктор, успешно разработал лекарство, которое может полностью вылечить лейкемию.

Это не только радостная новость для более чем 4 миллионов больных лейкемией в Поднебесной, но и символ возрождения нашей медицины. Я верю, что отныне наша медицина будет становиться лучше и лучше и однажды вернет былое величие!

Страстные слова Гао Фэнвэня зажгли страсть людей. Зал снова разразился аплодисментами.

Цянь Дуодуо снова вышел на сцену и радостно сказал:

— Главы двух делегаций только что произнесли свои речи. Когда речь идет древней культуре Поднебесной, что сильнее? Юг реки Янцзы или Нихон? Скоро мы это узнаем.

Он был мастером слова. Он описал Поднебесную как юг реки Янцзы. Даже если они сейчас проиграют, это не будет полной катастрофой. В конце концов, юг реки Янцзы был всего лишь регионом, поэтому он не мог представлять всю страну.

Затем он продолжил:

— Порядок проведения этого обмена был выдвинут делегацией Нихона. Первое мероприятие - чайная церемония.

Согласно правилам, каждая сторона отправит представителя, компетентного в чайной церемонии. Если представитель терпит неудачу, он или она может признать поражение на месте или отправить другого представителя. Двух из трех. Отказ третьего представителя одной стороны будет равносилен отказу этой стороны.

У нас есть 10 судей, которые являются экспертами чайной церемонии. Чтобы обеспечить справедливость, мы приготовили 20 чашек с разными номерами.

Каждый участник может разлить свой чай в случайную чашку. Наши сотрудники зарегистрируют номер. Затем каждый судья попробует чай участников конкурса и выберет лучший.

Цинь Хаодун молча кивнул. Это был самый честный способ сделать это. Судьи будут знать только номер чайной чашки, поэтому они не смогут поддержать одну из сторон.

Прочитав правила, Цянь Дуодуо пригласил обои представителей выйти на сцену. Представителем Поднебесной была Хуа Минли, президент Ассоциации чайной церемонии. На стороне Нихона выступала красивая женщина в кимоно. Это была Ягю Ай из семьи Ягю.

Две красивые женщины сразу же приковали к себе внимание зрителей. Забавно, но обе девушки имели прозвища. Хуа Минли называли Чайной Феей, а Ягю Ай - Прекрасным Чайным Мудрецом.

Ее волосы были скручены в пучок, а кожа была белее снега, поэтому Ягю Ай выглядела очень элегантно в своем кимоно. Между тем, на Хуа Минли был черный шелковый чонсам, подчеркивающий ее изысканную элегантную фигуру. Они обе были очаровательны.

Однако у Ягю Ай были глаза феникса и черная родинка на левой губе. Согласно лицевой науке Поднебесной, эта женщина была поверхностной и подлой.

Сотрудники уже поставили на стол два чайных столика. Ягю Ай села за стол, посмотрела на Хуа Минли напротив себя и сказала:

— Вам не сравниться со мной. Меня называют Прекрасным Чайным Мудрецом в Нихоне.

— Простите, я ничего не знаю о вашей маленькой стране. Я лишь знаю, что у нас есть Мудрец Медицины в Поднебесной. Я никогда не слышала о Прекрасном Чайном Мудреце.

Перед соревнованием в чайной церемонии у двух женщин произошло соревнование в остроумии. Аудитория смотрела на них с большим интересом.

Цинь Хаодун знал, что происходит. Когда дело доходило до боевых искусств и чайной церемонии, душевное состояние человека было самым важным фактором во время встречи мастеров. Если разум человека будет отвлечен, он проиграет. Ягю Ай пыталась помешать Хуа Минли, но Хуа Минли была твердым человеком, способным сопротивляться.

Ягю Ай снова сказала:

— Я вас знаю. Вы президент Ассоциации чайной церемонии Цзяннань. Я слышала, что вас называют Чайной Феей. Однако в Поднебесной существует множество скрытых правил во всех сферах жизни. Я не знаю, выиграли ли вы свой титул благодаря способностям или переспали с мужчинами.

Эти слова были более агрессивными. Хотя ее первое предложение было нормальным, второе можно было расценивать как нападение.

Хуа Минли спокойно ответила:

— Вы ошибаетесь, мисс Ягю. Чтобы спать с мужчинами, нужно обладать шармом. Например, хотя ваше лицо красивое, у вас полновата талия, а грудь недостаточно велика. В вашей стране могут найтись мужчины, которые захотят флиртовать с вами. Однако у вас нет абсолютно никаких шансов в нашей стране.

Цинь Хаодун чуть не рассмеялся. Хуа Минли выглядела как мягкая фея, но она была сталью, когда дело дошло до ссоры с людьми. Казалось, что хитрость японской женщины была бесполезна.

— Вы… — лицо Ягю Ай изменилось, когда она сказала, — Люди из Поднебесной умеют только говорить. Покажите мне, чего вы стоите.

— О, с удовольствием! — сказала Хуа Минли.

Две женщины перестали разговаривать и начали заваривать чай, используя чайные сервизы перед ними. Их чайные сервизы были одинаковыми, как и чайные листья, предоставленные спонсорами. Даже вода, используемая для приготовления чая, была из одного сосуда. Сейчас все решали их навыки.

Чайная церемония, как и боевые искусства, принадлежала одной из древних культур Поднебесной. Она существовала тысячи лет и включал в себя множество школ и техник. Чай, приготовленный разными способами, был совершенно разным по аромату, вкусу и цвету.

Хорошая техника приготовления чая может привнести аромат чая в совершенно новые нотки, заставляя людей чувствовать себя свежими и полными сил.

Когда вода закипела, Ягю Ай бросила провокационный взгляд на Хуа Минли и начала собственную чайную церемонию.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 261: Аромат над пустыней**

Глава 261: Аромат над пустыней

Чайная церемония была первым этапом культурного обмена между двумя сторонами. Обе стороны послали своих лучших членов, чтобы получить хорошее начало.

Ягю Ай и Хуа Минли старались изо всех сил. Они приготовили чайные сервизы, промыли горшок, достали чай, поставили его, налили воду, встряхнули горшок и налили чай. Все процедуры прошли довольно гладко, что показало их необычайный талант в чайной церемонии.

Гао Фэнвэнь, сидевший в зрительном зале, не мог перестать кивать и хвалить их.

— Впечатляет! Впечатляет!

Цинь Хаодун сказал:

— Господин Гао тоже хорош на чайной церемонии?

— Я бы не сказал, что у меня это хорошо получается, но я в свое свободное время получаю удовольствие от приготовления собственного чая, поэтому немного знаю об этом.

Гао Фэнвэнь сломал лед и добавил:

— Как правило, чайная церемония в Китае делится на три сферы. Первая сфера это сфера красоты и аромата, но я смогу сделать это, если попробую. Это требует определенного качества цвета и аромата. Употребляющий этот чай должен быть доволен цветом и вкусом.

Чайная церемония может показаться простой, но она требует глубокого понимания и знания чайных листьев, количества воды и состояния чайной посуды. Требуется год тяжелой работы, чтобы справиться с этим.

Цинь Хаодун слегка кивнул. Чай назывался «Король всех трав» и «Сущность всех растений». Никто не знал чайную церемонию лучше, чем он, поскольку он был Императором Зеленым Лесом. Тем не менее, он добился успехов в мире совершенствования, поэтому он немного знал о чайной церемонии на Земле.

Гао Фэнвэнь, который не знал, что столкнулся с мастером чайной церемонии, добавил:

— Вторая сфера, которая называется «Назад к первозданной простоте», - это сфера, в которой сейчас соревнуются на сцене.

«Назад к первозданной простоте» означает, что исполнитель больше не демонстрирует свои навыки во время приготовления чая. Вместо этого они пытаются интегрировать навыки в свои души и получить необходимый аромат чая. Так был сделан самый чистый ароматный чай.

Впечатляет. Они так молоды, но уже достигли второй сферы. Этого невозможно достичь менее чем за десять лет упорной работы, и даже для такого периода нужно везение.

Цинь Хаодун спросил:

— Тогда, как вы думаете, кто победит, мистер Гао?

Гао Фэнвэнь сказал:

— Мне не нравится Нихон, но я должен сказать, что их женщина проявила себя неплохо во время чайной церемонии. Она во втором царстве, совсем как чайная фея. Они слишком похожи, я бы даже сказал, что это ничья.

Если кто-то достигнет третьей сферы или отступит от второй на шаг, победа будет гарантирована!

Цинь Хаодун спросил:

— Мистер Гао, а что за третья сфера чайной церемонии?

— Насколько я знаю, третья сфера, которая является высшей, называется «аромат над пустыней». Название в значительной степени объясняется тем, что те, кто достиг этого царства, могут приготовить чай с ароматом, который может покрыть целую пустыню. Этот аромат останется надолго. Ну, по крайней мере, так гласит легенда. Аромат, распространяющийся на сотни километров, может быть преувеличением, но, несомненно, он будет распространяться дальше, чем аромат, созданный специалистами второй сферы.

Пока они разговаривали, чай на сцене был приготовлен и разлит в десять пронумерованных чашек. Все они были распределены среди десяти судей на зрительских местах.

Десять судей были выбраны благодаря своим навыкам в чайной церемонии. Они подняли чашки и попробовали чай. Затем они кивнули и покачали головами. Наконец, они записали номер, который они выбрали.

Вскоре объявили результаты. Хуа Минли и Ягю Ай получили по пять голосов. Это была ничья, которую ожидал Гао Фэнвэнь. Возможно, двум гордым женщинам будет трудно принять результат, но им пришлось это сделать, потому что у них не было других вариантов.

Цянь Дуодуо снова вернулся на сцену и спросил делегацию Японии:

— У вас есть еще игроки?

Ягю Хира покачал головой, дав положительный ответ. Неважно, выиграла ли Ягю Ай или проиграла. Она уже показала высочайший уровень чайной церемонии Японии, и никто из людей, участвующих в процессе, не мог с этим поспорить.

Они нашли результат полностью приемлемым, поскольку чайная церемония возникла в Китае и передана Японии. Этот розыгрыш был уже позором для Поднебесной.

Цянь Дуодуо посмотрел на Гао Фэнвэня и спросил:

— Гао, кто-нибудь еще хочет бросить вызов мисс Ягю Ай?

Гао Фэнвэнь вздохнул про себя. В конце концов, они опозорили родину. Тем не менее, никто другой не мог ничего с этим поделать, если Чайная Фея не смогла.

Он собирался сказать ему, что других претендентов не было, когда Цинь Хаодун сказал:

— Гао, я попробую.

— Ты уверен? — удивленно спросил Гао Фэнвэнь.

Цинь Хаодун уже поразил его своими медицинскими навыками и познаниями в антиквариате. Этот человек был действительно молод, поэтому трудно было представить, что он также будет хорош в проведении чайной церемонии.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Да. Почему бы не попробовать. Может быть, я выиграю!

Когда он увидел, что парень был настолько уверен в себе, Гао Фэнвэнь сказал:

— Хорошо. Доктор Цинь может попробовать, если ему это интересно.

Вскоре после того, как Цинь Хаодун встал, Лан Саньюань, который сидел рядом с ним, с презрением сказал:

— Вы очень самоуверенны, не так ли? Используете каждую возможность, чтобы похвастаться. Что вы можете сделать сейчас, когда чайная фея провалилась? Вы определенно собираетесь смутить нашу страну.

Цинь Хаодун даже не взглянул на Лан Саньюаня. Он вышел на сцену. Ему нечего было сказать этому подлому, легкомысленному парню. Он заставит его сожалеть о своих словах.

— Мисс Хуа, я хочу получить шанс восхититься навыками чайной церемонии мисс Ягю Ай. Вы позволите?

Хуа Минли отдала свое место Цинь Хаодуну и посмотрела на него, не зная как реагировать. Она очень гордилась своими навыками чайной церемонии. Однако, если она не смогла победить этого противника, она задавалась вопросом, почему молодой человек был настолько уверен в себе.

Выходка Цинь Хаодуна удивила всех. Затем начался второй раунд. Персонал заменил всю посуду, которую использовали Хуа Минли и Ягю Ай, и принес два новых набора для двух участников.

Ягю Ай косо посмотрела на Цинь Хаодуна и кокетливо сказал:

— Ты уверен, что сможешь сделать это, красавчик? Я очень сомневаюсь в этом. Ты как вышитая подушка, красивая, но бесполезная.

Ее каламбур был довольно лестным.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Не узнаешь, пока не попробуешь.

Как только он сказал это, он взял чайную посуду и начал выступать.

В глазах Ягь Ай вспыхнул азарт. В отличие от Хуа Минли, движения Цинь Хаодуна были действительно простыми и изящными. Он вел себя как обычный человек, заваривающий чай дома. Видимо, парень был любителем.

Некоторые вздохнули, особенно зрители со сцены, которые сожалели о ничьей. Они надеялись увидеть другого претендента, выходящего на сцену, но сейчас они почувствовали отчаяние, увидев в этом претенденте простого любителя.

Цинь Хаодун проигнорировал окружающих и продолжал готовить чай.

Со временем Ягю Ай приготовила еще один чайник, а Цинь Хаодун завершил все предыдущие процедуры. Разница заключалась в том, что легкий аромат исходил от чайника Ягю Ай, в то время как чай Цинь Хаодуна вообще не пах.

Ягю Ай с презрением сказала:

— Красавчик, стоит ли продолжать? Может, избавим судей от лишней работы?

Цинь Хаодун посмотрел на нее и улыбнулся:

— Я думаю о том же. Зачем их беспокоить.

Лан Саньюань сказал саркастически:

— Позор! Это позор! Даже моя няня могла бы сделать лучше, чем он! Зачем его туда пустили?

Лица Гао Фэнвэня и Го Фэна изменились. Однако правда была на поверхности. Им нечего было сказать.

Когда все думали, что Цинь Хаодун собирается уступить, он поднял чайник перед собой и медленно налил немного золотой жидкости в чашку. Она текла как горный ручей и булькала при попадании в чашу. Это было похоже на игру на инструменте.

В то же время от чая раздался сильный аромат. Этот аромат сошел со сцены. Вскоре он заполнил весь зал.

Выражение лица Гао Фэнвэня резко изменилось, когда он почувствовал запах. Его разочарование внезапно исчезло. Его лицо сменилось блаженством.

— Аромат над пустыней! Это третья сфера! Аромат над пустыней!

Хуа Минли стояла рядом с Цинь Хаодуном. Она была действительно удивлена, потому что, хотя она много лет усердно работала над чайной церемонией, третья сфера всегда оставалась для нее недостижимой целью.

Таким образом, она была действительно ошеломлена тем, что кто-то другой сделал это. Молодой человек перед ней так просто добился этого.

Гордое лицо Ягю Ай теперь стало бледным, как пепел. Она столько лет посвятила себя чайной церемонии, поэтому наверняка знала, что означает аромат над пустыней. Даже ее учитель не освоил это.

Она безоговорочно проиграла!

Цинь Хаодун посмотрел на Ягю Ай и дерзко сказал:

— Мисс Ягю, вы сказали, что мы можем избавить судей от дополнительной работы. Вы готовы уступить?

Ягю Ай прикусила губу. Как бы ей не хотелось это признавать, она выдавила из себя:

— Я уступаю.

Она была во второй сфере чайной церемонии, а Цинь Хаодун - в третьей. Зрители бы смеялись, если бы она настояла на том, чтобы спросить мнение судей. Ей было бы очень стыдно, если бы она получила ноль очков, а Цинь Хаодун - 10. Таким образом, она просто решила уступить.

Когда Японцы уступили, в зале прогремели аплодисменты.

Выражение лица Ягю Хира сильно изменилось. Они сыграли вничью с Китаем, но затем в одно мгновение позорно проиграли.

Цинь Хаодун встал и сложил руки, чтобы приветствовать взволнованную публику. Затем он повернулся и ушел со сцены. Он посмотрел на Лан Саньюаня, когда вернулся на свое место.

Лан Саньюань назвал Цинь Хаодуна любителем. Теперь сидел и молчал, словно облитый помоями. Он наклонился и подпер голову рукой, боясь посмотреть на Цинь Хаодуна.

Первая игра закончилась, началась вторая.

Чиба Миеко из Японии вышла на сцену и сказала аудитории:

— Во второй игре мы хотели бы увидеть способности экспертов по оценке. Некоторые из предметов старины реальны, а некоторые нет. Или, может быть, все они являются поддельными. Нам нужна помощь экспертов.

Цянь Дуодуо спросил:

— Мисс Чиба, как мы проверим подлинность?

Чиба Миеко сказала:

— Мы положим ответ в коробки и передадим вам. Таким образом, мы гарантируем справедливость.

— Отлично! Это хорошая идея.

Цянь Дуодуо кивнул и сказал, что ответ должен быть записан заранее, чтобы Япония не отрицала его. Японцы не заслуживали доверия, поскольку они отрицали преступления, совершенные во Второй мировой войне.

Го Фэн из команды Китая прошептал Цинь Хаодуну:

— Я пойду проверять. Я сделаю так, чтобы ты пошел вместо меня, если я потерплю неудачу.

Затем он вышел на сцену. Цянь Дуодуо сказал Чиба Миеко:

— Мисс Чиба, президент Го на сцене. Пожалуйста, покажите нам свой антиквариат.

Чиба Миеко махнула рукой на зрителей. Два японца вышли на сцену с двумя древними трубками в руках.

Чиба Миеко передала деревянную коробку с ответами Цянь Дуодуо. Затем она открыла трубки, вынула два свитка и разложила их на столе.

В то же время проектор показывал картинки на больших экранах. Все зрители могли отлично их видеть.

На двух рисунках было древнее стихотворение, в котором говорилось:

— Лучше учиться, независимо от того, сколько уже поздно, при свете свечей или когда петухи кричат; лучше учиться, когда твои волосы все еще черные, или сожалеть, когда они станут седыми. Стихотворение, которое называлось «Лучше учиться», было написано рукописным шрифтом. Почерк выглядел довольно живым. В конце было имя автора. Стихотворение было написано величайшим каллиграфом всех времен Янь Чжэньцином.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 262: Возвращение головы**

Глава 262: Возвращение головы

— Черт возьми, это подлинная работа Янь Чжэньцина…

— Может быть, но мы не уверены, что это подлинная работа. Женщина из Японии только что сказала, что она может быть подделкой.

— Сколько она стоит, если она подлинная? Не меньше десятка миллионов...

Люди из Китая были знакомы с Янь Чжэньцином. Многие зрители были поклонниками каллиграфии. Эти свитки захватили их умы.

Вскоре все нашли проблему. Свитки выглядели абсолютно одинаково. Свиток слева, казалось, был написан с меньшим нажимом, но никаких других отличий не было найдено.

— Черт, какой из них настоящий?

— Как я узнаю? Нам понадобится директор Го, чтобы определить это...

— Возможно, оба подделаны. Труды Янь Чжэньцина сложно найти. Может быть, это копия, сделанная в Салитуне.

На сцене Чиба Миеко улыбнулась Го Фэну и сказала:

— Го, пожалуйста, скажите нам, какой из них настоящий, а какой фальшивый?

Го Фэн кивнул и надел свои белые перчатки. Затем он взял свое увеличительное стекло и начал оценивать работы всерьез.

Вначале он был довольно спокоен, так как был уверен, что сможет отличить подделку от оригинала, основываясь на своем многолетнем опыте работы с антиквариатом. Однако со временем он становился все более серьезным. Его лоб блестел от пота.

Он проверил две работы более десяти раз, но обе они выглядели безупречно аутентично, что было невозможно. В конце концов, даже сам Янь Чжэньцин не смог бы создать точную копию своей работы. Даже размеры шрифта были одинаковы, словно были сделаны копировальным аппаратом. Однако должен был быть поддельный.

Чиба Миеко стояла рядом с ним и холодно улыбнулась:

— Господин Го, сколько времени вам нужно, чтобы огласить свой результат? Может, вам сделать чашку чая?

Хотя ее предложение казалось вежливым, на самом деле оно было полно сарказма.

— Не волнуйтесь, я дам вам ответ!

Цинь Хаодун ответил перед выходом на сцену. Согласно правилам, три человека из команды могли участвовать в одной и той же оценке, если они дадут один результат.

После того, как Цинь Хаодун снова появился, выражение лица Чиба Миеко изменилось. Прошлой ночью она понесла потери от этого молодого человека, а Ягю Ай проиграла ему во время чайной церемонии. Трудно было представить, что этот парень был талантлив в оценке антиквариата.

Чиба Миеко была потрясена. Это было определенно невозможно. Обычно людям требовалось некоторое время, чтобы достичь вершины определенной отрасли. Никто не может быть хорош во всем, если только он не был бессмертным.

Увидев, что Цинь Хаодун поднялся на сцену, Го Фэн почувствовал себя очень счастливым. Он сломал себе голову, оценивая эти работы. Ему повезло пригласить Цинь Хаодуна сюда, так как было бы очень стыдно, если бы эксперт Китая не оценил работы своего предка.

Он сказал:

— Можешь сказать, какой из них настоящий?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Директор Го, все просто. Не смущайтесь ими. Вас ввели в заблуждение.

Чиба Миеко нахмурилась и сказала:

— Цинь, что вы имеете в виду? Как я ввела вас заблуждение?

Цинь Хаодун сказал:

— Все просто. Обе работы являются подлинными. Вы заставили его выбрать поддельную, что является невыполнимой миссией.

— Что? Обе подлинные? Как?

— Молодой человек говорит глупости. Как они обе могут быть подлинными, если они похожи друг на друга почти во всех деталях?

— Я не удивлен. Этот парень так молод, но так талантлив в чайной церемонии. Неудивительно, что он ничего не знает об антиквариате. Никто не может быть хорош во всем...

Зрители сразу рассердились, услышав слова Цинь Хаодуна.

Выражение лица Чибы Миеко изменилось, но вскоре она снова успокоилась и сказала:

— Оценка антиквариата требует видения и опыта. Вы не можете просто сказать, что хотите. Вы считаете себя опытнее господина Го?

Она пыталась создать конфликт между Цинь Хаодуном и Го Фэном. Она подумала, что как президент ассоциации антиквариата, директор Центра оценки антиквариата и высокопоставленный представитель антикварной индустрии, Го Фэн не примет мнение Цинь Хаодуна.

Поэтому она была очень удивлена, когда после того, как она закончила говорить, Го Фэн твердо ответил:

— Я доверяю ему. Если он говорит, что обе работы подлинны, значит так и есть. Мой вывод будет таким же.

— Что ж…, — спросила Чиба Миеко, — Вы уверены? Вы можете высказать свое мнение только один раз. Вы не можете его пересмотреть.

— Я уверен, — Го Фэн казался довольно твердым. Он повернулся и посмотрел на Цянь Дуодуо, — Мы поделились нашим заключением, поэтому, пожалуйста, покажите ответ.

Теперь, когда Го Фэн принял решение, Цянь Дуодуо больше не колебался. Он открыл коробку и достал белую карточку. В карточке указано, что обе работы были подлинными.

Зрителей разозлило содержание карты, которая была показана на большом экране.

— Черт возьми, как получается, что обе работы являются подлинными произведениями Янь Чжэньцина?

— Японцы такие подлые. Они действительно принесли нам две подлинные работы для оценки. Нам повезло, что этот молодой человек такой опытный, иначе нас бы одурачили.

Очевидно, Китай снова выиграл первый раунд. Го Фэн выглядел очень счастливым, но растерянным. Он спросил Цинь Хаодуна:

— Как это возможно? Как они могут быть абсолютно одинаковыми и быть подлинными?

Цинь Хаодун сказал:

— Директор Го, вы были введены в заблуждение. Вы знаете, что чернила пропитывают бумагу?

Услышав это, Го Фэн все понял. Когда древние мастера каллиграфии писали, чернила обычно проникали в бумагу. Иногда, если писатель был мастером, он мог пропитывать чернилами три листа бумаги за раз. Это может объяснить, почему две работы выглядели одинаково, но обе были подлинными.

Он мог бы понять это, если бы был достаточно спокоен, но он очень нервничал во время соревнования. Что было еще хуже, Чиба Миеко вводила его в заблуждение психологически. В своем подсознании он считал, что одна из двух работ должна быть подделкой.

Цинь Хаодун сказал Чиба Миеко:

— Мисс Чиба, вы подготовили две работы? Хорошая попытка, но я не думаю, что это сработает снова.

Чиба Миеко много знала о Китае, в том числе об искусстве древних мастеров письма, о мастере Янь Чжэньцине. Поэтому она перепробовала все, чтобы получить две аутентичные работы Янь Чжэньцина для оценки.

Если бы ее идеальный план был успешным, она бы убила двух зайцев одним выстрелом. С одной стороны, она бы ввела в заблуждение эксперта и унизила бы его, если бы он дал неправильный ответ. С другой стороны, было бы очень стыдно, если бы Китай был побежден собственной историей.

План казался идеальным, пока она не встретила Цинь Хаодуна. Ничто не может быть скрыто от его могущественных познаний.

Чиба Миеко фыркнула и сказала:

— Не будьте таким самоуверенным. Это был только первый раунд.

Затем она помахала двум Японцам перед сценой. Они собрали две работы и понесли на сцену две деревянные коробки.

Всех зрителей привлекли эти коробки. Им было любопытно, что внутри, потому что коробки выглядели очень тяжелыми.

Чиба Миеко открыла одну коробку и достала предмет. Аудитория зашумела. Это была бронзовая голова овцы двенадцати знаков зодиака!

Поначалу Цинь Хаодун был шокирован. Однако вскоре он почувствовал радость. Было огромным сюрпризом снова увидеть головы животных. Он даже чувствовал уплотнение на бронзовой голове. Он решил сохранить ее для себя любой ценой. По крайней мере, он должен был получить Камень Духа Высшего Уровня, который был для него единственным способом достичь прорыва.

Зрители перед сценой тоже пришли в ярость. Двенадцать бронзовых голов животных знаков зодиака Китая имели особое значение для народа. Из 12 голов восемь вернулись и четыре исчезли, включая овечью голову. Всех шокировало то, что семья Ягю владела одной из голов.

Чиба Миеко держала в руках бронзовую голову и улыбалась аудитории:

— Я знаю, что то, что я держу сейчас, очень много значит для Китая. Я дам вам шанс. Посмотрим, сможете ли вы вернуть ее обратно.

Обращаясь к людям, она открыла другую деревянную коробку и вытащила такую же овечью голову. Затем она добавила:

— Эта голова была создана в Летнем дворце. Позже во время войны она досталась семье Ягю. Мы наняли известных мастеров, чтобы сделать копию и показать, что технология литья Японии ничем не уступает Китаю.

Мы с уверенностью можем сказать, что копия абсолютно неотличима от оригинала. Нет никакой разницы. Я привезла их сюда. Если эксперт из Китая сможет найти оригинал, я немедленно передам его Китаю.

Если эксперт из Китая не сможет сказать, какая из них настоящая, у меня не останется другого выбора, кроме как оставить ее в Японии. В то же время, будет доказано, что технология литья Японии так же хороша, как и у Китая.

Цинь Хаодун подумал, что Япония давно готовилась к этой конференции. Они ставили ловушки на каждом шагу, поэтому одна единственная ошибка могла принести Китаю позор.

Однако японцы не знали, что Цинь Хаодун был возрожденным императором. Две овечьи головы могли быть одинаковыми в глазах других людей, но Цинь Хаодун с первого взгляда понял, что только у одной из них было уплотнение секты Июань внутри. Таким образом, было очевидно, какая из них была реальной, а какая – фальшивкой.

Лицо Го Фэна выглядело суровым, поскольку он ясно знал, как много эта овечья голова значит для Китая. Если он упустит шанс вернуть ее, он никогда не простит себя и не выдержит давления общества.

После того, как Чиба Миеко сказала это, она положила две овечьи головы на стол и сказала Го Фэну и Цинь Хаодуну:

— Вы можете приступить к оценке. Не упустите эту прекрасную возможность. Или, как гласит старая китайская поговорка, у вас не останется чести встретиться со своим народом.

— Не волнуйтесь, мы можем справиться с нашим произведением.

Затем Цинь Хаодун сказал Го Фэну:

— Директор Го, пожалуйста, позвольте мне взглянуть. Вы можете помочь мне, если я не могу найти разницу.

Го Фэн, который знал, что Цинь Хаодун просил его из уважения, сказал:

— Верни наше наследие.

— Не волнуйтесь, я вас не подведу.

Цинь Хаодун подошел к двум головам овец, которые были пронумерованы, чтобы их можно было различить. Номер один была оригиналом, вторая фальшивкой.

Все зрители смотрели на Цинь Хаодуна, надеясь, что у него получится вернуть это национальное достояние.

Цинь Хаодун держал две овечьи головы в руках, делая вид, что проверяет их. Затем он положил номер один в деревянный ящик. Все были удивлены, включая Чиба Миеко. Она задавалась вопросом, что это была за оценка.

Он делал это не для оценки; он использовал это как прикрытие. Уплотнение секты Июаня было сломлено им в тот момент, когда он положил голову в деревянную коробку. Вскоре он использовал свой дух для хранения Камня Духа Высшего Уровня в своем Кольце Хранения. Затем он запечатал его.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 263: Мне не нравится номер два**

Глава 263: Мне не нравится номер два

Он сделал это очень гладко, и ему потребовалось меньше минуты или двух. Голова выглядела точно так же, как раньше, когда он снова ее вытащил. Никто не знал, что он достал из нее Камень Духа.

Цинь Хаодун немного успокоился, поскольку Камень Духа наконец-то принадлежал ему. Ему никогда не приходило в голову, что межкультурная конференция принесет ему такой дар.

Он оглянулся на Чиба Миеко с бронзовой головой номер один в руке:

— Я закончил оценивать их. Это подлинная.

— Господин Цинь, вы уверены, что не хотите перепроверить?

Чиба Миеко была шокирована. Она наверняка знала, какая голова была подлинной. Она просто не могла понять, как Цинь Хаодун мог узнать. Она задавалась вопросом, как он смог понять это, положив ее в деревянный ящик и вынув обратно. Что это был за метод?

— В этом нет необходимости. Я уверен, что это она.

Цинь Хаодун оглянулся на Го Фэна и добавил:

— Директор Го, вы согласны?

Цинь Хаодун доверил решение Го Фэну. Го Фэн кивнул и сказал:

— Решение за вами. Мы выберем ее, и я возьму на себя ответственность, если это подделка.

Все зрители молчали. Место встречи, которое вмещало тысячи людей, стало тихим, как кладбище. Все нервно смотрели на сцену, а кто-то даже затаил дыхание. Они знали, насколько важен выбор, потому что национальное достояние вернется, если они найдут оригинал. Было бы большим позором для Китая проиграть в этом раунде.

Увидев твердое выражение лица Цинь Хаодуна и Го Фэна, Чиба Миеко почувствовала горечь.

У Ягю были жаркие споры о том, следует ли брать овечью голову в Китай. Те, кто был против этого, настаивали на том, что оно того не стоит, потому что овечья голова была в Японии более века и стоила сейчас более 200 миллионов юаней.

Те, кто поддержал эту идею, считали, что голова овцы имеет особое значение для Китая. Таким образом, ее влияние было бы грандиозным, если бы она использовалась для проверки экспертов. Их успех опозорил бы Китай перед людьми со всего мира. Награда стоила риска.

Самым важным было то, что фальшивая овечья голова была точно такой же, как и подлинная. Они наняли группу экспертов по оценке антиквариата, но никто из них не смог определить оригинал. Ягю тоже не смогли бы сказать, если бы не пронумеровали их заранее.

В этих обстоятельствах 50% шанс, что Китай вернет овечью голову обратно. Стоило попробовать.

Дискуссия была ожесточенной. Однако, наконец, Чиба Миеко встала на сторону людей, желающих взять голову. Вот почему хозяин семьи согласился забрать овечью голову в Китай.

Однако теперь, когда Цинь Хаодун так легко нашел овечью голову, еще один план Ягю провалился. Как говорилось в старой поговорке, они пошли за шерстью и пришли домой стриженые. Несмотря на то, что Чиба Миеко занимала высокую должность, она все равно будет осуждена публикой, как только вернется.

Она была совершенно рассеяна, в то время как Цянь Дуодуо без колебаний открыл коробку в руке. По его мнению, Цинь Хаодун никогда не ошибается. Голова овцы номер один определенно была подлинной, утерянной Китаем.

Коробка, на которую смотрели тысячи людей, была открыта. Слова на белой карточке доказали, что номер один был подлинным.

Место встречи было совершенно безмолвным, поскольку все видели изображение на большом экране. Через несколько секунд зрители разразились ошеломляющими аплодисментами.

— Национальное достояние наконец возвращается!

— Доктор Цинь - великий человек! Благослови его Бог!

— Доктор Цинь, вы наш герой. Мы любим вас…

— Доктор Цинь, я хочу жениться на тебе. У нас будет много прекрасных деток...

Когда Го Фэн протянул руку и коснулся головы овцы, по его щекам потекли слезы. Перед сценой Гао Фэнвэн, Тан Цин и некоторые другие старики взволнованно встали со своих мест. Лан Саньюаню не очень нравился Цинь Хаодун, но, будучи китайцем, он радовался так, что охрип от криков.

Японцы, присутствующие здесь, побледнели. Самым спокойным был Цинь Хаодун. Выбор для него был совсем не сложным. Он хотел Камень Духа Высшего Уровня больше, чем голову овцы, и камень уже был у него в кармане.

Чиба Миеко глубоко вздохнула. Несмотря на ее плохое настроение, она спросила:

— Цинь, можешь сказать, как ты это определил?

Цинь Хаодун посмотрел на нее с легкой улыбкой и пошутил:

— Все просто. Номер два мне не понравился.

Никто не ожидал этого ответа. Аудитория разразилась смехом и закричала:

— Нам тоже не нравится номер два!

Чиба Миеко не могла в это поверить, но победителей не судят, и Цинь Хаодун был победителем.

Второй тур закончился. Согласно предыдущему соглашению, овечья голова теперь принадлежала Китаю. Гао Фэньвэн уже отправил людей забрать голову.

На этот раз Японцы подготовили три коллекции. Они уже потеряли две из трех, но ради собственного достоинства им пришлось достать последнюю. Они проиграли два раунда подряд, поэтому надеялись сохранить свое достоинство, выиграв хотя бы один раунд.

Чиба Миеко помахала людям перед сценой. Два японца вынесли две коробки на сцену. Зрители взволнованно смотрели со своих мест. Деревянная коробка содержала бронзовую голову одного из знаков, поэтому они задавались вопросом, чего еще хорошего принесли японцы.

Когда коробки были открыты, Чиба Миеко достала два предмета. Это были два трехцветных горшка с глазурью.

— Трехцветная керамика Тан! Это была трехцветная керамика Тан!

Некоторые зрители перед сценой не могли сдержать эмоций.

Два трехцветных горшка с глазурью были высотой около 30 сантиметров и рисунки на них слегка отличались друг от друга. На них были изображены люди: один из них собирался танцевать, другой выглядел спокойно. Они выглядели расслабленными и грациозными. Оба выглядели пухлыми, так как это была идеальная фигура в династии Тан.

Их одежда была довольно авангардной, и выглядела очень похожей на сексуальную и роскошную короткую одежду современного общества.

Чиба Миеко сказала Го Фэну и Цинь Хаодуну:

— Думаю, на этот раз вам не нужно знакомство. Это трехцветная керамика Тан, которая достаточно известна в Китае. Пожалуйста, определите, какой из горшков подлинный, а какой нет.

— Я разберусь!

Го Фэн, который усердно изучал древнюю керамику Китая, достал увеличительное стекло и подошел к горшкам. Затем он начал рассматривать два трехцветных глазурных горшочка.

Цинь Хаодун молчал. Он стоял и смотрел, не чувствуя Духовного Ци от двух горшков, что означало, что они оба были поддельными.

Японцы действительно хорошо подготовились для этой конференции. Они принесли две подлинные работы Янь Чжэньцина, настоящую и поддельную овечью голову, и два поддельных трёхцветных горшка Тан для оценки противниками.

Хотя у них была хорошая стратегия, к сожалению, они встретили Цинь Хаодуна. Хотя он очень мало знал о древней культуре Китая, он мог легко отличить подлинный антиквариат от поддельного.

Го Фэн проверял их некоторое время. Наконец, он повернулся к Цинь Хаодуну и попросил его прийти. — Слушай! Я не уверен в этом!

Он указал на один из горшочков и сказал:

— Он красочный, а цвет остекления яркий. Молдинг выглядит изысканно. Согласно традиционному методу идентификации, потрескавшаяся глазурь тоже выглядит правильно.

Треснувшая глазурь, которую только что упомянул Го Фэн, являлась следом несоответствия между телом и глазурью. Это была отличительная особенность, которая помогала идентифицировать раскопанные горшки династии Тан.

Цинь Хаодун спросил:

— Что еще вы можете сказать?

Они должны были признать, что оба были сделаны настолько хорошо, что выглядели почти как подлинные. Он не мог увидеть никакой разницы, не используя свой Дух для ощущения Духовного Ци. Однако он не мог использовать это в качестве доказательства, поэтому он надеялся, что Го Фэн сможет найти следы и спасти его от многих неприятностей.

Го Фэн подумал и сказал:

— Проблема в том, что они слишком совершенны. Даже те, что находятся в Национальном музее, не так целы, как они.

Чиба Миеко сказала:

— Го, я немного знаю об антикварной оценке, но я не думаю, что «слишком совершенен» подходит в качестве критерия. Никто не говорил, что в вашем Национальном музее самые лучшие образцы. Может быть, мы просто сохранили их лучше вас.

Го Фэн замолчал, потому что именно поэтому он не был уверен. Если два трехцветные горшка были копиями, то почему они были безупречны? Однако у него было чувство, что с ними что-то не так. Они были слишком совершенны, чтобы быть настоящими.

Чиба Миеко усмехнулась:

— И каков ваш вердикт? Почему вы так долго делаете вывод?

— Я могу ответить вам прямо сейчас, — сказал Цинь Хаодун, — Они оба фальшивые.

— Оба?

Го Фэн покачал головой. Хотя он не мог поверить, что такие хорошие вещи оказались подделками, он доверял Цинь Хаодуну. Он повернулся к Чибе Миеко и сказал:

— Вы слышали его? Мы пришли к выводу, что они оба поддельные.

Чиба Миеко улыбнулась и сказала:

— Если вы так уверены, мы раскроем ответ.

Она кивнула на Цянь Дуодуо, которая открыла коробку и достала карточку.

Глаза всех зрителей сфокусировались на карточке, чтобы увидеть, что номер один был подлинным, а номер два - поддельным.

Все они были удивлены, что Цинь Хаодун и Го Фэн ошиблись. Тем не менее, никого не волновал этот результат. В конце концов, они уже выиграли два раунда из трех, поэтому Китай уже выиграл в соответствии с соглашением.

Незаметная улыбка появилась в уголке рта Чиба Миеко. Возможно, они проиграли игру, но это было не так уж плохо. Они победили могущественного Цинь Хаодуна в последнем раунде.

Перед тем, как горшки забрали, Цинь Хаодун сказал:

— Подождите!

Чиба Миеко удивленно спросила:

— Цинь, что-то не так?

— Я не думаю, что это правильный ответ. Оба горшка являются копиями.

Когда он высказался, зрители почувствовали беспокойство. Никто никогда не подвергал сомнению ответ, данный Японцами, поскольку они казались честными в течение первого и второго раунда. Они задавались вопросом, обманули ли Японцы и написали неправильный ответ нарочно. Это было возможно, учитывая, насколько они были подлыми.

Выражение лица Чибы Миеко изменилось, когда она сказала:

— Цинь, я восхищаюсь вашим талантом в чайной церемонии и антикварной оценке, но у вас должны быть доказательства, чтобы поставить под сомнение наш ответ. Можете ли вы показать нам, что не так с номером один?

Цинь Хаодун не ответил. Вместо этого он повернулся назад и спросил Го Фэна:

— Директор Го, есть ли шанс, что керамические фигурки могут быть подделаны внутри и снаружи?

— Я не уверен, но обычно внутреннюю часть очень сложно скопировать.

Хотя Го Фэн был экспертом по антиквариату, он мало что знал о создании поддельных предметов старины. Иногда он мог различить поддельные, но никогда не разбивал их, чтобы увидеть, что внутри.

Цинь Хаодун слегка кивнул, услышав это. Затем, пока все смотрели, он внезапно схватил горшок номер один и сильно ударил его о землю. С треском изысканный трехцветный горшок разбился на куски.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 264: На этот раз вы победили**

Глава 264: На этот раз вы победили

Все были в шоке. Они задавались вопросом, что делал молодой человек и был ли он безумен. Ведь он разбил чужое имущество.

Чиба Миеко, которая была сначала шокирована, сердито закричала:

— Что ты делаешь? Как ты посмел разбить наш антиквариат! Ты знаешь, сколько стоит этот горшок? Тридцать миллионов юаней!

Го Фэн также был поражен. На вечеринке по случаю дня рождения Линь Сяотяня Цинь Хаодун испортил нефритовое изображение Будды Линь Пинчао. Затем он испортил Фигуру Лотоса У Даоси. И он сделал это снова. Он разбил трехцветный горшок династии Тан, принесенный японцами, который должен был быть подлинным.

Цинь Хаодун так не думал. Горшок явно был фальшивым, а они разыгрывали перед ним спектакль. Он должен был найти лазейку.

Он проигнорировал Чиба Миеко и присел на корточки, чтобы найти улики в куче осколков. К его удивлению, он нашел бумажный лист.

Он взял лист и увидел на нем три слова: «На этот раз вы выиграли».

Он перевернул его и обнаружил на обороте несколько слов поменьше: «Вы правы, я горжусь своими навыками подражателя. Они не имеют себе равных. Никто не может отличить мои копии от подлинных произведений. Если вы определили подделку, все, что я могу сказать – примите мои поздравления.

Под текстом была подпись автора: Призрачная рука.

Легенда гласит, что в антикварной промышленности существует скрытое правило: проявлять уважение к первоначальному создателю. Обязательно следовало оставлять изъяны в фальшивых работах, какими бы безупречными они ни были.

Призрачная рука был хитрым парнем. Он оставил изъян в трёхцветном горшке Тан. Неудивительно, что, как ни старался Го Фэн найти неточности, он так и не смог найти никаких недостатков.

Это также избавило их от многих проблем, так как в противном случае им пришлось бы искать недостатки в гончарном изделии. Теперь все было доказано.

Другие также видели, что Цинь Хаодун нашел лист бумаги среди кусочков фарфора, но они все еще не знали, что это было.

Он встал и передал записку Чиба Миеко. Затем он усмехнулся:

— Это серьезное доказательство. Продолжите отрицать мою правоту?

Чиба Миеко взяла бумагу и проверила, а затем сурово сказала:

— Это ничего не доказывает. Может быть, это было написано людьми еще в династии Тан. Если это древняя подделка, то это все еще настоящий трехцветный горшок династии Тан.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал:

— Мисс Миеко, я не знаю, сколько вы знаете о нашей стране, но зачем людям в династии Тан использовать современную бумагу формата А4? И почему они пишут на упрощенном китайском языке? Люди династии Тан даже использовали термин «подражатель»?

Аудитория перед сценой разразилась смехом и закричала.

— Подделка - это подделка. Хватит это отрицать!

— Вы совсем не разбираетесь в этом? Упрощенный китайский язык существует всего несколько десятилетий. Как вы смеете говорить, что это антиквариат династии Тан...

— Проигрывайте с честью. Не отрицайте этого...

— Это… — Чиба Миеко потеряла дар речи. Она не была знатоком антиквариата. Все коллекции были предоставлены семьей Ягю, как и ответы.

Ягю Хира сидел перед сценой с мрачным лицом. Он только что засвидетельствовал эпический талант Цинь Хаодуна в оценке антиквариата и его успех во время двух туров. Именно поэтому он разыграл этот трюк и изменил ответ для третьего тура.

Он думал, что это поможет ему выиграть раунд и сохранить часть достоинства его нации, но, к его удивлению, он потерпел неудачу. Цинь Хаодун раскусил их.

Цинь Хаодун добавил:

— Мисс Чиба Миеко, не вините себя. Виноват огромный разрыв между знатоками Китая и Японии.

Лицо Чибы Миеко покраснело. Япония очень постыдно проиграла три тура.

— Мы сдаемся.

Как только она сказала это, она покинула сцену с мрачным выражением лица. Она даже забыла взять другой поддельный горшок с собой.

— Наша нация сильна! Доктор Цинь такой молодец!

— Да здравствует Китай! Мы не проиграем!

— Господин Цинь, это впечатляет! Я хочу выйти за тебя и завести детей!

Публика перед сценой была так взволнована, что Цинь Хаодун почувствовал себя немного неловко. Человек с большой бородой кричал, что хочет от него детей. Что вообще происходит?

Когда Чиба Миеко ушла со сцены, Ягю Хира попытался успокоить ее, сказав:

— Мисс Миеко, пожалуйста, не думайте об этом. Впереди три игры. У нас все еще есть надежда.

— Это все из-за Цинь Хаодуна. Наш план был идеальным. Мы бы выиграли, если бы он не появился.

Чиба Миеко была рассержена. Она не отрывала глаз от сцены. Каждый раз, когда Го Фэн попадал в их хорошо спроектированные ловушки, Цинь Хаодун тут же спасал его. В противном случае они не потеряли бы рукопись и бронзовую голову.

— Я действительно не знаю, откуда взялся этот урод. Он знает все о чайной церемонии и об антиквариате одновременно, — Ягю Хира стиснул зубы и продолжил, — Пожалуйста, будьте уверены, мы обязательно выиграем в следующей игре. Я не думаю, что он так же хорош в живописи.

Чиба Миеко сказала:

— Это правда, но даже если и так, он ни за что не сможет сравниться с господином Кояма Лижи.

Цянь Дуодуо, стоя на сцене, был действительно взволнован, ведь они уже выиграли две игры. Поэтому он радостно сказал:

— Давайте начнем третий этап. Специалисты из Японии и Китая будут соревноваться в рисовании картин.

Зрители перед сценой аплодировали. Они думали, что Китай определенно выиграет третий этап, учитывая их прошлые победы.

Неудивительно, что они были такими оптимистичными. Художественная роспись была унаследована и развита лучше, чем любая другая традиционная культура. Г-н Тан Цинчжи, президент Ассоциации художников-каллиграфов Цзяннань, был известен по всей стране.

Цянь Дуодуо добавил:

— Чтобы обеспечить честность во время соревнований, мы специально пригласили в качестве судьи всемирно известного эксперта Гампоса. Поприветствуем его аплодисментами!

Когда он закончил говорить, на сцену вышел бородатый кавказец.

Цинь Хаодун с любопытством спросил Тан Цинчжи:

— Тан, что здесь происходит? У нас нет экспертов? Почему пригласили иностранца?

Тан Цинчжи сказал:

— Гампос довольно известен в мире живописи и каллиграфии. Он художник из страны М, который влюбился в китайскую живопись, когда ему было 30 лет. Он преодолел тысячи километров, чтобы изучить ее. Он потратил на это десять лет и теперь стал всемирно признанным мастером.

Чтобы обеспечить справедливость этого конкурса, после переговоров с делегацией Японии мы пригласили Гампоса стать судьей этого конкурса живописи.

С одной стороны, он не предпочтет ни одну команду, потому что он – представитель третьей стороны; с другой стороны, он очень строг, когда дело доходит до живописи и каллиграфии. Он определенно сделает справедливое суждение, на которое не будут влиять какие-либо факторы.

Цинь Хаодун кивнул. Он был удивлен, увидев такого чудесного человека в мире живописи и каллиграфии. Он также согласился с тем, что этот человек был лучшим кандидатом на должность судьи.

Тан Цинчжи уверенно добавил:

— Вы выиграли два раунда, так что вы можете доверять мне в следующем раунде. Решение Гампоса будет достаточно справедливым. Возможно, я не лучший художник в этой стране, но я достаточно хорош, чтобы победить наших гостей.

После разговора он встал. Затем он поправил костюм и приготовился выйти на сцену.

Тем временем Цянь Дуодуо сделал объявление:

— Теперь, пожалуйста, поприветствуйте художника из Японии, Кояма Лижи.

Когда он сказал это, на сцену вышел человек в золотых очках и костюме. Мужчина лет сорока выглядел довольно худым. Он даже не пытался скрыть свой высокомерный взгляд.

Тан Цинчжи, уже готовый выйти на сцену, очень испугался, когда увидел этого человека. Он тяжело откинулся на спинку своего стула.

— Почему... Почему он здесь?

Цинь Хаодун, который никогда не думал, что реакция Тан Цинчжи будет такой сильной, удивленно спросил:

— Тан, ты его знаешь?

Тан Цинчжи сказал с бледным лицом:

— Он не из Японии. Он и его предки – отсюда. Они не имеют ничего общего с Японией.

Цинь Хаодун еще больше растерялся, когда спросил:

— Как это может быть? Я слышал его имя. Это Кояма Лижи. Имя не китайское.

Тан Цинчжи глубоко вздохнул и успокоился, а затем начал рассказывать историю Цинь Хаодуну.

Кояма Лижи, ранее известный как Хэ Лижи, родом из Китая. Мы с ним родом из одного места. Хэ Лижи был талантлив в живописи с самого детства. Позже он был принят в лучшую школу живописи в Китае, Китайскую Академию изящных Искусств.

Когда он учился, несколько мастеров рисования учили Хэ Лижи рисовать, и с ними он многого добился. Он был хорошо известен в мире искусств Китая, когда ему исполнилось всего 30 лет.

Цинь Хаодун запутался еще больше, когда услышал это:

— Тогда зачем ему перебираться в Японию?

Тан Цинчжи сказал:

— Это все из-за конкурса. Когда ему было тридцать лет, по всей стране проводился национальный конкурс. Награда была настолько высока, и конкурс был настолько влиятельным, что, кроме мастеров рисования, к участию присоединились и многие другие художники, включая меня.

— И чем все закончилось? Что он сделал? Какой приз ты выиграл? — с любопытством спросил Цинь Хаодун.

— Хэ Лижи проявил свой большой талант на этом конкурсе. Он нарисовал фигуру пиона ярко, в гармонии с великим духом живописи. Каждый, кто видел это, думал, что он обязательно выиграет первый приз, и он тоже.

Тан Цинчжи говорил так, как будто он очень дорожил этой памятью:

— Однако, когда был получен результат, Хэ Лижи не получил первый приз, как ожидалось. Он выиграл второй приз, а я занял двадцать первое место.

Цинь Хаодун был потрясен, узнав, что между навыками Тан Цинчжи и Хэ Лижи был такой огромный разрыв:

— Выиграть второй приз было для него недостаточно хорошо. Это причина, по которой он перебрался в Японию?

— Конечно, он настаивал на том, что во время соревнования произошло что-то неясное, и судья отнял у него первое место с помощью операции «черный ящик». Он перебрался в Японию из-за гнева и вскоре женился на японке.

Женившись, он также сменил имя на Кояма Лижи и много раз публично выступал с критикой Китая. Он отказался признать, что он из Китая и представлял Японию на всемирном конкурсе живописи. И в этот раз он занял первое место. Цинь Хаодун слегка нахмурился. У Лижи были все основания ставить под сомнение результат конкурса, но это не было причиной для него становиться предателем, клеветать на Китай или даже соперничать с собственной страной.

В конце концов, он был представителем китайской нации, который ничего не смог бы достичь без образования, которое получил у себя на родине. То, что он сделал, было сродни измене, или, может быть, это действительно измена. В конце концов, это было даже хуже, чем то, что сделал Ли Дунхай.

Тан Цинчжи снова вздохнул и сказал:

— После этого миру живописи и каллиграфии стало стыдно за то, что сделал Хэ Лижи. Однако стоит признать, его навыки превосходны. Я ему не соперник!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 265: Непростительное предательство**

Глава 265: Непростительное предательство

Го Фэн закричал, когда услышал этот разговор:

— Что? Это ХЭ Лижи? Как он посмел бросить вызов Китаю от имени Японии!

То, что случилось с Хэ Лижи десятилетия назад, вызвало большое волнение в Китае. Цинь Хаодун был тогда слишком молод, чтобы знать об этом, но почти все, кто был в возрасте Го Фэна, знали. Они возненавидели его до глубины души, когда поняли, что Кояма Лижи раньше был Хэ Лижи.

Как лидер команды, Гао Фэнвэнь рассматривал это на более высоком уровне. Таким образом, он спросил:

— Ты уверен, что ты не его соперник, Тан?

Тан Цинчжи покачал головой и горько улыбнулся:

— Во время нашего последнего конкурса он занял второе место, а я – двадцать первое. Разрыв был огромен. Кроме того, живопись это талант. Она имеет мало общего с личными усилиями. С годами разрыв между мной и ним только увеличивался. Я бы только опозорил себя, если бы вышел.

В то же время Хэ Лижи говорил на сцене с Цянь Дуодуо.

Хэ Лижи сказал на японском:

— Цянь, я могу добавить еще одно требование в следующий раунд?

Цянь Дуодуо нахмурился. Десять лет назад он был циничным подростком. Кояма Лижи произвел на него огромное впечатление. Поэтому он сразу узнал этого человека.

— Хэ Лижи, я знаю, что ты из Китая, или, по крайней мере, ты родился здесь. Я надеюсь, что ты можешь поговорить со мной на китайском языке.

Хэ Лижи, нахально улыбнулся и ответил:

— Извините, сэр. Я выучил цивилизованный язык и забыл дикарский. Теперь я говорю только на изящном языке Нихон, поэтому мне нужно, чтобы вы были моим переводчиком.

— Вы…

Цянь Дуодуо уставился на него. Он готов был наброситься на парня с кулаками, если бы не был хозяином.

Вместо этого он подавил гнев внутри и сказал:

— Извините, я просто хозяин. Я вам не переводчик.

— Хорошо, у меня есть собственный переводчик, — Хэ Лижи, помахал людям перед сценой. Подошел молодой человек лет двадцати. Этот человек отличался от Ли Дунхая. Хотя они оба были переводчиками, этот человек был из Японии, поэтому китайский язык не был его родным.

Зрелище на сцене было очень странным. Китаец говорил на японском, а японец переводил его речь на китайский.

Когда Хэ Лижи заговорил на японском, переводчик сказал:

— Кояма Лижи считает, что сегодняшние конкурсы были немного скучными, потому что они были все о победе или поражении. Он хочет большую азартную игру. Он упадет на колени и извинится перед Китаем, если проиграет. И точно так же, кому-то из Китая придется встать на колени перед мистером Кояма Лижи, если Киатй проиграет. Интересно, хватит ли у Китая смелости принять этот вызов?

Цянь Дуодуо сердито спросил:

— Хэ Лижи, ты хоть представляешь, что делаешь?

— Конечно. Вы унизили меня в прошлом, поэтому я заставлю вас страдать, — Кояма Лижи улыбнулся и сказал, — Цянь, ты здесь хозяин. Я надеюсь, что ты будешь вести себя как профессионал и будешь обращаться ко мне по имени - Кояма Лижи.

Теперь я благородный человек из Японии, а не простак из Китая.

— Ты! — Цянь Дуодуо был так взбешен, что задрожал.

В то же время зрители перед сценой узнали Хэ Лижи. Когда они распространили его историю, весь зал встал на уши.

— Хэ Лижи! Вы подлый предатель! Как вы посмели вернуться в Китай! Уходите отсюда!

— Ты предатель! Трусливая собака! Предатель! Убирайся отсюда!

— Тебе должно быть стыдно! Ты забыли, кто обучил тебя всему? Где ты научился живописи? Как ты смеешь бросать вызов Китаю!

Зрители, сидящие на своих местах, были настолько взбешены, что бросились бы на сцену и разорвали Хэ Лижи на куски, если бы охрана их не остановила.

Цинь Хаодун также был в ярости. На этот раз Япония хорошо подготовилась к соревнованию. Если Китай действительно проиграет бессовестному предателю, это будет эпический скандал во всем мире.

Хэ Лижи оставался спокойным. Он посмотрел на этих разъяренных людей, засмеялся и сказал:

— Вы, народ Китая, действительно хвастуны. Почему бы вам просто не бросить мне вызов? Почему вы не принимаете мои требования? Я встану на колени перед вами, если проиграю. Вам не хватает смелости сделать это?

Затем он повернулся к Цянь Дуодуо и сказал:

— Я так долго стою здесь, но так и не вижу представителя Китая. Они боятся меня? Только не говори мне, что он сдался. Это было бы скучно.

— Мы должны принять его вызов и преподать ему урок. Мы научим его, почему живопись является национальным сокровищем Китая…

— Господин Тан, преподай бесстыдному парню урок и заставь его упасть на колени...

Аудитория знала, какие обидные вещи совершил Хэ Лижи, но немногие из них знали о его достижениях в каллиграфии и живописи, в отличии от Тан Цинчжи. Поэтому почти все они попросили Китай принять вызов. По их мнению, было бы легко победить такого отвратительного человека, как Хэ Лижи.

Происходящее заставило Гао Фэнвэня и других помрачнеть. Тан Цинчжи стиснул зубы и сказал:

— Ладно, я попробую.

Гао Фэнвэнь сказал:

— Тан, не делай этого, если ты не уверен, что выиграешь. Мы можем уступить сейчас.

Тан Цинчжи настоял:

— Нет. Мы можем уступить кому-то, но не предателю.

— Посмотри на его наглость! Будет неловко, если мы действительно проиграем.

Гао Фэнвэнь сдержал одну из своих мыслей. Если бы они проиграли, им пришлось бы встать на колени и извиниться, что было бы хуже, чем уступать сейчас.

Тан Цинчжи, который знал, что подразумевает Гао Фэнвэнь, взглянул на него и сказал:

— Пожалуйста, будьте уверены. Если я проиграю, я разобью голову о стену, а не встану на колени.

Го Фэн сказал:

— Хорошо, хватит спорить. Цинь Хаодун уже вышел на сцену.

Они подняли головы и увидели Цинь Хаодуна, стоящего на сцене.

— То есть... Это сработает?

Тан Цинчжи выглядел обеспокоенным. Он слышал историю Цинь Хаодуна от Го Фэна, но думал, что это было скорее преувеличением. Он не верил, что молодой человек может сравниться с настоящим художником, особенно когда этим художником был Хэ Лижи, который обладал несравненным талантом.

Го Фэн твердым голосом сказал:

— Успокойся. Цинь Хаодун - чудесный человек. Мы бы не смогли победить без него.

Зрители приветствовали, когда они увидели Цинь Хаодуна на сцене. Они не особо задумывались об этом. Они просто делали это, потому что молодой человек уже дважды удивил их, и они были уверены, что он сделает это еще раз.

Ягю Хира выглядел обеспокоенным, сказав:

— Ублюдок снова вышел на сцену. Он еще и в живописи разбирается?

— Это крайне маловероятно. Никто не может быть таким талантливым в столь многих областях одновременно в столь юном возрасте.

Хотя Чиба Миеко была уверена в своих словах, у нее были плохие предчувствия. Она чувствовала, что Цинь Хаодун снова доставит им неприятности.

Выражение лица Цянь Дуодуо немного смягчилось. Он видел, как Цинь Хаодун вытянул фигуру лотоса У Даоси с помощью техники странствующего дракона. Его мастерство было настолько превосходным, что он никак не мог проиграть этому лжеиностранцу.

Хэ Лижи презрительно посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал:

— Молодой человек, не будьте так самоуверенны. Вы можете быть талантливы в некоторых отношениях, но вам никогда не сравниться со мной. А теперь уходите со сцены и позовите старого Тан Цинчжи.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Такой предатель, как ты, не заслуживает того, чтобы быть его соперником.

Лицо Хэ Лижи стало угрюмым, когда он сказал:

— Кажется, ты не успокоишься, пока не проиграешь. Если желаешь принять участие в этом конкурсе, хватит ли у тебя смелости принять мои условия?

— Конечно. В противном случае меня бы здесь не было, — холодно ответил Цинь Хаодун, — я думаю, что твои условия слишком просты, поэтому я хотел бы добавить еще одно. Тот, кто проиграет, отсечет себе руку и больше никогда не будет рисовать. Как насчет этого? Хватит смелости принять это? Возвращайся в свою страну, если ты этого не сделаешь, то больше никогда не будешь хвастаться!

Он был раздражен этим предателем. Поэтому он намеревался заставить его заплатить за свои слова.

Хэ Лижи был поражен. Условие Цинь Хаодуна удивило его. Правительство Японии признавало его только благодаря его таланту живописи. Если что-то случится с его руками, они обязательно выгонят его из страны.

Тан Цинчжи, который также был поражен, поспешно сказал:

— Этот молодой человек слишком импульсивен. Он понятия не имеет, насколько хорош Хэ Лижи в живописи. Нужно остановить его.

Очевидно, что он не был оптимистичен по поводу выступления Цинь Хаодуна в предстоящем раунде.

Хотя Го Фэн волновался, он сказал:

— Я давно его знаю, но я никогда не видел, чтобы он делал что-то, в чем он не был уверен. Если он сказал это, у него должна быть причина. Дадим ему сделать задуманное.

Гао Фэнвэнь подумал об этом и сказал:

— Да, он молод, но он не импульсивен. Может быть, он уверен, что победит.

Два человека обсуждали происходящее. Тан Цинчжи перестал говорить и молча наблюдал.

Увидев, что Хэ Лижи долго молчит, Цинь Хаодун саркастически спросил:

— Что? Ты боишься?

Хэ Лижи смутился. Цинь Хаодун принял его предложение, поэтому, если он не примет предложение Цинь Хаодуна, он немедленно окажется в невыгодном положении.

Тем не менее, никто не может быть его соперником по всей стране, кроме нескольких гроссмейстеров. Он подумал, что, возможно, молодой человек предложил это условие, чтобы запугать его.

Когда он подумал об этом, он вдруг стал увереннее. Поэтому он сказал:

— Почему бы и нет? Я приму твое предложение, если ты не побоишься рисовать.

Когда Хэ Лижи принял это предложение, Цинь Хаодун повернулся к Гампосу, который сидел на месте судьи:

— Господин Гампос, вы, наверное, слышали нашу ставку. Вы можете быть свидетелем?

Гампос пожал плечами и сказал:

— Как художник, я не хочу, чтобы это произошло. Однако, если вы оба согласились, я могу быть вашим свидетелем.

Этот иностранец изучал живопись Китая в течение десяти лет, поэтому он свободно говорил на китайском языке.

Когда они закончили переговоры, игра официально началась.

Хэ Лижи уверенно сказал:

— Я начну первым.

Он сразу же подошел к столу, который уже был накрыт персоналом. Аудитория кричала, когда он начал рисовать. Возможно, они пытались влиять на создание предателя по-своему.

Однако, Хэ Лижи, казалось, стал другим человеком, как только он взял кисть. Он выглядел серьезным и спокойным. Он, конечно, был мастером.

Со временем профиль картины появился на электронном экране. Это была фигура пиона, стоящего среди других цветов, благородного, как королева.

Тан Цинчжи вздохнул и сказал:

— Это то, в чем он разбирается лучше всего. Если он вынул туз из рукава, это значит, что он изо всех сил пытается победить. Хаодуну будет почти невозможно победить его.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 266: Равный соперник**

Глава 266: Равный соперник

Го Фэн сказал:

— Не волнуйтесь, мистер Тан. Брат Цинь хорошо умеет рисовать лотос У Даоси. Это будет не хуже, чем у Хэ Лижи.

У Лижи действительно были хорошие навыки рисования. Шло время, шум перед сценой постепенно утихал.

Через некоторое время он начал заканчивать свою картину. Кисть непрерывно касалась бумаги, и на электронном экране появилась красивая картина с пионом.

Его запястье дрожало, намечая последний штрих. На картине гордо стоял пион, заставляя людей чувствовать, что это был король цветов.

Любил он их или нет, каждый восхищался навыками этого человека. Эта картина была первоклассной.

Хэ Лижи откинул кисть в сторону и гордо сказал: Гампос, пожалуйста, оцените это!

Как судья, Гампос подошел к Пиону Хэ Лижи и тщательно оценил картину. Он закивал и сказал:

— Да, ваша картина с пионами действительно хороша. Она отлично отражает технику Китайской живописи. Я даю вам 85 очков!

Другие так не думали, но Тан Цинчжи знал, что критерии рисования Гампоса были довольно строгими. 85 баллов - это определенно высокий балл. Обычные художники не достигли бы его.

Хэ Лижи тоже был очень доволен этим достижением. Он повернул голову к Цинь Хаодуну и гордо сказал:

— Кажется, ты хотел соревноваться со мной, мальчик? Теперь твоя очередь!

Казалось, что Цинь Хаодун не видел его картину. Он сказал:

— Ты забыл даже как быть человеком. Я не буду соревноваться с тобой. Ты не достоин этого.

— Что ты имеешь в виду? — Хэ Лижи сменился в лице, сердито сказав, — Ты что, шутишь? Мы только что сделали ставку.

Все сменились в лице. Несмотря на то, что Хэ Лижи раздражал их, Цинь Хаодуну было трудно заслужить одобрение толпы.

— К чему эти выводы? Наша ставка действительна. Я просто ищу конкурента, который подойдет тебе.

Когда Цинь Хаодун сказал это, он сошел со сцены на глазах у всех и подошел к молодой девушке в первом ряду. Девушке было около 20 лет. Она держала в руках милого маленького черного пуделя. Собака была не очень большой. Ей было около трех или четырех месяцев, и она выглядела очень мило.

Он улыбнулся молодой девушке и обратился к ней:

— Можете ли вы одолжить мне свою собаку, красавица? Я верну его вам, как только игра закончится.

— Да, вы можете одолжить ее!

Молодая девушка не понимала, что собирается делать Цинь Хаодун, но доверяла ему достаточно, чтобы передать пуделя в его руки.

Цинь Хаодун вернулся на сцену с маленьким пуделем на руках. Все были в замешательстве.

— Какой смысл приносить собаку? Он хочет использовать собаку, чтобы конкурировать с Хэ Лижи?

Хэ Лижи сердито сказал:

— Что ты имеешь в виду?

Цинь Хаодун слегка улыбнулся и сказал:

— На соревнованиях личности игроков всегда должны быть одинаковыми. Ты – собака японцев. Это собака, воспитанная китайцами. Вы – равные соперники.

Хэ Лижи разозлился, когда его публично назвали собакой. Поэтому он крикнул:

— Чёрт, ты собираешься соревноваться со мной? Если нет, я отрежу тебе руки!

Цинь Хаодун не слушал его. Он повернулся к Гампосу и сказал:

— Гампос, я могу заставить эту собаку соревноваться в рисовании?

Гампос был немного смущен, так как никогда раньше не видел такого соревнования. Подумав об этом, он сказал:

— Не важно, как, но нарисуйте картину. Это единственное, что меня волнует.

Цинь Хаодун посмотрел на Хэ Лижи и сказал:

— Ты слышал его? Правила позволяют это. Сегодня я буду использовать эту собаку, чтобы победить тебя.

— Закрой свой рот, парень. Подожди, скоро я отрежу тебе руки, когда ты проиграешь.

Хэ Лижи был безумен. Несмотря на то, что он не верил, что собака может победить его, он чувствовал горечь в своем сердце.

«Я обязан наказать этого ублюдка».

Тан Цинчжи постучал по груди и сказал аудитории:

— Этот молодой человек все еще слишком импульсивен. Хотя он выглядит очень уверенным, он обязательно проиграет.

Лан Саньюань покачал головой и сказал:

— Я думал, что он умелый парень, но теперь я вижу, что он дурак.

Гао Фэнвэнь и Го Фэн тоже нервничали. Первоначально они думали, что Цинь Хаодун мог бы победить, если бы он нарисовал лотос. Однако он неожиданно вывел собаку на сцену.

С другой стороны иностранец Ягю Хира рассмеялся и сказал:

— Глупо! Он полный дурак. Я боялся, что он разрушит наш план, но теперь я совсем не волнуюсь. Потом отрежем ему руки. А значит, он не сможет принять участие в конкурсе традиционной медицины.

Чиба Миеко тоже расслабилась. Цинь Хаодун всегда была большой проблемой в ее голове. Будет приятно увидеть, как он провалится. Однако у нее все еще были некоторые сомнения. Этот молодой человек не был похож на безумца. Как он мог сделать нечто подобное?

Цинь Хаодуну было все равно, что думают другие. Он попросил сотрудников принести три ведра воды, а затем залил небольшое ведро чернил.

Когда все было готово, он обвалял пуделя в чернилах и поставил его на бумагу для рисования, лежавшую на столе.

Цинь Хаодун не шутил. Он действительно поставил пуделя на бумагу для рисования. В зале поднялся шум. Все знали, что настоящего художника невозможно победить, рисуя собакой.

Маленький пудель, которому было всего три или четыре месяца, запаниковал, когда покинул руки своего владельца. Он просто встал и побежал вперед сразу после того, как его отпустили.

Может быть, он слишком испугался. Чернила сделали его лапы скользкими. Пес пробежал несколько шагов и неожиданно упал. Чернила с его шерсти размазались по бумаге. Пудель, который запутался еще больше, встал и побежал вперед. Вскоре он сделал на бумаге круг.

Цинь Хаодун взял маленького пуделя, развернулся и передал его Цянь Дуодуо:

— Брат Цянь, пожалуйста, помоги мне привести его в порядок, а затем верни его этой девушке.

Цянь Дуодуо не понимал, что тот собирался делать, поэтому сделал то, что ему велели.

Эти вещи остались незамеченными, так как все смотрели на холст Цинь Хаодуна. На нем было слишком много чернил, оставленных следами пуделя и его отпечатком.

Следы были похожи на цветы сливы, но отпечаток, который он оставил после падения, был кляксой. Это не похоже ни на что.

— Цинь Хаодун, это картина, которую ты сделал собакой. Ты хочешь победить меня ею?

Хэ Лижи засмеялся. Его лицо было свирепым. Он вел себя так, будто уже представлял, как Цинь Хаодун сдается.

Ягю Хира безрассудно рассмеялся в и закричал:

— Это тоже картина? Даже любитель может добиться большего успеха, чем он.

Чиба Миеко не проронила ни слова, но слегка улыбнулась. Она думала о всех возможных сценариях, но не думала, что Цинь Хаодун сможет победить.

Хотя китайцы перед сценой не смеялись, их глаза выражали разочарование. По их мнению, Цинь Хаодун был обречен на провал. Как такая грязная картина может сравниться с Поином Хэ Лижи?

Гампос покачал головой. Ему явно не нравилась картина:

— Господин Цинь, вы закончили свою картину? — спросил он Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Не волнуйтесь, впереди еще одна процедура.

— Что ты имеешь в виду? Разве ты не говорил, что будешь рисовать собакой? Собаку забрали. Хочешь продолжить рисовать?

Лицо Хэ Лижи перекосило от ярости.

— Теперь, когда собака - твой противник, я, конечно, больше не буду рисовать. Однако эта картина все еще нуждается в последней процедуре.

— Последняя процедура? Что он имеет в виду? — все чувствовали подвох. Они не могли представить, что этот молодой человек действительно хотел сделать. Мог ли он изменить результат без кисти?

Ягю Хира засмеялся и сказал:

— Он просто не хочет признать, что потерпел неудачу. Посмотрим, что он может сделать!

Тан Цинчжи, Гао Фэнвэнь и другие также были сбиты с толку. Они действительно не знали, что на уме у Цинь Хаодуна.

Хэ Лижи усмехнулся и сказал:

— Тогда поторопись. Я хочу посмотреть, как ты будешь объясняться, когда закончишь свой последний штрих.

— Просто подожди минутку!

Цинь Хаодун все еще был спокоен. Он подошел к столу и схватил уголок холста. Его запястье слегка дрожало в процессе.

Чернила потекли по холсту и полностью покрыли его.

Цинь Хаодун снова положил холст на стол и сказал:

— Теперь все готово!

— Он шутит с нами? Это шутка?

Аудитория не понимала, что сделал Цинь Хаодун. Цинь Хаодун только что взял холст и некоторое время тряс его. Это был способ рисования?

— Подожди, посмотри на это!

В то время как все были озадачены, кто-то внезапно крикнул!

Все внимание было обращено на картину. Голос Тан Цинчжи дрожал:

— Боже мой, как это возможно? Мои глаза мне не врут?

Холст, который мгновение назад был покрыт кляксами чернил, волшебным образом превратился в картину цветущей сливы. Чернила растеклись, соединив собачьи следу между собой.

Цветки сливы на холсте были четкими, и везде, где текли чернила, образовались сухие стволы. Следы маленькой собаки образовали рассеянные цветы сливы. Самым удивительным было место, на которое упала собака, превратившись из кляксы в неровные скалы. Следы, оставленные шерстью собаки, образовали текстуру камней, выглядящую бесподобно.

Картина Пиона Хэ Лижи вызывала у людей чувство богатства, в то время как картина сливы дала им чувство гордости.

Все зрители молчали. Никто не ожидал, что собачка Цинь Хаодуна создаст такую необычную картину. Ягю Хира, который только что засмеялся, сидел с открытым ртом. Его лицо показывало, что он был ошеломлен и онемел.

Это было удивительно! Маленький пудель, который ничего не знал, создал эту картину. Если бы он не видел это своими глазами, он бы не поверил.

— О Боже! Это божественная картина!

На глазах Тан Цинчжи выступили слезы.

Как художник, он, естественно, знал, как трудно сделать эту картину, которую создал Цинь Хаодун.

Этот простой коктейль, на самом деле, был очень сложным. Нужно было четко знать, сколько чернил осталось на бумаге. Также необходима была совершенная координация, чтобы определить силу и направление встряхивания и позволить чернилам течь, чтобы сформировать стволы деревьев, прежде чем в конечном итоге сформировать полную картину. Все детали должны были быть идеально интегрированы без каких-либо ошибок.

Другими словами, эта картина была верхом профессионализма.

После минуты молчания публика внезапно разразилась теплыми аплодисментами. Зрители, казалось, наконец-то почувствовали надежду на победу. Такая картина точно достойна конкурировать с произведением Хэ Лижи.

Гампос был в шоке. Казалось, что картина, сделанная собакой и этим молодым человеком, была обычной. Но на самом деле, самым важным было последнее действие. Это было важнее всего остального. Малейшая ошибка, и картина была бы испорчена.

Цянь Дуодуо оправился от шока и взволнованно закричал:

— Гампос, пожалуйста, оцените это!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 267: Магия живописи**

Глава 267: Магия живописи

Цинь Хаодун также повернул голову к судье, который был известен своей беспристрастностью. Он не знал, сколько очков ему даст судья. Хотя картина была сделана пуделем, она фактически была завершена им.

Последний коктейль казался простым, но сила, направление и время встряхивания были идеально выверены. Если бы была совершена ошибка, картина была бы потеряна. Все это может быть достигнуто только таким могущественным духом, как его.

Внезапно Гампос оказался в центре внимания. Глаза каждого были устремлены на его лицо. Естественно, народ Китая жаждал, чтобы он дал высокую оценку. Японцы с другой стороны надеялись, что он даст низкую оценку, по крайней мере, на одно очко ниже, чем у Хэ Лижи.

Гампос посмотрел на картину с цветами сливы перед собой и молчал минуту. Когда напряжение достигло пика, он поднял голову и сказал:

— Если не считать процесса рисования, я дам 85 баллов за качество картины.

Как только он произнес эти слова, на стадионе раздался гул. Все люди Китая были слегка разочарованы. Первоначально они думали, что Цинь Хаодун снова сотворит чудо и победит японца, но это была ничья.

Хотя японцы не смогли победить, они были очень довольны результатом. Они наконец заработали очко, хотя счет казался смущающим и позорным.

Цинь Хаодун был спокоен. На его лице не было никаких эмоциональных изменений. По его мнению, оценка Гампоса была справедливой. Действительно, качество самой картины было таким же, как у картины Пиона Хэ Лижи. Однако его процесс и средства рисования были лучше, чем у Хэ Лижи.

Даже люди, которые не знали, как рисовать, могли видеть, что творение Цинь Хаодуна было изображением, нарисованным собакой. Цинь Хаодун даже не коснулся кисти. Оценка этой картины была такой же, как и у картины Пиона Хэ Лижи, но Хэ Лижи все равно проиграл.

Человеку все равно было стыдно проиграть собаке!

Гампос объявил:

— Я объявляю этот конкурс завершенным.

Когда все думали, что игра окончена, Хэ Лижи внезапно встал и закричал:

— Гампос, я не согласен с вами. Я думаю, что выиграл этот конкурс.

Все присутствующие были ошеломлены. Даже Ягю Хира не ожидал, что Хэ Лижи будет возражать. Все могли видеть, что Цинь Хаодун выиграл матч. Ему повезло, что все закончилось ничьей.

Гампос нахмурился и сказал:

— Вы можете привести аргументы?

Хэ Лижи использовал логику и сказал:

— Вы видели, что ключом к этой картине был последний шаг. Без этого творение было бы даже не похоже на картину. Эта картина была нарисована одним человеком и одной собакой. Они вдвоем набрали столько же очков, сколько и я. Исходя из этого, я должен победить.

Все были сбиты с толку. Они не ожидали, что Хэ Лижи будет таким бесстыдным. Он был чрезвычайно бесстыдным.

— Бесстыдник... Он такой бессовестный...

— Предатель, тебе должно быть стыдно…

— Хэ Лижи, я дам десять собак. Давай, создай с помощью них картину…

Тан Цинчжи сердито посмотрел на него:

— Он действительно бессовестный. Разве он не видит, что брат Цинь лучше его в живописи?

Гао Фэнвэнь сказал:

— Это не удивительно. Если бы он знал, что такое стыд, он не забыл бы о своих предках и сделал бы такую вещь.

Гампос нахмурился. В своем сердце он также чувствовал, что просьба Хэ была бесстыдной. Тем не менее, на первый взгляд, картина Цинь Хаодуна действительно была завершена благодаря сотрудничеству.

Строго говоря, картина должна быть сделана одним человеком, другие не могли участвовать в процесе. Художник даже не мог советоваться с другими людьми.

Собака начала эту картину. Цинь Хаодун закончил ее своим гениальным последним штрихом. Оба они были незаменимы.

Хэ Лижи снова закричал:

— Несправедливо, что произведение, созданное в результате сотрудничества, сравнивается с произведением, созданным только мной.

Цинь Хаодун посмотрел на него и спросил:

— А что справедливо?

Хэ Лижи сказал:

— Ты получил тот же счет, что и я, только сотрудничая с кем-то еще. Это очень просто. Так что ты проиграл соревнование.

Затем он закричал аудитории:

— Принесите мне нож, и я отрежу ему руки!

Услышав его крик, кто-то немедленно принес ему маленькую Кодати.

Вся публика снова подняла шум. Этот бессовестный парень явно проиграл, но он хотел отрезать руки Цинь Хаодуну. Это было слишком.

Ягю Хира снова улыбнулся и сказал:

— Бесстыдство народа Китая вышло за пределы моего воображения. Хотя мне это нравится!

Он предсказал, что в будущем Цинь Хаодун станет врагом всей Японии. Если бы Хэ Лижи сможет отрезать руки Цинь Хаодуну, он бы хотел это увидеть. Было ли это честно или нет, совершенно не имело значения.

Гампос, который больше не мог смотреть, сказал:

— Хэ, я думаю, ничья была бы лучшим результатом для этого соревнования.

Он только что понял, что собака не умеет рисовать. Эта картина была работой Цинь Хаодуна. На первый взгляд, это было похоже на сотрудничество человека и собаки. Однако на самом деле уровень живописи молодого человека был очень высок. Иначе он бы этого не достиг. Жеребьевка была также в пользу Хэ Лижи.

В этом случае ему должно быть стыдно пытаться отрезать руки Цинь Хаодуну. Как преданный живописи, он, естественно, не хотел, чтобы Цинь Хаодун, который был гением живописи, оставил это занятие.

Он хотел использовать авторитет судьи, чтобы настаивать на объявлении игры ничьей. Однако Цинь Хаодун сказал:

— Хэ, у тебя есть причины говорить это. Несмотря на то, что я сотрудничал, чтобы закончить эту картину, ты мог бы признать свое поражение?

— Поражение? — Хэ Лижи усмехнулся и сказал, — Я разумный человек. Если бы ты набрал больше очков, чем моя картина с пионом, я бы, естественно, признал свое поражение. Тем не менее, твоя совместная работа заработала столько же, сколько и моя. Тебе остается лишь признать, что я выиграл.

Цинь Хаодун засмеялся и сказал:

— Это имеет смысл.

Хэ Лижи гордо сказал:

— Тогда, если тебе больше нечего сказать, просто признай свое поражение.

— Поражение? Теперь, когда ты это сказал, я разложу тебе все по полочкам, — сказал Цинь Хаодун, — На самом деле, моя картина еще не закончена. Оценка мистера Гампоса была поспешной.

Только тогда зрители поняли, что Цянь Дуодуо попросил оценку, хотя это должен был сделать сам Цинь Хаодун.

Гампос извинился и сказал:

— Цинь, я действительно немного поспешил. Я дал оценку, не спрашивая вашего разрешения. Но что еще можно сделать? Согласно нашему соглашению, кисть использовать запрещено.

Хэ Лижи сказал:

— Да, что еще можно сделать без использования кисти? Ты хочешь встряхнуть картину еще несколько раз? Давайте посмотрим, что еще ты можешь сделать!

Он был уверен в себе, так как чернила этой картины уже высохли. Даже если Цинь Хаодун потрясет картину, ее уже невозможно изменить.

Тан Цинчжи нахмурился. Он не мог представить, как Цинь Хаодун мог улучшить оценку картины.

Ягю Хира нервно сказал:

— Я не знаю, что на уме у этого китайца.

Чиба Миеко сказала:

— Хэ Лижи дурак. Он должен был принять ничью. У меня плохое предчувствие, что он проиграет.

Поскольку все были обеспокоены, Цинь Хаодун взял в руки картину со сливой, медленно свернул ее в цилиндр, подул в цилиндр и затем радостно сказал Гампосу:

— Моя картина полностью закончена. Пожалуйста, оцените ее!

— Он просто свернул ее и подул. Что, черт побери, это было?

Никто не мог понять, что он делает. Воздух тоже был инструментом рисования?

Гампоса одолевали сомнения. Он взял картину и снова разложил ее по столу. Когда его взгляд упал на него, он был ошеломлен.

Хотя эта картина называлась Цветение сливы, на ней были камни и сливовое дерево, но не было цветущих слив. Теперь картина стала совсем другой. Слегка черные почки были покрыты белыми цветущими сливами. И с точки зрения художественного замысла и впечатления, она встала на совершенно другой уровень.

— Боже мой, как он это сделал?

Гампос много лет изучал живопись и познакомился со многими всемирно известными художниками. Тем не менее, это был первый раз, когда он увидел такую волшебную картину.

Хэ Лижи тоже был ошеломлен. Он не понимал, как расцвела слива на этой картине. Это была картина или магия?

Он воскликнул:

— Я протестую! Это не картина, это волшебство!

— Ваш протест отклонен. Это волшебный способ рисования господина Цинь! — Гампос посмотрел на Хэ Лижи и затем официально заявил:

— Теперь я даю 95 баллов за картину господина Цинь «Цветение сливы»». Китай выиграл этот тур конкурса!

Когда он сказал это, Цинь Хаодун получил продолжительные аплодисменты. Тем временем все люди из Китая приветствовали его.

— Мы выиграли! Мы снова выиграли! Предатель проиграл!

— Да здравствует Цинь Хаодун! Да здравствует Цинь Хаодун!

— Он просил об этом сам. Разве ничьей было недостаточно? Теперь он проиграл!

Ягю Хира ударил кулаком по столу и сердито сказал:

— Черт, что наделал этот дурак!

Лицо Чиба Миеко побледнело. У нее было ощущение, что Хэ Лижи проиграет, но она не ожидала, что Цинь Хаодун победит именно так. Она не могла представить, насколько удивительным был этот молодой человек. Он только что преобразил картину и выиграл раунд.

Лицо Хэ Лижи стало пепельным. Теперь он горько сожалел о своих действиях. Разве ничья была плоха? Почему он просил об этом? Теперь он проиграл игру!

Цинь Хаодун подошел к нему и сказал:

— Что? Хочешь еще что-нибудь сказать?

— Я… я…

Хэ Лижи, конечно, не хотел допустить поражения, но судья объявил результат. Он действительно не мог придумать причину для возражения.

— Ты забыл своих предков! Ты сбежал к врагу! Китай обучил тебя, но ты отплатил предательством. Когда Цинь Хаодун сказал это, он стал еще более злым. Его голос стал более строгим и холодным. Он подытожил:

— Раз ты проиграл, протягивай руки. Ты никогда не будешь рисовать.

— Доктор Цинь прав. Вытягивайте руки. Вы больше не можете рисовать традиционные картины Китая...

— Ты искали убежище у врага! Ты забыл своих предков! Ты недостоин называться человеком! Ты заслуживаешь своего наказания...

Зрители были так взволнованы, что кричали на Хэ Лижи.

Хэ Лижи быстро убрал руки за спину и испуганно сказал:

— Не подходи. Это преступление. Я - гражданин Японии, поэтому, если ты попытаешься отрезать мне руки, грянет международный скандал!

— Не волнуйся, я не отрежу тебе руки. Здесь так много людей, а я не хочу, чтобы они видели кровь.

Затем он мягко похлопал Хэ Лижи по плечу. Его лицо выглядело дружелюбным.

Хэ Лижи вздохнул с облегчением:

«Этот парень все еще боится меня. Китайцы все еще боятся японцев до глубины души».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 268: Навык убийства звуком**

Глава 268: Навык убийства звуком

Он хотел поднять руку, чтобы стереть с лица холодный пот. Внезапно он в ужасе понял, что ни одна из его рук не может двигаться. Он даже не мог их поднять!

— Что ты со мной сделал? Сволочь! Почему мои руки не двигаются?

Хэ Лижи плакал с испуганным выражением лица. Как художник, он знал, насколько важны для него две его руки. Без них он ничем не отличается от нищего.

— Я не знаю. Все же видели. Я ничего с тобой не сделал. В отличие от тебя, я не готовил нож.

Цинь Хаодун засмеялся и добавил:

— Однако я врач, поэтому могу поставить диагноз. Ты только что проиграл игру и стал эмоциональным, что привело к серьезной мышечной слабости в обеих руках. Они больше не будут двигаться.

— Нет, это невозможно. Мои руки в порядке.

Хэ Лижи дико закричал, пытаясь поднять кисть со стола. Однако, как бы он ни старался, его рука уже не могла держать кисть.

— Боже, почему ты делаешь это со мной? Я хочу продолжать рисовать!

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал:

— Ты забыл своих предков, и я рад, что Бог хотя бы пощадил твою жизнь.

Хэ Лижи немного успокоился и вдруг понял, что все это как-то связано с Цинь Хаодуном. Он бросился на сцену, обнял бедра Цинь Хаодуна и закричал:

— Я знаю, что я неправ. Пожалуйста, прости меня. Я родом из Китая. Я не Кояма Лижи. Меня зовут Хэ Лижи. Если ты вернешь меня в норму, я немедленно откажусь от своего гражданства и вернусь на родину. Я буду служить нашей стране и прославлять ее.

Цинь Хаодун усмехнулся и сказал:

— Ты так думаешь? У тебя нет такой возможности. Наша страна не желает связываться с тобой.

— Нет, пожалуйста, излечи мои руки!

Хэ Лижи стоял на коленях и горько умолял. Он знал важность своих рук. Если бы они стали бесполезными, у него бы не было будущего.

Цинь Хаодун сказал:

— В нашей стране есть старая поговорка. Ты, наверное, помнишь ее? Не живи во грехе.

— Нет. Пожалуйста, я готов сделать все, что угодно. Пожалуйста, излечи мои руки...

Хэ Лижи горько умолял на сцене. Аудитория была очень довольна. Позорный предатель наконец получил должное.

Лицо Ягю Хира посинело. Теперь Хэ Лижи был его подчиненным. Им было стыдно, что он плакал на сцене. Таким образом, он сказал воину рядом с ним:

— Иди, забери его. Уведи его отсюда.

Воин Японии кивнул и быстро вышел на сцену. Он взял Хэ Лижи под руки и поволок со сцены.

Глядя на несчастного Хэ Лижи, Цинь Хаодун покачал головой. Он очень хорошо знал поговорку «Не живи во грехе». Такие люди, как он, которые забыли своих предков и национальность, естественно, встречали плохой конец на другой стороне. Теперь, когда он бесполезен, с ним будут обращаться хуже, чем с собакой.

В конце соревнования Гампос ушел. Цинь Хаодун также повернулся и спустился со сцены. Внезапно толпа взбодрилась. Все приветствовали его за выступление.

Вернувшись на сцену, Тан Цинчжи первым поднялся и поклонился перед Цинь Хаодуном.

— Что вы делаете, мистер Тан?

Цинь Хаодун быстро протянул руку и помог ему подняться.

Тан Цинчжи взволнованно сказал:

— Брат Цинь, ты помог мне и спас лицо нашей страны сегодня. Ты заслуживаешь моего поклона!

Цинь Хаодун сказал:

— Как гражданин своей страны, я обязан был защитить ее честь. Вы слишком вежливы.

После того, как они снова сели, Тан Цинчжи спросил:

— Брат Цинь, твоя картина с цветами сливы действительно прекрасна, но я действительно не могу понять. Как ты это сделал?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Это всего лишь маленькая хитрость. Не стоит упоминать о ней.

Конечно, он не мог сказать правду. Он только что изменил цвет чернил с помощью Подлинной Ци Зеленого Леса. Это не имело ничего общего с искусством живописи.

Глаза Ягю Хира покраснели от гнева, когда он сказал тихим голосом:

— Я должен убить этого человека!

Они проиграли три игры подряд. Основываясь на правиле лучших из пяти, они проиграли эту битву. Это была вина Цинь Хаодуна. Не удивительно, что он был так зол. Они так долго готовились и потеряли одного человека.

— Мы бы убили этого человека вчера, если бы знали об этом, — сказала Чиба Миеко, — сейчас уже слишком поздно. Слишком много людей смотрят, поэтому мы не можем действовать опрометчиво.

Ягю Хира, понимая, что она права, глубоко вздохнул, повернулся к молодому человеку рядом с ним и сказал:

— Ягю Шизукумо, твоя очередь. Ради чести нашей страны и нашей семьи ты должен победить. Ты меня слышишь?

— Да!

Ягю Шизукумо склонил голову и вышел на сцену. Двое японцев внимательно следили за ним, держа в руках древний китайский гуцинь.

Выйдя на сцену, он с гордостью сказал Цянь Дуодуо:

— Во время четвертого тура мы будем соревноваться в Гуцинь.

Цянь Дуодуо посмотрел на лист заказа и сказал:

— Вы сказали, что четвертая игра - это соревнование гуцинь. Однако нелегко определить, кто выигрывает или проигрывает, когда дело доходит до музыки. Как мы будем судить, кто победитель и проигравший?

Все сложные пути были предложены Японией. Таким образом, со своей стороны они знали лишь то, что четвертый раунд будет соревнованием гуцинь. Они не знали специфику.

Ягю Шизукумо сказал:

— Все просто. Я буду играть. Если вы сможете услышать меня и сыграть, вы победите. В противном случае мы победим.

— Что это за соревнование? — Цянь Дуодуо был сбит с толку.

Он и зрители не понимали, что собирается делать этот японец. Каждый мог слышать музыку. Это имело какое-то значение?

— Не нужно задавать слишком много вопросов. Просто следуйте моим инструкциям.

Ягю Шизукумо сел на стул и позволил поставить гуцинь перед собой.

Цянь Дуодуо повернулся к Гао Фэнвэню и Лан Саньюаню и спросил:

— Можем ли мы принять вызов Японии?

Хотя они знали, что то, что описал Ягю Шизукумо, не будет таким простым, как они теперь могут отступить? Кроме того, Лан Саньюань всегда был очень горд. Цинь Хаодун только что выиграл три игры подряд. Теперь у него наконец-то появилась возможность проявить себя.

— Нет проблем, — сказал он, — мы уже говорили, что, какой бы они нам ни бросали вызов, мы примем его.

Гао Фэнвэнь ничего не знал о ритме и музыке. Таким образом, когда Лан Саньюань согласился, он, естественно, больше ничего не сказал.

Лан Саньюань сказал:

— Мне ни к чему лично соревноваться с игроком такого уровня. Я просто отправлю одного из моих учеников.

Он повернулся к молодому человеку лет двадцати и сказал:

— Ли Му, твоя очередь!

— Да, учитель!

Ли Му вышел на сцену и сел напротив Ягю Шизукумо.

Увидев, что на стороне Китая появился не Цинь Хаодун, и Ягю Хира, и Чиба Миеко почувствовали тайное облегчение. Теперь они боялись этого молодого человека. Цинь Хаодун сыграл три игры подряд, поэтому они боялись, что он снова выйдет на сцену.

Ягю Шизукумо посмотрел на Ли Му и сказал:

— Китай, ты готов?

Ли Му сказал:

— Вы можете начать в любое время.

Он на самом деле был очень смущен. Лан Саньюань обучал его с пяти лет, и теперь выставил его отстаивать честь страны. Он не понимал, что, черт возьми, Ягью Шизукумо хотел сделать.

Ягю Шизукумо усмехнулся. Когда его тонкие пальцы нежно коснулись гуцинь, он сразу же издал звук. Звук, который был столь же далеким, словно звучал из глубин веков, пронзил сердца людей.

Хотя никому из присутствующих не нравился японец, так как он играл на гуцинь, они должны были признать, что Ягю Сидзукумо был действительно талантливым.

Он играл знаменитую песню Китая под названием «Высокие горы и текущая вода». Услышав звуки инструмента, казалось, что все присутствующие действительно могли видеть горы и реки. Некоторые люди даже закрыли глаза, потому что их сердца наполнились радостью.

Какой умелый игрок!

Лан Саньюань был мастером гуцинь. Он сразу понял, что уровень Ягю Шизукумо был не ниже его. К счастью, этот парень не предложил соревноваться в Гуцинь. Иначе он действительно не был бы уверен в победе.

Напротив, слушать музыку было намного проще. Он мог слушать такую музыку целую вечность.

Пока он тайно радовался, Ли Му чувствовал сильную боль. Это исполнение «Высоких гор и текущей воды» звучало хорошо для других людей. Однако, хотя все чувствовали себя комфортно, уши Ли Му страдали.

Как только прозвучала музыка, Ли Му почувствовал, как его кровь кипит по всему телу и устремляется к его голове.

В чем дело?

Несмотря на то, что он изучал музыку в течение столь длительного времени, он никогда не сталкивался с такой ситуацией. Он внезапно запаниковал. Он пытался контролировать свое тело, но это было бесполезно. Его кровь устремилась вверх, и его лицо становилось все более красным. Он чувствовал, что его голова вот-вот взорвется.

— Ах!

Через несколько секунд Ли Му закричал, упав со стула и потеряв сознание!

— В чем дело? — Лан Саньюань наслаждался музыкой, прикрыв глаза. Поэтому, когда он внезапно увидел, что его ученик упал, он был поражен.

Выражение лица Цинь Хаодуна изменилось. Внезапно он понял, что за трюк Ягю Сидзукумо провернул. Это был Навык убийства звуком.

Так называемый Навык убийства звуком может изменить функции человеческого тела с помощью музыки и даже незаметно для окружающих убить. К счастью, возможности этого парня были не очень высоки. В противном случае Ли Му уже был бы мертв.

Медицинский персонал сразу же бросился на сцену и поднял Ли Му.

Гао Фэнвэнь был несколько озадачен. Ли Му выглядел здоровым. Почему он внезапно упал?

— Доктор Цинь, объясните, что здесь происходит? — он обратился к Цинь Хаодуну.

Ягю Шизукумо проявил свое самодовольство на сцене, сказав:

— Вы действительно больной человек. Вы слишком слабы, чтобы слушать музыкальное произведение. У вас есть еще два шанса. Кто будет следующим?

В зале вновь поднялся шум. Люди терпеть не могли слышать слово «больной». Современный Китай больше не был слабой страной, которая могла стерпеть такое унижение.

— Ты бесстыдник. Не забудь, что вы проиграли три игры подряд...

— Не будь самодовольным. Ты обязательно проиграешь...

— Президент Лан, пожалуйста, преподайте этому парню урок. Покажите ему, кто здесь больной...

Лан Саньюань не был мастером боевых искусств, поэтому он ничего не знал о Навыке убийства звуком и не понимал, что сделал этот парень. Однако, когда так много людей выкрикивали его имя, он мог только смело выйти на сцену.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 269: Больше бесстыдства**

Глава 269: Больше бесстыдства

Хотя Лан Саньюань был высокомерен, он был очень искусен в музыке. Он заслужил должность президента Музыкального общества Цзяннань благодаря своим музыкальным достижениям.

Однако это не помогало, когда дело дошло до дилеммы, с которой он столкнулся. «Навык убийства звуком» Ягю Шизукумо не имеет ничего общего с пониманием музыки, если только Лан Саньюань не знает эту технику лично.

Она была полностью отделена от сферы музыки, поскольку это было не соревнование в игре на гуцине, столкновение между воином и обычным человеком. Это была очень бесстыдная тактика.

Это был запасной план Ягю Хира. Первоначально он думал, что они победят конкурентов в первых трех играх, и Навык убийства звуком вообще не будет использоваться. Однако Цинь Хаодун неожиданно полностью разрушил их план.

У него не было другого выбора, кроме как отправить Ягю Шизукумо, надеясь, что Навык убийства звуком может помочь им, японцам, сохранить лицо.

Цинь Хаодун проверил пульс Ли Му и обнаружил, что его травма не была серьезной. Его шрвана была нарушена Навыком убийства звуком. Цинь Хаодун ввел в тело Ли Му Ци зеленого леса, чтобы помочь ему восстановиться.

Ли Му открыл глаза вскоре после того, как его шрвана вернулась в норму. Он быстро встал с земли и сказал:

— Что-то не так с гуцинем этого парня. Услышав его игру, я почувствовал, что моя голова сейчас взорвется.

Как только он закончил, он услышал, как Лан Саньюань упал на землю. Его учитель Лан Саньюань продержался всего на несколько секунд дольше, чем Ли Му.

Сразу же другой медицинский работник спустил Лан Саньюаня со сцены. На этот раз, прежде чем Гао Фэнвэнь успел заговорить, Цинь Хаодун протянул руку и несколько раз похлопал его по груди, восстановив его силы с помощью Ци.

Поднявшись с земли, Лан Саньюань покраснел. Он посмотрел на Цинь Хаодуна и других и со стыдом сказал:

— Простите, я опозорил нашу страну.

Цинь Хаодун, забыв об их прежнем конфликте, сказал:

— Это не имеет к тебе никакого отношения. Это совсем не честная игра.

Гао Фэнвэнь спросил:

— Доктор Цинь, в чем дело? У остальных ведь все в порядке.

Навык убийства звуком было нелегко объяснить. Цинь Хаодун сказал:

— Это очень сложно. Но я могу с ним справиться.

После двух последовательных побед Ягю Шизукумо гордо сказал:

— Вы все больные люди. У вас есть последний шанс. Кто посмеет выйти на сцену?

— Я! — громко сказал Цинь Хаодун, затем взял чашку чая со стола, медленно вышел на сцену и сел напротив Ягю Шизукумо.

— Чертов ублюдок! Почему он снова здесь?

Ягю Хира заскрежетал зубами, когда увидел Цинь Хаодуна.

Чиба Миеко сказала:

— Не волнуйтесь, Навык убийства звуком был утерян в Китае столетия назад. Даже Ягю Шизукумо случайно узнал о нем. Нет никакой разницы, кто сейчас выйдет на сцену.

Ягю Шизукумо с усмешкой посмотрел на Цинь Хаодуна и сказал:

— Мальчик, хочешь послушать мой гуцинь?

Цинь Хаодун поднял свою чашку и неторопливо сделал глоток. Затем он сказал:

— Слушать музыку, наслаждаясь чаем – что может быть лучше. Давайте начнем!

Лицо Ягю Шизукумо изменилось, и он мрачно сказал:

— Мальчик, сегодня ты умрешь!

Когда его пальцы начали играть на гуцинь, музыка превратилась из нежной в убийственную.

Звук вырывался из инструмента. Это было похоже на мощную армию, сметающую Цинь Хаодуна.

Ягю Хира с мрачным выражением взглянул на сцену, надеясь, что Цинь Хаодун умрет на месте, услышав музыку Ягю Шизукумо.

Цинь Хаодун, однако, казалось, не знал обо всем этом. Он сел в кресло и не спеша поднял ноги. Затем он взял чашку в руку и сделал глоток.

Звук чаепития не был громким, но пронзил музыку Ягю Шизукумо, словно меч. Вся ярость музыки исчезла.

Ягю Шизукумо нахмурился. Он не ожидал, что Цинь Хаодун сможет разрушить его Навык убийства звуком. По его мнению, это был непреднамеренный шаг. Когда он снова начал играть на гуцине, эффект музыки вернулся.

Цинь Хаодун поставил чайную чашку на стол перед собой, покачивая ногами и посвистывая.

Все перед сценой нервно смотрели на Цинь Хаодуна, опасаясь, что он упадет в обморок, как Лан Саньюань и его ученик.

Удивительно, но Цинь Хаодун не только оставался в добром здравии, но и не спеша насвистывал. Мелодия, которую он насвистывал, была известной мелодией в Китае, с которой все были знакомы. Она была о Чжу Баджи и его жене. Это немедленно вызвало у публики смех.

Свист Цинь Хаодуна был тихим, но тон точно мешал музыке Ягю Шизукумо, сбивая его с ритма. Ягю Шизукумо было так неловко, что лицо его покраснело.

Если «Навык убийства звуком» сравнить с рябью в воде, то свист Цинь Хаодуна был такой же рябью. Это не только подавляло игру Ягю Шизукумо, но и влияло на биение его сердца.

— Черт, я встретил мастера!

Ягю Шизукумо не был глупым. Он понял, что это не просто совпадение. Очевидно, что Цинь Хаодун также был опытным в Навыке убийства звуком. На самом деле, уровень Цинь Хаодуна был выше, чем у него.

Если бы это не было соревнованием, он бы сразу сбежал. К сожалению, он конкурировал с Цинь Хаодуном на сцене. Если он проиграет игру, их команда проиграет четыре игры подряд, и он, несомненно, будет наказан семьей Ягю.

В то время как он старался изо всех сил использовать Навык убийства звуком, Цинь Хаодун, очевидно, просто играл с ним. Хотя ноты двух сторон встречались друг с другом, это было похоже на соревнование подлинной Ци, которое невозможно было остановить с одной стороны.

Если он остановится сейчас, Навык убийства звуком Цинь Хаодуна будет не остановить, и он получит травму или даже погибнет. Его сердце просто разорвет.

— Я не ожидал, что он будет таким терпеливым, — Цинь Хаодун усмехнулся. Затем его свист стал громче. Ноты были как мечи, пронзающие Ягю Шизукумо.

Ягю Шизукумо, который с самого начала был очень слаб, больше не мог сопротивляться. Он только что выплюнул кровь на гуцинь перед собой. Затем он потерял сознание и рухнул на землю.

Аудитория не очень понимала, что произошло. Сначала два конкурента потеряли сознание. Теперь Ягю Шизукумо, который играл на гуцине, начал плевать кровью. Что происходит?

Однако это уже не важно. Они знали, что Цинь Хаодун снова выиграл игру. Этот молодой человек постоянно удивлял их, поэтому все были рады тепло аплодировать ему.

— Доктор Цинь хорош! Доктор Цинь потрясающий! Да здравствует доктор Цинь!

— Доктор Цинь, ты мой кумир. Ты герой нашей страны!

— Вы проиграли эту игру. Убирайтесь отсюда!

Чиба Миеко выглядела бледной, слыша эти громкие крики. Она смотрела на Цинь Хаодуна стеклянными глазами, не в силах проронить ни слова.

Как только Ягю Хира махнул рукой, два воина вышли на сцену и забрали Ягю Шизукумо. Он повернул голову и сказал Чибе Миеко:

— Мисс Миеко, последний тур соревнований - медицина. Ваша очередь.

Чиба Миеко тяжело вздохнула и сказал:

— Ягю, давай признаем поражение. Мы уже проиграли четыре из пяти игр, последнюю проиграем точно. Я не могу победить Цинь Хаодуна в медицине.

— Нет, это не соответствует духу самурая! — Ягю Хира отчаянно плакал красными глазами, — В любом случае, мы должны выиграть хоть раз. Иначе как мы будем смотреть в глаза своему народу?

Он был молодым мастером семьи Ягю и лидером этой поездки. Если они действительно проиграют все пять игр, его имя станет позором страны, и даже его положение в качестве молодого мастера семьи Ягю может быть потеряно.

Чиба Миеко плакала:

— Но мы пытались прошлой ночью. Я не могу победить Цинь Хаодуна в медицине!

— Мисс Миеко, вы можете сделать это по-другому...

Ягю Хира что-то прошептал Чибе Миеко.

— Господин Ягю, как мы можем это сделать?

Чиба Миеко была шокирована.

— Все хорошо. Мы должны выиграть одну игру, несмотря ни на что! Кроме того, этот человек обязательно станет большим врагом нашей страны в будущем. Мы можем воспользоваться этой возможностью, чтобы убить его или по крайней мере покалечить.

Ягю Хира с безумным выражением сказал:

— Для нашей семьи, для нашей страны. Не стесняйтесь, мисс Миеко.

Чиба Миеко секунду подумала и, наконец, решительно посмотрела на него:

— Я сделаю, как вы сказали.

Со стороны Китая Гао Фэнвэнь и другие уже праздновали победу. Они были готовы отпраздновать этот успех, чистую победу из страны.

Лан Саньюань поблагодарил Цинь Хаодуна, склонил голову и извинился:

— Доктор Цинь, пожалуйста, простите меня за грубость.

Теперь он был полностью убежден в способностях и характере Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун махнул рукой и равнодушно сказал:

— Забудьте об этом. Давайте приложим все усилия, чтобы подготовиться к следующей игре.

Внезапно Цянь Дуодуо на сцене крикнул:

— Последняя игра. Пожалуйста, выходите на сцену.

Гао Фэнвэнь сказал:

— Доктор Цинь, позволь мне попробовать принять участие в этой игре. Если я потерплю неудачу, ты сможешь закончить это дело.

Цинь Хаодун улыбнулся и кивнул. Он не хотел останавливать его. Кроме того, Гао Фэнвэнь должен быть в состоянии выиграть этот конкурс, учитывая его медицинские навыки. В конце концов, китайская медицина была китайской, а даже тощий верблюд был больше лошади.

— Господин Гао, я буду твоим помощником!

Цинь Хаодун вышел на сцену с Гао Фэнвэнем. Тем не менее, он стоял за Гао Фэнвэнем, не объявляя себя прямым представителем Китая.

Единственным человеком, который вышел на сцену со стороны Японии, была Чиба Миеко. Она переоделась и надела костюм самурая. Длинный нож висел у нее на талии.

Цинь Хаодун слегка нахмурился. Он подумал, что Чиба Миеко пришла сюда соревноваться не в медицине, а в боевых искусствах.

Когда они вышли на сцену, Гао Фэнвэнь взволнованно сказал:

— Мисс Чиба, в чем вы хотите соревноваться со мной? Я приму любой вызов, включая иглоукалывание, массаж, костоправное дело, купирование или отвары.

— Я не буду соревноваться с тобой ни в одной из этих вещей! — Чиба Миеко достала нож и сказала, — Я хочу бросить тебе вызов в боевых искусствах.

Услышав это, Гао Фэнвэнь в замешательстве сказал:

— Мисс Чиба, что вы сказали? Во время этого раунда у нас будет соревнование по традиционной китайской медицине. Почему вы упомянули боевые искусства?

Цянь Дуодуо сердито сказал:

— Это какая-то ошибка? Вы понимаете, что это конкурс культурного обмена? Как мы и договаривались ранее, эта игра должна соревнованием по традиционной медицине. Как вы можете внезапно изменить его соревнованием в боевых искуствах? Если вы хотите сделать это, вы можете пойти в храм Шаолинь и гору Удан и получить там, чего желаете. Каким образом вы собрались заменить соревнование в традиционной медицине боевыми искусствами? Какое бесстыдство.

Зрители, которые не ожидали, что она это сделает, подняли шум.

— Идите и бросьте вызов храму Шаолинь! Там вам покажут, каковы наши боевые искусства!

— Почему бы вам не пойти в дом престарелых и не бросить им вызов в боевых искусствах, чтобы ваши шансы на победу были выше?

— Вы бессовестны! Если не можете победить, просто признайте поражение...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 270: Человек, победивший страну**

Глава 270: Человек, победивший страну

Когда она столкнулась с этой критикой, щеки Миеко покраснели. Хотя она была смущена до крайности, она быстро взяла себя в руки, потому что она должна была победить.

Оглядевшись, она сказала:

— Гао, пожалуйста, ответь мне на вопрос.

— Давайте, интересно, что вы скажете.

Гао Фэнвэнь говорил с негодованием.

— Китайская традиционная медицина имеет давнюю историю. Медицина, боевые искусства и метафизика тесно связаны. Доктор китайской медицины должен заниматься боевыми искусствами. Я прав или нет?

Когда Миеко закончила говорить, зал замолчал. Все смотрели на Гао Фэнвэня. Китайские врачи должны были заниматься боевыми искусствами. Это был первый раз, когда они услышали это высказывание.

— Э-э...

Хотя Гао Фэнвэнь был полон негодования, он остался безмолвным из-за этого вопроса. Миеко была права. В традиционной китайской медицине врачам приходилось заниматься боевыми искусствами. Им нужно было хотя бы немного овладеть Внутренним Ци, но не для сражения, а для спасения людей.

Хуан-Ди и Суньв были основоположниками традиционной китайской медицины. Было хорошо известно, что оба они были редкими мастерами.

Однако сегодняшний Китай был не таким, как раньше. Спустя тысячи лет даже боевые искусства пришли в упадок. Воинов стало меньше, не говоря уже о врачах, которые занимались боевыми искусствами. Доктора китайской медицины, которые все еще придерживались совершенствования, были очень редки. Существовало, может быть, меньше пяти.

Тем не менее, вопрос, поставленный Миеко, был верным. Гао Фэнвэнь мог лишь кивнуть головой, сказав:

— Мисс Миеко права. Так должно быть.

Чиба Миеко слегка улыбнулась, сказав:

— В таком случае я не вижу никакой проблемы. Что плохого в том, что я испытываю боевые искусства традиционной китайской медицины?

— Э-э... — Гао Фэнвэнь некоторое время чувствовал себя глупым. Хотя Миеко использовала софистику, она не была необоснованной. Он не мог найти контраргумент.

— Поскольку старший Гао не возражает, значит, он согласен. Теперь у вас есть два варианта. Вы можете отправить кого-то в бой или признать поражение. Как я уже сказала, мы будем соревноваться в боевых искусствах традиционной китайской медицины, поэтому конкурент должен быть врачом традиционной китайской медицины.

Миеко повернулась к Цинь Хаодуну:

— Я права, Мудрец Медицины?

Ее последнее предложение перекрывало путь китайским воинам, которые желали сразиться на сцене. Даже если кто-то хорошо знал боевые искусства, он не мог сражаться, если не был китайским врачом.

Они просто боялись выхода другого воина, такого как Ци Ваньэр. В конце концов, Китай был настолько велик, что любой мог быть хозяином скрытой Ци.

Гао Фэнвэнь был ошеломлен. Первоначально он хотел конкурировать с японцами, используя свои собственные медицинские навыки, чтобы отвоевать славу китайской медицины. Кто знал, что Миеко найдет другой способ укрепить свои позиции?

В этом случае он мог обратиться только к Цинь Хаодуну. Молодой человек, который творил чудеса, был также воином, но он не знал, был ли он подходящим противником для Миеко.

Цинь Хаодун вздохнул. Казалось, он не мог вести себя сдержанно. Японка явно нацеливалась на него.

Он сделал два шага вперед и спокойно сказал:

— Поскольку мисс Чиба настояла на том, чтобы бросить нам вызов в китайских боевых искусствах, я приму его. Однако у меча нет глаз, поэтому не плачь, когда тебе будет больно.

Миеко медленно подняла японский нож и сделала приветственный жест. Затем она сказала с серьезным выражением лица:

— Этот нож называется Тысяча Клинков. Приступим к соревнованию!

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Боюсь, это не просто соревнование. Это потому, что я слишком способный? Поэтому ты ревнуешь и хочешь меня убить?

Миеко была в шоке. Цинь Хаодун был прав. Чтобы обеспечить долгосрочный успех Японии, молодого человека придется убрать.

— Цинь-кун, мы просто проводим культурный обмен. Пожалуйста начинайте!

Аудитория кипела. Они ожидали только культурного обмена, но теперь обе стороны собирались соревноваться в боевых искусствах. Они могли бы наслаждаться этим.

— Доктор Цинь, побей эту женщину…

— Доктор Цинь, покажи ей, что такое китайские боевые искусства...

— Мудрец Медицины непобедим. Да здравствует доктор Цинь!

Хотя аудитория состояла из простых людей, по их мнению, китайские боевые искусства были непобедимы. Естественно, они не боялись японской женщины.

Цинь Хаодун поднялся на сцену, положив руки за спину, и сказал:

— Вы гость. Вы можете сделать три шага первая.

Совершенствование этой женщины достигло третьего уровня Тайной Силы. Хотя она пыталась скрыть это, ему было достаточно одного взгляда, чтобы все понять.

Миеко смотрела на Цинь Хаодуна горящими глазами, но не могла видеть глубины его совершенствования. Цинь Хаодун практиковал бессмертное совершенствование, поэтому его внешность, казалось, ничем не отличалась от внешности обычных людей.

Внезапно Тысяча Клинков в ее руке вспыхнула и превратилась в серпантин, прежде чем ударить Цинь Хаодуна в голову.

Атака была быстрой, жестокой и яростной. Без какого-либо чувства культурного обмена она, казалось, хотела отрезать ему голову.

Глаза Цинь Хаодуна блестели от холода, а его тело наклонилось в сторону, едва избежав Тысячи Клинков.

Запястье Миеко щелкнуло, и Тысяча Клинков снова понеслось к Цинь Хаодуну. Через мгновение он превратился в тень и появился позади нее.

«Убью!»

Миеко внезапно подняла нож и махнула им мощным ударом. Она использовала японскую технику меча, которая была одновременно изысканной и точной. Прямо сейчас она была женщиной-убийцей, которая выглядела намного опаснее, чем простая женщина.

Фигура Цинь Хаодуна снова исчезла. Внезапно он появился полевую сторону от женщины. К тому времени, когда он ударил Миеко в плечо, она сделала три своих шага.

Его совершенствование достигло пятого класса Тайной Силы. Таким образом, в сочетании с богатым боевым опытом его предыдущей жизни и сложными боевыми искусствами в Мире самосовершенствования он мог убить женщину за считанные секунды.

Тем не менее, он не любил использовать все свои козыри. Поэтому он прятал свои силы и показал только способности третьего уровня Тайной Силы.

Несмотря на это, Миеко и Хира, который наблюдал за битвой перед сценой, были удивлены. Первоначально они думали, что Цинь Хаодун находился в шестом классе открытой силы. Они не ожидали, что он будет равным Миеко.

Они были в тупике. Казалось, что они находятся на одном уровне, потому что Цинь Хаодун не хотел показывать слишком много сил. Таким образом, битва затянулась.

Миеко была немного взволнована. Это была последняя битва Японии. Если она проиграет, у нее не будет шансов сохранить достоинство страны.

Она держала нож обеими руками и кричала:

— Цинь-кун, хотя ты превосходный боец, не будет позором погибнуть от Тысячи Клинков.

— Не плачь, когда будет больно!

Цинь Хаодун улыбнулся. Хотя он знал, что женщина собирается убить его, для него это не будет проблемой.

Глаза Миеко вспыхнули ярким пламенем, когда ее Тысяча Клинков мгновенно превратились в миллионы огней, которые пронзили Цинь Хаодуна. Казалось, она использовала тысячи мечей, чтобы окружить Цинь Хаодуна. Люди не могли понять, какой из них был настоящей Тысячей Клинков.

Хира внезапно встал, его глаза были полны волнения. Мисс Чиба успешно освоила искусство Тысячи Клинков. Она заслужила звание японского гения.

С китайской стороны публика встала и нервно посмотрела на сцену. Они не могли представить, как молодой человек мог избежать этой атаки.

Нож, словно молния, вскоре исчез. Когда зрители снова посмотрели на сцену, Тысяча Клинков была вставлена в ребра Цинь Хаодуна.

— Ах!

Люди начали кричать, думая, что Цинь Хаодун потерпел поражение. Однако он улыбнулся и похлопал по животу Миеко.

— Это невозможно!

Лицо Миеко было полно ужаса. Она не могла представить, как Цинь Хаодун нашел тысячу клинков в свете кинжала и захватил его под ребра.

Однако ее Тысяча Клинков была так плотно сжата им, что она не могла пошевелить лезвием. Когда она нерешительно задавалась вопросом, стоит ли ей оставлять нож, Цинь Хаодун хлопнул ее по животу. Она сразу полетела в сторону и упала на землю. Миеко изо всех сил пыталась сесть, плюясь кровью. Это было поражение. Каким монстром был этот человек? Используя свои силы, он разрушил идеальный план целой страны.

Внезапно она сошла с ума и заплакала:

— Что ты со мной сделал? Где моя Подлинная Ци и мои силы?

Она была воином третьего класса Тайной Силы, поэтому ее Даньтянь был таким же тихим, как и у обычного человека, и не было никаких признаков Подлинной Ци. Как бы она ни старалась, реакции все равно не было.

«Он забрал мои силы».

Идея внезапно появилась у нее в голове. Настроение Миеко больше не могло контролироваться. Она разрыдалась. Как гений Японии, она привыкла к восхищению и поклонению других и не могла принять тот факт, что она стала обычным человеком.

— Я сказал тебе не плакать, когда тебе будет больно. Почему ты не послушала? — Цинь Хаодун игриво сказал, — На самом деле, быть инвалидом - это не плохо. Ты сможешь стать хорошим врачом и выйти замуж за хорошего человека. Женщины не должны сражаться и убивать.

Он не был Бодхисаттвой. Он не проявил бы милосердия к тем, кто хотел его убить. Просто лишить ее сил было достаточно любезно с его стороны. Если бы они не были на публике, он бы убил эту женщину.

— Хороший нож. Ты не сможешь использовать его в будущем, поэтому я возьму его в качестве трофея.

Цинь Хаодун шагнул вперед, снял ножны с талии Миеко, вставил Тысячу клинков на место и сказал с улыбкой:

— Хочешь продолжать сражаться?

— Я тебя убью!

Миеко крикнула и бросилась на Цинь Хаодуна. Однако, несмотря на свою ненависть, она превратилась из воина в обычного человека. Без Подлинной Ци, поддерживающей ее, у нее больше не было прежней удивительной скорости. Кроме того, ее тело было серьезно повреждено. В результате она упала на землю, сделав несколько шагов.

Теперь ей снова стало грустно. Когда она сидела на земле и громко плакала, она выглядела, как обычная девушка, которую обидели. У нее не было такого надменного взгляда, как раньше.

Цинь Хаодун посмотрел на бедную Миеко с холодной улыбкой. Теперь в его сердце не было жалости. Если бы он проиграл, он уже был бы мертв.

Он повернулся к японцам и закричал:

— Как дела? Кто-нибудь еще хочет бросить мне вызов?

Хотя в Японии было много мастеров боевых искусств, только Миеко была доктором, хорошо разбирающимся в боевых искусствах. Лицо Хира стало пепельным, когда он приказал своим людям убрать Миеко.

Хотя он не хотел этого, ему пришлось столкнуться с реальностью. Таким образом, он горько закричал:

— Мы сдаемся!

Цянь Дуодуо, который держал микрофон, заявил:

— Китайская делегация выиграла пять соревнований на этом культурном обмене и, таким образом, выиграла конкурс!

— Да!

В зале поднялся шум, так как каждый китаец выражал свою радость.

Хира бросил на Цинь Хаодуна злобный взгляд и с позором покинул место встречи со своими людьми.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 271: Слишком возбужден, чтобы проявить разборчивость**

Глава 271: Слишком возбужден, чтобы проявить разборчивость

Культурный обмен между Китаем и Японией, который всколыхнул юг реки Янцзы, завершился общей победой Китая. В тот вечер несколько отделов, присутствовавших на культурном обмене, провели торжественную церемонию, чтобы отпраздновать успех в Мечтательном Цзяннань.

Естественно, главным героем праздника был Цинь Хаодун, который своей силой победил целую команду. После начала празднования Го Фэн, Гао Фэнвэнь и другие неоднократно пили за него.

Го Фэн сказал:

— Брат Цинь, мне повезло, что ты сегодня здесь. Иначе у нас были бы проблемы. Я не ожидал, что народ Японии будет таким нечестным.

Гао Фэнвэнь с глубоким волнением сказал:

— Похоже, что поездка японцев в Китай была спланирована давно. Их целью было опозорить нас. К счастью, с нами был ты. В противном случае последствия были бы невообразимыми.

Все присутствующие кивнули один за другим.

— Люди Японии намеревались унизить нас, бросая вызов нашей древней культуре. Если бы мы потеряли нашу традиционную культуру, мы бы даже не вернули бронзовую голову, и у нас никогда не было бы возможности встретиться с ними снова.

К счастью, в Китае появился Цинь Хаодун, супермен, который успешно выиграл все испытания.

Гао Фэнвэнь поднял свой бокал и сказал:

— Давайте выпьем за сегодняшнюю победу, за преемника нашей древней китайской культуры и китайской медицины!

Затем они все подняли свои бокалы и выпили вино.

Когда празднование продолжалось, чайная фея Хуа Минли грациозно подошла к Цинь Хаодуну в черном чонсаме. Фигура и темперамент женщины подходили ее наряду, создавая уникальную эстетику.

— Доктор Цинь, я бы хотела поговорить с вами!

Хуа Минли подняла свой бокал и нежно коснулась Цинь Хаодуна. Затем она сделала элегантный глоток.

Поставив бокал, она сказала:

— Доктор Цинь, я родилась в семье мастеров чайной церемонии. Мои бабушка и дедушка - мастера. Благодаря их влиянию я начала изучать чайную церемонию в 5 лет. Я достигла некоторых успехов в 10 лет, а в 20 лет получила звание чайной феи.

Я не восхищалась кем-то много лет, пока не встретила сегодня вас. Как бы мы ни старались, мы с бабушкой и дедушкой так и не попали в сферу аромата над пустыней. Я хочу учиться у вас, чтобы повысить свои навыки. Могу ли я?

Затем она посмотрела на Цинь Хаодуна большими слезящимися глазами.

— Э-э... — Цинь Хаодун, удивленный ее просьбой, сказал:

— Мисс Хуа, вы очень талантливы в чайной церемонии. Если вы продолжите усердно работать, вы, несомненно, добьетесь успеха в будущем. Это лишь вопрос времени, прежде чем вы войдете в эту сферу.

— Господин Цинь, вы не сказали, примете ли вы меня в ученики. Мои навыки настолько посредственны, что я не могу заинтересовать вас?

— Я не это имел в виду! — Цинь Хаодун был смущен, — На самом деле, я ничего не знаю о чайной церемонии. Я просто завариваю чай.

Хуа Минли холодно сказала:

— Доктор Цинь, вы можете отказаться, но не нужно меня обманывать. Как тот, кто может заваривать чай на таком высоком уровне, может ничего не понимать в чайной церемонии?

Цинь Хаодун почесал голову и сказал:

— Это… Это получается само собой. Вы верите мне?

Он действительно ничего не мыслил в чайной церемонии. Он смог сделать чай благодаря своей способности как Императора Зеленого Леса чувствовать свойства растений и способствовать распространению аромата чая. Однако, если бы он использовал чайную церемонию обычных людей, чтобы сделать чай, у него бы ничего не получилось.

Император Зеленого Леса родился со способностью контролировать растения. Он действительно не мог научить этому Хуа Минли.

— Само собой? Может ли что-то происходить само собой, когда дело доходит до чайной церемонии?

Сначала она была удивлена, но потом она вспомнила неуклюжее исполнение Цинь Хаодуна. Он действительно не был мастером чайной церемонии. Ему совсем не нужно было ее обманывать.

Однако, какой человек может сделать такой прекрасный чай инстинктивно? Какой позор для тех, кто усердно обучается чайной церемонии!

— Мисс Хуа, если вам больше нечего сказать, прошу прощения!

Цинь Хаодун попрощался с Хуа Минли и покинул праздник. Теперь в хранилище был Камень Духа высшего уровня, поэтому он очень хотел вернуться и улучшить себя.

Он спешил домой. Он только что прибыл в гостиную, но прежде чем он смог включить свет, свет в гостиной внезапно включился. Под светом стоял Ягю Ай, одетая в кимоно, выглядящая как всегда прекрасно.

— Что ты здесь делаешь? — Цинь Хаодун был удивлен визитом.

— Извините, что беспокою вас, Цинь Кун. Пожалуйста, простите мой опрометчивый визит! — Ягюу Ай пошла к Цинь Хаодуну.

Она поклонилась, затем почтительно сказала:

— Цинь-кун, вы сегодня были восхитительны. Вы были лучшим в чайной церемонии, рисовании, музыке... Даже мисс Миеко не справилась с вами. Вы слишком сильны и впечатляющи. Я восхищаюсь вами!

Цинь Хаодуну было 500 лет. Конечно, он не был мальчиком, которого бы обуяла гордость, услышав пару ласковых слов. Поэтому продолжил:

— Вы можете сказать мне прямо, что вы хотите.

— Цинь-кун, вы знаете, что люди Нихона больше всего восхищаются сильными. Вот почему я хочу следовать за вами.

Боясь, что Цинь Хаодун неправильно ее поймет, она покраснела и объяснила:

— Самая лучшая черта женщин Нихона - это послушание. Пока я с тобой, вы можете делать со мной все, что захотите!

Эти неприкрытые слова, в сочетании с застенчивым детским лицом, мог понять любой мужчина.

— Извините, мисс Ягю, но у меня уже есть девушка. Вам лучше уйти!

Ягю Ай не ожидала, что Цинь Хаодун отвергнет ее. После небольшого испуга она сказала:

— Цинь-кун, позвольте мне следовать за вами. Вы, возможно, неправильно меня поняли. Мне не нужно быть вашей девушкой. Я не буду никому завидовать. Просто позвольте мне быть вашей рабыней.

— Рабыня! — это слово может легко заставить человека покраснеть, ускорить его сердцебиение и стимулировать его желания. Ягю Ай была женщиной с горячим телом и элегантным темпераментом.

Цинь Хаодун молчал. Он чувствовал нерешительность.

— Цинь-кун, я все еще девственница, но я удовлетворю тебя.

Ягю Ай начала раздеваться. Когда она сняла кимоно, глаза Цинь Хаодуна внезапно широко раскрылись. Под кимоно не было никакой одежды. От ее горячей фигуры было не оторвать глаз, в голове вспыхнули волнение, красота, сексуальность, желание и многие другие слова. Он почувствовал жар в ноздрях, заставляющий их почти кровоточить.

— Цинь Цзюнь, хотя я и девственница, я научилась многим навыкам в этой области. Я, безусловно, удовлетворю вас.

Кимоно Ягю Ай упало на землю. Она слегка подняла ноги и медленно подошла к Цинь Хаодуну, обняв его шею своими гладкими белыми руками.

— Цинь-кун, я люблю вас. Сегодня я вас. Можете делать со мной все, что хотите!

Ягю Ай манерно посмотрела на него, а затем послышался легкий смех:

— Малыш, я пришла не вовремя? Мне притвориться, что я ничего не видела?

В шоке девушка быстро прикрыла свои секретные части руками. Затем она повернула голову и увидела женщину в белом платье в гостиной. Женщина была очень красивой и обаятельной. Она, казалось, была в состоянии коснуться сердца мужчины. Хотя она носила одежду, она была в десять раз сексуальнее, чем голая Ай.

Это была Ху Сяосянь. Женщина улыбнулась и посмотрела на кимоно на земле. Затем она сказала Цинь Хаодуну очаровательным голосом:

— Малыш, стоило мне оставить тебя на несколько дней, как ты нашел себе другую? Твои вкусы страшно поменялись. Ты привел домой японку? Ты слишком возбужден, чтобы проявлять разборчивость?

Цинь Хаодун беспомощно развел руки:

— Я не хотел, чтобы она приходила. Она пришла по собственной инициативе. Это не имеет никакого отношения ко мне. Кроме того, она мне не нравится. Я собирался выгнать ее!

— Вы… Да как вы смеете!

Ай стояла голая, когда два человека обсуждали ее. С выражением крайней обиды она повернулась, чтобы уйти.

Внезапно она повернулась назад, ее сексуальный маленький ротик открылся, а взгляд был направлен на лицо Цинь Хаодуна.

— Тебе конец.

Никто из них не казался удивленным действием Ай. Цинь Хаодун уклонился, и что-то темное вонзилось в стену позади него. Это была черная игла, вошедшая в стену на половину. Это показало, насколько мощной была атака.

Тем временем Ху Сяосянь схватила Ай за шею. Она не пожалела бы никого, кто хотел убить Цинь Хаодуна. Ее руки приложили некоторую силу. С щелчком голова Ай развернулась, и она повалилась на пол.

Ягю Ай только что умерла, но Цинь Хаодун еще не расслаблялся. Внезапно из темноты появился черный нож, нацеленный на спину Цинь Хаодуна.

Цинь Хаодун потерял центр тяжести, так что спрятаться было невозможно. Мгновенно Тысяча Клинков Миеко появилась в его руке. Затем он использовал левую ногу в качестве оси и резко повернулся.

Тысяча Клинков со звоном столкнулась с ножом позади него. Нож отскочил и мгновенно исчез в темноте.

— Ниндзя? Это японские ниндзя!

Ху Сяосянь кричала. Она тут же приготовилась к бою!

Цинь Хаодун не останавливался. Тысяча Клинков в его руках снова превратилась в Серебряную Радугу и яростно вонзилась в пустоту слева.

Еще один звон! Ниндзя в черном внезапно обрел форму. Очевидно, это был Ягю Хира, с которым они виделись днем.

Он сделал несколько шагов назад, в ужасе посмотрел на Цинь Хаодуна и спросил:

— Ты раскрыл мой ниндзюцу? Как ты меня нашел?

— Это был простой ниндзюцу. Не преувеличивай!

Цинь Хаодуну было все равно. Благодаря его могущественному Духу, даже самый высокий ниндзюцу было легко разоблачить. Затем он нацелился на голову Ягю Хира Тысячей Клинков.

Атака была быстрой и жестокой, как молния в воздухе. Хира было уже поздно прятаться, поэтому он мог сражаться только своим ножом.

С лязгом японский нож и Тысяча Клинков снова столкнулись. На этот раз Цинь Хаодун использовал все свои силы. Хира пролетел шесть или семь метров, плюхнулся в стену позади него и сплюнул кровь.

Хира, не успев даже вытереть кровь, в ужасе закричал:

— Разве ... Ты не в третьем классе Тайной Силы? Как ты можешь быть так силен?

Этим вечером он планировал убить Цинь Хаодуна. Во-первых, он заставил Ягю Ай соблазнить Цинь Хаодуна. Было бы лучше, если бы она убила Цинь Хаодуна в постели. В противном случае он сам бы совершил убийство.

Раньше Цинь Хаодун показывал третий класс Тайной Силы, и Ягю Хира был равен ему. Они обладали одинаковым уровнем совершенствования. Таким образом, в сочетании со своим ниндзюцу он был полностью уверен, что Цинь Хаодун сегодня умрет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 272: Ягю Синдзи**

Глава 272: Ягю Синдзи

Он так усердно готовился к этому, но не ожидал, что его обманут. Цинь Хаодун, словно штормовые волны, повредил его внутренние органы Подлинной Ци. Его совершенствование должно быть как минимум в пятом классе Тайной Силы.

Цинь Хаодун сделал красивый цветок из лезвий Тысячи Клинков и игриво сказал:

— Разве я не могу скрыть свое совершенствование? Ты ничего не можешь с этим поделать!

— А ты хитер, но я тебя убью!

Ягю Хира с ревом махнул ножом и снова набросился на Цинь Хаодуна.

Он был избранным Богом в Японии, преемником семьи Ягю и одним из десяти лучших деятелей молодого поколения. Сначала он хотел укрепить свой статус, отправившись в эту поездку в Китай. Кто знал, что он встретит Цинь Хаодун и потерпит сокрушительное поражение?

Проиграв пять игр культурного обмена, его буквально оставили без штанов. Его достоинство было потеряно. Он хотел отомстить за это убийством, но Цинь Хаодун оказался хитрее. Он оказался намного сильнее, чем Ягю Хира. Эта череда поражений заставила Хира, который был высокомерным человеком, сойти с ума. Он хотел умереть вместе с Цинь Хаодуном.

Однако для этого требовались и смелость, и умение. Он не мог добраться до Цинь Хаодуна.

Хира сделал все возможное, но вместо того, чтобы причинить боль Цинь Хаодуну, лишился своей руки – Цинь Хаодун отсек ее одним движением. Его нож упал на землю, и кровь хлынула из вскрытых сосудов.

Сильная боль превратила ярость Хира в панику. Посмотрев на Тысячу Клинков Цинь Хаодуна, испачканную в крови, он закричал:

— Ты покалечил Миеко и отрезал мне руку. Семья Ягю никогда не отпустит тебя!

— Ты смеешь угрожать мне, зная, что умрешь? Я могу справиться с местью твоей семьи. Однако ты этого не увидите, потому что попадешь в ад!

Цинь Хаодун собирался убить Хира, но Ху Сяосянь остановила его, сказав:

— Подожди, этот парень все еще полезен для нас.

— Какая нам польза от этого никчемного парня? — спросил Цинь Хаодун.

— Он все еще остается молодым мастером семьи Ягю, поэтому у него есть кое-что, что мы можем использовать. Я заберу его на несколько дней, а затем верну тебе.

Цинь Хаодун убрал свою Тысячу клинков и сказал:

— Хорошо, делай, что считаешь нужным.

— Спасибо за оказанную мне услугу, — сексуальная фигура Ху Сяосянь прижалась к Цинь Хаодуну, когда она поцеловала его в щеку.

Затем она прошептала:

— Ты не грустишь, что пришлось убить японку? Не грусти. Я вознагражу тебя, когда закончу с делами!

— Э-э... Не бери в голову, ты мне ничего не должна!

С того момента, как появилась Ягю Ай, Цинь Хаодун почувствовал неладное и поднял свою охрану. Как он мог иметь с ней отношения?

— Нет, я сделаю это для тебя, — сказал Ху Сяосянь, — однако, я попрошу тебя остановить кровотечение у этого парня, или он умрет до того, как мы доберемся до места.

— Куда ты его отвезешь? В столицу?

Цинь Хаодун ударил по нескольким точкам на теле Хира. Сначала он заблокировал его силы, а затем помог ему остановить кровотечение на плече.

— Нет. Если бы он был лидером семьи Ягю, я бы забрала его в столицу. Тем не менее, филиал Цзяннань может справиться с таким незначительным человеком, как он.

Ху Сяосянь схватила Хира за другую руку и ушла. Хира, который весил более 100 килограммов, казался на ее плече куриной тушкой. Казалось, что он вообще ничего не весил.

После того, как она ушла, Цинь Хаодун избавился от левой руки Хира и трупа Ягю Ай с помощью плавильного порошка для тела и смыл их в канализацию.

В аэропорту Цзяннань на взлетно-посадочной полосе стоял частный самолет. Все объекты аэропорта были готовы, и персонал собирался взлетать.

Бледная Миеко и Ягю Дженна сидели в салоне. У них двоих была одинаковая боль. Они оба были уничтожены Цинь Хаодуном.

Секретарь подбежал к Миеко и сказал:

— Мисс Чиба, аэропорт дал нам последнее предупреждение. Если мы не полетим через десять минут, мы упустим время вылета на сегодня. Тогда мы сможем вернуться в Нихон только завтра.

Хотя они использовали частный самолет, они должны были соблюдать договоренности с аэропортами, чтобы использовать запланированные маршруты в Китае.

Миеко вздохнула и сказал:

— Сообщите аэропорту, что мы вылетим через пять минут.

Секретарь кивнул и пошел связываться с аэропортом. Ягю Дженна сказал:

— Мисс Миеко, наш мастер еще не вернулся. Мы полетим без него?

Миеко ответила:

— Ягю-кун готовился к убийству. Если они не вернутся в назначенное время, мы вернемся в Японию и попросим мастера помочь. Прошел уже час. Похоже, что убийство не прошло гладко. Ягю-кун, должно быть, в беде.

Ягю Дженна стиснул зубы и спросил:

— Разве мастер не может убить этого отвратительного человека, учитывая его способности?

Миеко ничего не сказала. Она не была оптимистична в отношении убийства. Сила Цинь Хаодуна была настолько удивительна, что казалось, никто не знает ее истинных границ. Поездка семьи Ягю в Китай была разрушена этим человеком.

Однако, будучи инвалидом, она была полна ненависти к Цинь Хаодуну. Таким образом, она не остановила Хира. К сожалению, казалось, что у него не получилось.

Через пять минут их самолет взлетел и направился в Японию.

В штаб-квартире семьи Ягю в Японии Миеко опустилась на колени. Перед ней был японец в кимоно. Хотя он не выглядел высоким, от него исходило чувство превосходства над другими. Это был Ягю Синдзи, хозяин семьи Ягю.

— Миеко, где Ягю Хира? Почему я не вижу его? Потому что он провалился и не нашел смелости встретиться со мной лично?

Мир жил в век развитых информационных технологий, поэтому Ягю Синдзи был проинформирован о провале и увидел все игры.

Миеко говорила о плане Хира убить Цинь Хаодуна, прежде чем она наконец сказала:

— Мастер, Ягю-кун не вернулся, поэтому сейчас он, должно быть, в опасности. Это все потому, что я Цинь Хаодун сделал меня калекой. В противном случае, я бы, наверное, успешно с ним справилась.

— Дурак! Какой позор!

Ягю Синдзи с силой ударил по чайному столу перед собой. Ягю Хира был его любимым сыном. Иначе он не сделал бы его наследником. Теперь, когда его жизнь была в опасности, как он не мог оставаться спокоен?

Тем не менее, он был главой семьи. Поэтому он вскоре успокоился и сказал:

— Миеко, ты не виновата. Виноват Цинь Хаодун.

Миеко сказала:

— Мастер, вы должны найти способ избавиться от этого человека. Если дождетесь, пока он станет сильным, он навлечет большие беды на нашу страну.

— Возвращайся к своему мастеру для восстановления сил! — яростно сказал Ягю Синдзи, — Этот человек должен умереть. Никто никогда не смеет переходить нам дорогу.

— Мастер, все зависит от вас!

Миеко встала, поклонилась Ягюу Синдзи и вышла из комнаты.

Ягю Синдзи подумал об этом и сказал служащему у двери:

— Иди, приведи Ягю Ваака.

Вскоре перед Ягью Синдзи появился 30-летний воин. Это был Ягю Ваака, один из десяти лучших ниндзя семьи Ягю.

Ниндзя Японии были первоклассными воинами. У каждого ниндзя на воротнике были цветки вишни. Вишневый цветок равнялся по навыкам китайскому воину между первым и третьим классом Тайной Силы, два вишневых цветка равнялись четвертому-шестому классу, а три вишневых цветка равнялись седьмому-девятому классу.

На воротнике у Ягю Ваака было три вишневых цветка, обозначающие седьмой класс Тайной Силы.

Ваака поклонился и спросил:

— Мастер, какие поручения?

Ягю Синдзи кратко объяснил ситуацию и сказал:

— Немедленно собирай людей в Китай. Ты должен попытаться спасти Хира и убить этого человека.

— Да, я обещаю завершить эту задачу.

Час спустя сотни ниндзя из семьи Ягю вылетели в Китай.

Команда, которая отправилась в Китай, была чрезвычайно большой. В нее входили ниндзя одним цветком, два ниндзя с двумя цветками, два ниндзя с тремя цветками, 40 ниндзя среднего уровня и 50 ниндзя нижнего уровня. Это была почти половина силы семьи Ягю, что показывало, насколько Ягю Синдзи был сейчас зол.

Цинь Хаодун ничего не знал обо всем этом. Избавившись от тела Ягю Ай, он взволнованно вынул Камень Духа Высшего Уровня. Комната наполнилась духом.

В настоящее время влияние Камня Духа Среднего Уровня на его совершенствование было незначительным. Если он хотел стать сильнее, он мог полагаться только на Камень Духа Высшего Уровня.

Он взял Камень Духа в ладонь и начал практиковать. Благодаря успешной операции дух устремился к его телу, как морские волны, и превратился в Подлинную Ци, прежде чем влиться в его Даньтянь.

Время шло. Только когда взошло солнце, и петух запел, он отлучился от своей практики. Он покачал головой, когда увидел, что Камень Духа превратился в порошок. Чем выше совершенствование, тем больше потребность в Духовной Ци.

Последний кусок Камня Духа Высшего Уровня, которым он поделился с малышкой и Ху Сяосянь, перевел его с девятого уровня Открытой Силы в пятый уровень Тайной Силы. Хотя этот кусок Камня Духов Высшего Уровня использовался им одним, он лишь продвинулся до уровня 9 Тайной Силы, не достигнув порога мастерского уровня.

Казалось, что для того, чтобы сделать Золотой Эликсир и восстановить звание Мастера, нужно найти хотя бы еще один кусок Камня Духа Высшего Уровня.

Он пошел на виллу Лин. Малышка встала, и они некоторое время играли. Затем Лин Момо сказала:

— Почему ты оставил на меня все дела? Куда ты ходил вчера?

Цинь Хаодун засмеялся и сказал:

— Мне не нужно ничего делать. У меня есть способная жена. Я не могу тебе помочь с такими вещами.

— Ты такой самодовольный, когда дело доходит до уклонения от ответственности, — хотя Лин Момо нахмурилась, она была довольна его словами. Улыбнувшись, она продолжила:

— У меня хорошие новости. Они касаются фабрики.

— Быстро. Ты выбрала место?

— Не место, а целую фабрику, — взволнованно сказала Лин Момо, — У нас есть целый завод. Мы раньше не были вовлечены в фармацевтическую индустрию, поэтому мало что знаем об этом. Этот завод был в продаже целых два года, и никто не покупал его.

На самом деле завод фабрики был новым, а производственная линия уже была налажена. Они просто обанкротились из-за неправильной эксплуатации. Если мы возьмем это предприятие в свои руки, мы сможем немедленно приступить к производству лекарства.

Цинь Хаодун взволнованно сказал:

— Правда? Это очень хорошо. Время – наш самый ценный ресурс.

Подумав об этом, он снова спросил:

— Сколько денег потребовалось, чтобы купить этот завод?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 273: Даже герои влюбляются в красоток**

Глава 273: Даже герои влюбляются в красоток

— Мы не потратили много денег. Всего 500 миллионов юаней, что на 300 миллионов меньше, чем ожидалось, — сказала Лин Момо.

— Почему цена такая низкая? — Цинь Хаодун был очень удивлен.

— Конкуренция между традиционной китайской медициной и западной медициной становится все более жесткой, поэтому фабрика традиционной китайской медицины обанкротилась, — сказала Лин Момо, — Учитывая рецессию в китайской медицине, кто стал бы покупать этот завод? Поэтому они не могли найти покупателя целых два года.

Цинь Хаодун вздохнул. Это была как хорошая, так и плохая новость для него. К счастью, он смог приобрести фармацевтическую фабрику по более низкой цене и вскоре открыть компанию традиционной китайской медицины. Плохая новость заключалась в том, что китайская медицина была в плохом положении. Им предстояло еще много работы, чтобы вернуть ее позиции.

Они отвели малышку в детский сад, а затем вместе отправились в Лиин Групп.

Лин Момо сказала:

— Мы закончили наши приготовления. Завтра я собираюсь провести пресс-конференцию, посвященную созданию компании традиционной китайской медицины Танмэнь. Сегодня нам нужно связаться с основными СМИ и прорекламировать это событие.

Цинь Хаодун кивнул и сказал:

— Чем раньше, тем лучше. Мы должны немедленно запустить лекарство в производство. Чем раньше оно выйдет на рынок, тем больше людей будет спасено. Каждый день промедления стоит человеческих жизней.

Пока они говорили о фабрике, машина подъехала к воротам Лиин Групп. Как только они вышли, группа журналистов окружила их.

— Доктор Цинь, я репортер из Цзяннань метрополис дэйли. Я хотел бы спросить, почему нет дополнительной информации о вашем лекарстве против лейкемии. Это потому, что лечение неэффективно?

— Доктор Цинь, я репортер с телеканала Цзяннань. Я бы хотел побеседовать с вами об аспектах лечения лейкемии вашим лекарством…

— Доктор Цинь, я репортер из новостной сети Цзяннань госсип. Я хотел бы спросить, почему вы перестали производить лекарство после лечения первой сотни пациентов? Это маркетинговая политика? Вы хотите продать лекарство по высокой цене?

Цинь Хаодун, который не ожидал встретить так много репортеров с утра, сказал:

— Не волнуйтесь. Лекарство показало себя крайне эффективным. Я решил сотрудничать с Лиин Групп. Скоро мы произведем первую крупную партию.

Прежде чем он закончил говорить, многие репортеры начали задавать вопросы. Каждый стремился услышать ответ на свой собственный вопрос.

Цинь Хаодун сказал:

— Не волнуйтесь, я знаю, что у вас много вопросов, но Лин Групп запланировала пресс-конференцию, посвященную созданию компании традиционной китайской медицины Танмэнь, в 9 часов завтра утром. Я отвечу на ваши вопросы на месте. Пожалуйста, приходите завтра!

Затем он махнул рукой, и несколько охранников, работающих на Сэйбер, пришли и сопроводили Лин Момо в здание. Репортеры больше не беспокоили их, быстро разъехавшись, чтобы подготовиться к конференции.

В последние два дня Ван Рубин была в очень хорошем настроении. Будучи изгнанным Цинь Хаодуном, Ли Дунхай больше не беспокоил ее. Однако, когда она пришла на работу, зазвонил ее мобильный телефон. Звонил Ли Дунхай.

Она почувствовала головную боль, когда увидела его имя на экране своего телефона. Она уже устала от Ли Дунхая, но он все еще оставался ее двоюродным братом. Она не могла просто занести его в черный список.

Она неохотно нажала кнопку ответа и сказала холодным голосом:

— В чем дело?

В трубке послышался голос Ли Дунхая:

— Рубин, почему ты такая грубая? Разве ты не рада услышать своего двоюродного брата?

Ван Рубин не хотела говорить ему ни слова. Поэтому она холодно сказала:

Я положу трубку, если тебе нечего сказать!

— Не вешай трубку, — сказал Ли Дунхай, — Я хотел извиниться за свое поведение. Поэтому я хочу угостить тебя ужином и лично извиниться перед тобой.

— Ужином? Хочешь снова занять у меня денег? Я говорила тебе, я отдала тебе все. Я еще не получила зарплату в этом месяце.

Ли Дунхай сказал:

— Почему ты так говоришь со мной? Я теперь богат. Если тебе не хватает денег, можешь попросить меня об этом. Даже десятки тысяч юаней – не проблема.

Ван Рубин была озадачена. Она не знала, говорил ли он правду или нет, но это было не важно. Поэтому она сказала:

— Хорошо, что у тебя сейчас есть деньги, но тебе не стоит приглашать меня на ужин или извиняться передо мной. Просто больше не беспокой меня.

Ли Дунхай поспешно сказал:

— Нет, Рубин, на этот раз я искренне извиняюсь перед тобой. Прошу, прими мои извинения и приглашение, или я приду к тебе домой и буду сидеть под дверью.

У Ван Рубин не было другого выбора, кроме как сказать:

— Ну, где ты хочешь поужинать?

— Я забронировал номер 302 в ресторане Милан. Я буду ждать тебя там.

Ли Дунхай взволнованно повесил трубку.

Ван Рубин была несколько озадачена поведением Ли Дунхая. Она задавалась вопросом, почему он внезапно изменился. Неужели он действительно решил начать все заново?

Она хотела позвонить Цинь Хаодуну, но, достав свой мобильный телефон, снова убрала его. В последнее время у Цинь Хаодуна было слишком много проблем.

Кроме того, ужин с Ли Дунхаем не был большой проблемой. В лучшем случае он одолжит у нее еще немного денег.

Думая об этом, она поехала в ресторан. Когда она вошла в комнату 302, она не увидела Ли Дунхая. Когда она собиралась позвонить ему, она вдруг почувствовала, как кто-то сзади закрыл ей рот. Затем она потеряла сознание.

Цинь Хаодун работал целый день и уже собирался позвонить Лин Момо, ведь пора было домой. Однако его мобильный телефон неожиданно зазвонил в его кармане.

Ци Ваньер на другом конце сказала:

— Хаодун, нужна твоя помощь. Кажется, я заболела!

— Как ты могла заболеть?

Цинь Хаодун был несколько удивлен. Он очень хорошо знал, насколько сильна Ци Ваньэр. Она приняла много эликсиров и достигла третьего уровня Тайной Силы. Ее трудно было сбить с ног.

Ци Ваньэр недовольно сказала:

— Что такого? Я тоже человек. Почему я не могу заболеть? В общем, приходи скорее.

— Не волнуйся. Я сейчас приду.

Цинь Хаодун повесил трубку и поехал в охранную компанию папы.

Там жила Ци Ваньэр, поэтому Налан Уся подготовила для нее корпус с двумя спальнями. Этот корпус ничем не отличался от обычного дома.

Когда Цинь Хаодун вошел в дверь, Ци Ваньэр была одета в домашнее платье с цветочным узором и фартуком на шее. Она подавала еду с кухни и подносила к обеденному столу.

Увидев, как она подпрыгивает, Цинь Хаодун угрюмо сказал:

— Разве ты не говорила, что больна?

— Да, я действительно больна. Если ты мне не веришь, можешь проверить мой пульс.

Ци Ваньэр повела Цинь Хаодуна на диван и села. Затем она вытянула свою белую руку вперед.

Цинь Хаодун проверил ее пульс и быстро отпустил ее руку:

— Ты совсем не больна. Ты здоровее коровы, так что прекрати эти шутки.

— Да ты – само обаяние. Как ты мог сравнить меня с коровой? — Ци Ваньэр села на колени Цинь Хаодуна и обняла его за шею, продолжив с покрасневшими щеками, — На самом деле, я действительно больна. Тобой. Мне полегчало, когда ты зашел сюда.

Даже герои влюбляются в красоток. Цинь Хаодун понял значение этих слов в данный момент. Когда он встретился с Ци Ваньэр, его сердце мгновенно растаяло.

Ци Ваньэр нежно поцеловала его в щеку, спрыгнула с коленей и указала на стол:

— Я сама все приготовила. Почему бы тебе не попробовать?

Когда Цинь Хаодун взглянул на стол, его лицо мгновенно потемнело. Он должен был признать, что Ваньэр была ужасным поваром. Овощи были черными от гари, а куриные крылышки были зелеными, словно были отравлены.

— Хаодун, быстро пробуй. Я была занята весь день, — нетерпеливо сказала Ци Ваньэр.

— Хорошо…

Хотя Цинь Хаодун был невосприимчив ко всем видам яда, он боялся, что его убью тарелкой по голове. Как он мог отказаться, не задев чувства Ци Ваньэр?

— Я не голоден, поэтому я не спешу кушать, — внезапно он увидел компьютер на обеденном столе и спросил, — Ты берешь его с собой, даже когда ешь?

Как главный хакер, Ци Ваньэр не могла жить без компьютера. Услышав слова Цинь Хаодуна, она сразу же переключила свое внимание и сказала:

— Потому что я хочу видеть тебя все время!

— Видеть меня? — Цинь Хаодун был удивлен, — Как ты меня видишь?

Ци Ваньэр сказала:

— Вся система мониторинга в городе сейчас находится под моим контролем. Найти тебя просто.

Затем она указала на экран компьютера и сказала:

— Слушай, я просто видела, как ты выходишь из Лин Групп и садишься в машину… А потом ты поехал сюда…

Ци Ваньэр умело управляла компьютером и показывала все записанные кадры с Цинь Хаодуном.

Цинь Хаодун был глубоко тронут ее любовью. Однако о какой личной жизни можно было говорить, если все будет так продолжаться?

Ци Ваньэр не знала, о чем он думает. Она все еще работала на компьютере и с любовью смотрела на Цинь Хаодуна через камеры наблюдения.

— Подожди минуту.

Выражение лица Цинь Хаодуна внезапно изменилось, прежде чем он сказал Ци Ваньэр:

— Перейди на последнюю камеру!

— В чем дело? — хотя Ци Ваньэр была озадачена, она сразу же вернулась к последней камере.

Это было видео машины Цинь Хаодуна, проезжающей через перекресток у ресторана Милан. Пока он ждал сигнала светофора, камера добралась до угла парковки.

Двое молодых людей тащили девушку в черную машину. Это была Ван Рубин. Цинь Хаодун с первого взгляда понял, что она была без сознания.

Цинь Хаодун внезапно почувствовал себя плохо. Он достал свой мобильный телефон и набрал номер Ван Рубин. Голос заявил, что ее телефон был выключен.

Он был абсолютно уверен, что Ван Рубин была похищена. Однако она была совсем молодой девушкой, только начавшей работать. Зачем кому-то похищать ее? Это было связано с ним?

Он заставил себя успокоиться и снова посмотрел на экран наблюдения.

Двое мужчин были в солнечных очках и кепках. Он не мог видеть их лица. Верхний правый угол экрана показывал, что это было записано час назад. Ван Рубин была похищена час назад.

— Почему что случилось? — удивленно спросила Ци Ваньэр.

— Моя сестра была похищена.

Цинь Хаодун чувствовал холодную ярость. Тот, кто осмелился похитить Ван Рубин, должен будет жестоко поплатиться.

Внезапно его мобильный телефон зазвонил. Номер был незнаком.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 274: Лучшие силы**

Глава 274: Лучшие силы

Когда Ван Рубин пришла в себя, она обнаружила, что находится в узкой впадине. Японец в воинских доспехах с мечом в руке уставился на нее.

Она хотела высказаться, но поняла, что ее рот был заклеен лентой, а ее тело было прочно связано.

Увидев, что Ван Рубин проснулась, Ягю Ваака махнул рукой. Несколько японских воинов подошли и сорвали ленту с ее рта.

Ван Рубин ахнула и спросила:

— Кто вы? Почему вы привели меня сюда?

После всего, что она пережила с Цинь Хаодуном, она стала намного более зрелой умственно. Хотя она слегка запаниковала, она все еще была разумна. Она не делала никаких иррациональных шагов, потому что знала, что эти действия причинят лишь больше вреда.

Если эти люди приложили столько усилий, чтобы привести ее сюда, она знала, что они не позволят ей сбежать. Ей было просто интересно, чего они хотят.

— Мисс Ван Рубин, вы прекрасны.

Ягю Ваака отлично говорил на китайском языке.

Ван Рубин не ответила. Она наблюдала за мужчиной, поэтому знала, что он что-то замышляет, похитив ее. Очевидно, он похитил ее, не чтобы делать комплименты.

Лю Шэн и Мин легкомысленно сказали:

— Юная леди, мы слышали, что у вас есть брат по имени Цинь Хаодун.

Услышав это, Ван Рубин сразу поняла, почему ее похитили. Оказалось, что они искали Цинь Хаодуна. Однако она скорее пострадает, чем станет заложницей, которую будут использовать японцы, чтобы угрожать Цинь Хаодуну.

Она сказала:

— У меня нет брата. У меня даже нет друга с таким именем. Я думаю, что это недоразумение.

— Мисс Ван Рубин, в данных обстоятельствах отрицание правды не принесет вам пользы.

— Я не отрицаю правду. Я не знаю никого по имени Цинь Хаодун.

— Мисс Ван Рубин, можете быть уверены, мы не причиним вам вреда. Цинь Хаодун схватил нашего молодого мастера. Мы хотим обменять вас, но вы должны сделать, как мы говорим. В противном случае я могу стать слишком импульсивным в отношении такой красавицы, как вы.

Ван Рубин сказала:

— Я не знаю, о чем вы говорите. Я не знаю никого по имени Цинь Хаодун. Отпустите меня сейчас же.

— Мы прилетели за несколько тысяч километров, чтобы найти вас. Мы не совершим такую ошибку. Ягю Ваака улыбнулся:

— Раз вы сами не признаетесь, позвольте представить вашего старого друга. Скоро вы поймете, что отрицание не принесет вам никакой пользы.

Сказав это, он махнул рукой, и из-за дерева выскочил человек. Это был Ли Дунхай.

— Господин Ягю, чем я могу вам помочь? — спросил Ли Дунхай с лестным выражением лица и поклонился.

— Мисс Ван сказала, что она не знает Цинь Хаодуна. Вы можете помочь ей вспомнить?

— Вы можете рассчитывать на меня, мистер Ягю. Мы выросли вместе. Я уверен, что в этом нет ничего плохого, — сказал Ли Дунхай и подошел к Ван Рубин. Затем он сказал:

— Рубин, просто признай это. Ты не сможешь вечно лгать.

Ван Рубин теперь понимала, что происходит. Ли Дунхай всегда был собакой японцев. Не удивительно, что он внезапно изменился. Он отвез ее в ресторан Милан, чтобы японцы могли ее похитить.

— Ли Дунхай, ублюдок. Я убью тебя!

Хотя она была крепко связана, она сердито кричала на него.

— Рубин, зачем весь этот гнев? Мистер Ягю сказал, что они не причинят тебе вреда. Все, чего они хотят, — этот ублюдок Цинь Хаодун. Мистер Ягю - щедрый парень. Он хорошо тебе заплатит, если ты будешь работать с ним.

— Отойди от меня. Ты предатель, сволочь, зверь...

Ван Рубин была в ярости. Она проклинала Ли Дунхая, используя каждое слово, которое она знала.

Поговорив с Ягю Генпачиро, Ягю Ваака связался с Ли Дунхаем, как только прибыл в Китай.

Он предложил 1 миллион в качестве награды и немедленно купил Ли Дунхая, включая его обещание похитить Ван Рубин, чтобы угрожать Цинь Хаодуну. Это был его план.

Ее ругань заставила Ли Дунхая смущаться:

— Как ты можешь так говорить, Рубин? Я ведь твой брат. У тебя нет кровной связи с этим жиголо, — сказал он.

— Брат? И все же ты меня похитил?

Сердитые глаза Ван Рубин уставились на него.

— Разве это похищение? Мистер Ягю пообещал, что не причинит тебе никакого вреда, и он щедро заплатит тебе после этого. Сколько ты зарабатываешь сейчас? Просто подумай об этом. Его денег хватит тебе на всю жизнь.

— Ли Дунхай, ты совсем безмозглый? Как ты можешь верить ему? Тебе повезет, если тебя не убьют!

— Я так не думаю. Мистер Ягю пообещал мне серьезные деньги. Кроме того, он отвезет меня обратно в Японию. Я буду жить там в будущем.

Выражение лица Ли Дунхая заставило Ван Рубин потерять всякий интерес к тому, чтобы отговорить его от этого. У парня не было ни достоинства, ни мозгов.

Ягю Ваака сказал:

— Мисс Ван, красавица моя. Вам есть что сказать? Деньги и гражданство не будут проблемой, если вы будете работать с нами.

Когда Ван Рубин отвернулась и отказалась говорить с человеком. Она молилась и надеялась, что Цинь Хаодун не пойдет на поводу этих людей.

Ягю Ваака сказал:

— Мисс Ван, похоже, вы не хотите работать с нами.

Ван Рубин холодно посмотрела на него и сказала:

— Вы обратились не к тому. Ли Дунхай хочет быть предателем, а я нет!

— Мисс Ван, я восхищаюсь вашей смелостью, — Ягю Ваака усмехнулся, — Работаете ли вы с нами или нет, на этот раз для нашей миссии ничего не изменится. У Цинь Хаодуна не будет иного выбора, кроме как принять сегодня свою смерть.

Ван Рубин сказала:

— В своих мечтах! Он всех вас переживет! Не верите мне? Что ж, посмотрим, как вы запоете, когда он будет убивать вас.

Пока она говорила, Ягю Ваака махнул рукой мужчине рядом с собой. Воин передал ему телефон.

Ван Рубин знала, что этот человек собирается угрожать Цинь Хаодуну, используя ее. Она хотела броситься и схватить телефон, но была крепко привязана, поэтому не могла сделать ни шага.

Цинь Хаодун посмотрел на телефон на столе. Он инстинктивно чувствовал, что это как-то связано с Ван Рубин. Он глубоко вздохнул и поднял трубку.

Тем временем Ци Ваньэр держала ноутбук в руках, ее пальцы быстро щелкали. Она пыталась отследить звонок в кратчайшие сроки.

— Это Цинь Хаодун?

Ягю Ваака говорил на китайском.

— Кто это? Ты похитил мою сестру?

— Умен. Раз ты уже знаешь, давай договоримся. Ты приведешь нас к молодому мастеру Ягю, и мы вернем тебе мисс Ван. Как тебе?

Цинь Хаодун сказал:

— Есть другие варианты? Докажи мне, что твоя сестра у меня.

Ягю Ваака обратился к Ван Рубин:

— Мисс Ван? Скажете что-нибудь своему брату?

Ван Рубин крикнула:

— Хаодун! Не слушай их! Они не посмеют мне навредить!

Ягю Ваака забрал телефон обратно. Он был очень доволен тем, что сделала Ван Рубин. Чем больше она так кричит, тем быстрее придет Цинь Хаодун.

Он сказал по телефону:

— Ну так что? Теперь ты мне веришь?

— Тронь ее хоть пальцем и пожалеешь, что родился.

Цинь Хаодун говорил холодным голосом. Больше всего он ненавидел угрозы, особенно если кто-то угрожал его родственникам. Эти люди действительно пересекли черту.

Тем не менее, Ягю Ваака, казалось, это не волновало. Он злобно улыбнулся и сказал:

— Она слишком красива, и знаешь, на этот раз я привел всех своих самых сильных людей. Я могу гарантировать ее безопасность только на один час. Трудно сказать, что будет после этого.

Приведи молодого мастера в течение часа или рискнешь ее безопасностью.

Цинь Хаодун сказал:

— Дай мне свой адрес. Я приведу к тебе Ягю Хира.

Он приговорил их всех к смерти. Любой, кто осмелится прикоснуться к его семье, должен заплатить.

— Увидимся в западном пригороде Цзяннань через час...

Ягю Ваака повесил трубку после того, как дал ему адрес. Он присел на корточки напротив Ван Рубин с ножом в руке. Будучи джонином, он ответственно готовился перед каждой операцией.

Цинь Хаодун повесил трубку и спросил Ци Ваньэра:

— Нашла его?

— Да, нашла. Место, из которого он звонил, соответствует местоположению телефона Ван Рубин. Это настоящий адрес.

— Можешь узнать, сколько у них людей? Они сильные?

Хотя он был полон ярости, Цинь Хаодун оставался разумным. Нужно было знать врага, как самого себя. В противном случае вместо спасения Ван Рубин у него могут возникнуть большие проблемы.

Ци Ваньэр проверила это и получил результат через две минуты.

— Помимо регулярных рейсов, этим утром из Японии прибыл частный самолет. Должно быть, это был рейс, на котором прилетели похитители.

— Сколько их? Насколько сильны?

Цинь Хаодун был впечатлен хакерскими способностями Ци Ваньэр. Ее помощь спасла его от многих неприятностей.

— В самолете было 96 человек, но я не уверена в их силе. Они давно к этому подготовились, поэтому спуску нам не дадут. Мы должны быть осторожны.

— Сто человек! Они щедро потратились на это, — Цинь Хаодун усмехнулся. Теперь, когда они осмелились потревожить его в Китае, он заставит их заплатить цену.

— Немедленно сделай объявление. Происходит нечто серьезное. Попроси кого-нибудь подменить Божественных Наемников. Они защищают Момо, и мне нужно, чтобы они присоединились к этой миссии.

Поскольку он не мог определить силы противника, ему пришлось бы мобилизовать свои лучшие силы.

После того, как Ци Ваньэр ушла, Цинь Хаодун быстро позвонил Ху Сяосянь. Он должен был держать Ягю Хира под своим контролем, так как враг просил обмен заложниками.

Телефон быстро подняли. Ху Сяосянь хихикнула и спросил:

— Малыш, уже скучаешь по мне?

Учитывая сложившуюся ситуацию, Цинь Хаодун говорил так быстро, как только мог:

— Японцы похитили мою сестру. Отправь Ягю Хира в охранную компанию папы через десять минут. Он понадобится мне для обмена заложниками!

Ху Сяосянь сразу стала серьезной:

— Успокойся. Я буду у тебя через десять минут! Обещаю.

Цинь Хаодун повесил трубку. Из двора охранной компании папы доносилась сирена. Это было оповещение № 1, созданное ранее. Это был первый раз, когда эта сирена была включена.

Члены охранной компании были опытными солдатами из спецназа. Все они собрались на тренировочной площадке, услышав сирену. За 30 секунд была собрана команда из ста человек.

Налан Уся бросилась во двор и увидела суровое выражение лица Цинь Хаодуна.

— В чем дело? — спросила она.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 275: Хочу, чтобы он умер**

Глава 275: Хочу, чтобы он умер

Цинь Хаодун сказал:

— Ягю из Японии отправили в Китай около ста человек и похитили мою сестру. Сегодня нам предстоит серьезный бой.

Налан Уся молчала минуту, а затем сказала:

— Хочешь, чтобы я рассказала об этом Уся и попросила отправить спецназ?

— Не обязательно, у нас достаточно людей.

С одной стороны, Цинь Хаодун полностью доверял своим собратьям. С другой стороны, если спецназ не будет его слушать, они могут навредить Ван Рубин.

Налан Уся молчала. Она знала, насколько мощной может быть команда компании. У них были десятки людей уровня Тайной Силы, и даже из них достигли седьмого уровня Тайной Силы. Они были более могущественными, чем любые специальные войска Китая, за исключением того, что у них не было оружия.

Чжан Теню быстро подошел к Цинь Хаодуну и громко сообщил:

— Босс, все 100 сотрудников компании здесь. Ждем приказов!

Цинь Хаодун сделал два шага вперед и громко сказал:

— Сегодня у нас особая миссия. Через час мы нам предстоит бой со злоумышленниками. Это не миссия безопасности или маневр. Это битва насмерть.

Вам выбирать, идти со мной или нет. Я был бы признателен, если бы вы присоединились, но те, кто не хочет присоединяться, могут уйти. Не бойтесь, вы все равно останетесь членами компании.

Те, кто хочет вступить в борьбу сегодня, встанут справа от меня. Те, кто не хотят, встаньте слева.

Все эти участники были опытными ветеранами. Когда они услышали о борьбе с злоумышленниками, они вместо страха показали предвкушение перед боем.

В течение десяти секунд вся команда переместилась по правое плечо Цинь Хаодуна. Никто не ушел.

— Я хотел бы поблагодарить вас всех! — Когда все участники решили присоединиться к бою, Цинь Хаодун поручил Налан Уся и Ци Ваньэр раздать снаряжение этим людям и позвал Чжан Теню и Чэнь Фугуи для обсуждения оперативного плана.

Они оба служили старшими командирами, поэтому знали боевые команды лучше, чем Цинь Хаодун.

Спустя пять минут все сотрудники охранной компании были разделены на две боевые группы. Налан Уся и Чжан Теню возглавили один отряд, а Ци Ваньэр и Чэнь Фугуи возглавили второй. Они окружат врагов. Они начнут общую атаку, как только Цинь Хаодун спасет заложника. Общая цель состояла в том, чтобы не отпустить никого из злоумышленников.

Вскоре все они отправились на место, оставив Цинь Хаодуна и несколько человек, которые остались закончить с некоторыми вещами. В это же время к ним подъехали две машины. В первой сидели шесть человек из Божественных наемников, и Ху Сяосянь была во второй машине вместе с жестоко замученным Ягю Хира.

— Босс, мы здесь!

Сэйбер подошел к Цинь Хаодуну с остальными пятью людьми. Он знал, что у них будет серьезный бой сегодня. Поэтому он выглядел довольно взволнованным.

Цинь Хаодун махнул рукой и велел шести людям отойти в сторону. Затем он указал на Ягю Хира и сказал Ху Сяосянь:

— Почему он так замучен. Как я могу использовать его для обмена?

Японцы будут в ярости, когда увидят, как его пытали, они выместят свою злобу на Ван Рубин или даже убьют ее.

— Что мне оставалось делать? Он молчал, поэтому мне пришлось придумать способ заставить его говорить, — Ху Сяосянь чувствовала себя неловко, спрашивая, — Разве ты не доктор? Просто позаботься о нем.

Было уже поздно что-либо делать. Цинь Хаодун посмотрел на Божественных наемников и сказал Сэйберу:

— Бери его и за мной.

Сказав это, он вошел в медицинский кабинет. Ли Цзянь взял Ягю Хира и последовал за ним.

В узкой впадине воин подошел к Ягю Ваака. Человек с двумя цветками вишни на воротнике был джонином по имени Ягю Йосида.

— Сэр, скоро время выйдет. Интересно, осмелится ли молодой человек прийти?

Ягю Ваака держал меч в руке и сказал:

— Да, он придет. Согласно имеющейся у нас информации, этот парень довольно гордый. Он обязательно придет, чтобы спасти женщину.

Ягю Йосита посмотрел на Ван Рубин, его взгляд казался озабоченным. Затем он сказал:

— Сэр, женщина такая красивая. Мы действительно должны вернуть ее?

— Йосида, не забывай, зачем мы здесь. Никто не может ничего с ней сделать, пока мы не вернем молодого мастера.

Интригующая улыбка появилась в уголке его рта:

— После обмена можешь делать все, что захочешь. У нас так много людей. Мы не отпустим этого парня. Он должен умереть, и женщина станет наградой для храбрых воинов.

Неудивительно, что Ягю Ваака был настолько уверен в себе. Они привезли одного трехцветного ниндзя, двух двухцветных ниндзя, сорок чунинов и 50 генинов. Их состав был настолько силен, что Цинь Хаодун не имел никакой возможности победить.

— Понял, сэр. Как говорится в Китае, они будут у нас в кармане, как только появятся.

Когда Ягю Йосида закончил, они оба громко рассмеялись. Ван Рубин впилась в них взглядом. Однако она была слишком плотно связана, поэтому ничего не могла поделать, кроме как молча проклинать этих двоих.

После того, как они засмеялись, Ягю Ваака сказал:

— Время вышло. Все готовы?

Ягю Йосида ответил:

— Да. Мы отправили 50 генинов во внешнее кольцо, 40 чунинов в середину и 6 джонинов в центре. У нас так много сил, что молодой человек никогда не сможет уйти отсюда, независимо от того, насколько он силен.

Ван Рубин почувствовала отчаяние, услышав этот разговор. Она знала, что ее брат силен, но теперь ему пришлось столкнуться с сотней японских воинов. Каким бы могущественным он ни был, он не мог сражаться более чем с сотней людей в одиночку.

Лю Шенхэ Мин посмотрел на Ван Рубин и с гордостью сказал:

— Вскоре вы увидите, как Цинь Хаодун погибнет.

Они были так горды, что забыли, что Цинь Хаодун может быть не один.

Тем временем Чэнь Фугуи и Чжан Теню уже окружили долину со своими товарищами.

Все члены охранной компании когда-то были отличными солдатами. Позже они стали воинами, поэтому их совершенствование было, по крайней мере, на седьмом уровне Тайной Силы. Команда была очень мощной, очень быстрой. Они двигались без звука.

Они были лучшей группой наемников в городе Цзяннань, поэтому Налан Уся купила им лучшее в мире оборудование для обеспечения отличных атакующих возможностей, ночного видения и беспроводной связи.

Когда Лю Шенхэ все устраивал, он отправил всех воинов в центр долины. Они убьют Цинь Хаодуна, как только вернут Ягю Хира. Это был довольно агрессивный план.

Договоренность была удобна для Чжан Теню и Чэнь Фугуи. Они должны обеспечить окружение. После того, как все будет сделано, Чжан Теню, Чэнь Фугуи, Налан Уся и Ци Ваньэр встретились в пещере.

Чжан Теню сказал:

— Я использовал инфракрасный сканер. Здесь 98 человек, включая мисс Ван Рубин. Остальные 97 человек должны быть японцами.

Ци Ваньэр сказала:

— Я провела разведку. Они надежно охраняют центр, но снаружи оцепление слабое. Воины во внешнем кольце самые слабые. Все они ниже шестого уровня Открытой Силы. Они составляют почти половину всех сил. У тех, кто ближе к центру, были высокий уровень совершенствования. Они находятся между шестым и девятым уровнями Открытой Силы.

В центре было несколько воинов, поражающих царство Тайной Силы. Я не хотела раскрыть нас, поэтому не стала продолжать разведку.

Налан Уся сказала:

— В общем, мы превосходим их по силе. Мы можем убить их всех. Однако, сложная часть заключается в том, как обеспечить безопасность Рубин.

Чэнь Фугуи сказал:

— Давайте подготовимся, не будем действовать напролом. Подождем, пока Босс не спасет мисс Рубин, а затем нападем всеми силами и убьем их одним ударом.

Чжан Теню сказал:

— Чтобы максимизировать эффективность атаки и минимизировать потери, следует оптимизировать механизм. У нас почти столько же людей, что и у них, и мы решим задачу в соответствии с древней стратегией скачек.

У нас около 50 человек на седьмом и восьмом уровне Открытой Силы. Я заставлю каждого из них выбрать низкоуровневого японца в качестве цели. Мы выведем воинов выше девятого уровня и позволим им выбрать воина среднего уровня в качестве цели.

Таким образом, каждый будет иметь четкую цель, которую он превосходит в силе. Все они убьют свои цели в течение секунды.

Как только внешнее кольцо будет очищено, воины Тайной Силы в центре перестанут быть угрозой.

Налан Уся кивнула и согласилась:

— Отличная идея. Начинаем готовиться. Не раскройте себя раньше времени. Постарайтесь не предупреждать их.

После этого обсуждения они сразу же вернулись на свои позиции, чтобы подготовить своих товарищей и подождать, пока Цинь Хаодун не сделает свою часть дела.

Время шло, назначенное время приближалось. Послышался гул моторов. Два внедорожника остановились в устье долины. Цинь Хаодун и Ху Сяосянь вышли из машин. Позади них Божественные Наемники сопровождали Ягю Хира.

Ван Рубин немедленно закричала, увидев Цинь Хаодуна:

— Уходи, Хаодун! У них здесь много людей! Это ловушка. Ты не сможешь спасти меня!

Ли Дунхай поспешно закричал:

— Хватит кричать! Мы все облажаемся, если он действительно убежит.

Как только он сказал это, он протянул руку и прикрыл рот Ван Рубин. Ван Рубин укусила руку и оторвал мясо. Рана тут же покрылась кровью.

Ли Дунхай закричал и ударил Ван Рубинга по лицу:

— Ты сука! Как ты смеешь меня кусать? Тебе жить надоело?

Цинь Хаодун все понял, увидев Ли Дунхая. Он понял, что Ли Дунхай продал Ван Рубин и позволил японцам взять ее в заложники, чтобы угрожать ему. Когда он увидел, как Ли Дунхай ударил Ван Рубин, он пришел в ярость.

— Ли Дунхай, ты грязная свинья! Я убью тебя!

Ли Дунхай прикрыл рану на руке и высокомерно закричал:

— Цинь Хаодун! Ты перестанешь доставлять мне проблемы, когда умрешь! Никто не смеет злить господина Ягю. Скоро посмотрим, как ты запоешь.

Он слышал разговор между Ягю Ваака и Ягю Йосида и думал, что Цинь Хаодун уже мертв. Вот почему он так высокомерно себя вел.

— Посмотрим, кто запоет! — Цинь Хаодун обернулся и посмотрел на врагов перед собой, — Кто в ответе за это, выходи!

Ягю Ваака вышел вперед и сказал:

— Молодой человек, ты смелый. Я Ягю Ваака, и я джонин. На этот раз я отвечаю за поездку в Китай.

Цинь Хаодун усмехнулся:

— Ягюу Ваака, верно? Не против, если я убью его?

Он указал на Ли Дунхая.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 276: Поведение собаки**

Глава 276: Поведение собаки

Услышав, что сказал Цинь Хаодун, Ли Дунхай громко рассмеялся:

— Цинь Хаодун, ты сошел с ума? Ты враг мистера Ягю, а я его друг, и ты просишь убить меня? Забавно.

Ягю Йосида посмотрел на Ли Дунхая и сказал:

— Нет, ты для нас просто собака. Ты не наш друг.

Лицо Ли Дунхая побледнело, и он в смущении сказал:

— Вы правы. Я собака, собака!

— Раз ты собака, то и веди себя как собака. А теперь иди к черту!

Сказав это, Ягю Йосида вытащил меч, который был у него на поясе.

Ли Дунхай был так напуган, что сразу же упал на колени, умоляя его:

— Господин Ягю, я ваша собака. Пожалуйста, не убивайте меня...

Прежде чем он смог закончить предложение, меч Ягю Йосида перерезал ему горло. Ли Дунхай умер еще до того, как он успел понять это, его кровь растеклась по земле.

Хотя Ван Рубин ненавидела Ли Дунхая, она не могла оставаться спокойной, наблюдая за жестоким зрелищем.

— Господин Цинь, как насчет этого? Ты доволен?

Ягю Ваака с улыбкой обратился к Цинь Хаодуну.

Ли Дунхай был для него всего лишь собакой. Теперь, когда собака была бесполезна, ее жизнь ничего не стоила. Его смерть сохранила им пятьсот тысяч юаней.

Цинь Хаодун посмотрел на тело Ли Дунхая. Ярость внутри него немного утихла. Парень снова и снова оскорблял его и в конце концов просто продал Ван Рубин врагу.

Ради Ли Сяотяня Цинь Хаодун не избавился от него раньше. Однако теперь, когда он был убит японцем, он получил то, что заслужил.

Он посмотрел на Ягю Ваака и сказал:

Отпусти мою сестру, и я отдам тебе Ягю Хира!

Ягю Ваака посмотрел на Ягю Хира, который стоял позади Цинь Хаодуна, и сказал:

— Цинь, ты видел, что я хорошо к ней относился и не причинил ей вреда. Я должен проверить нашего молодого мастера перед обменом, чтобы узнать, не ранен ли он. Только так мы можем провести справедливый обмен.

Ху Сяосянь кокетливо улыбнулась:

— Господин, вам не кажется, что это рискованно? Что если мы дадим вам заложника, а вы не передадите?

Ягю Ваака сказал:

— Этого не произойдет. Честность - это то, что наши воины ценят больше всего. Если мы пообещали отдать вам мисс Ван, мы это сделаем.

— Честность? — Ху Сяосянь начала смеяться так сильно, что с глаз потекли слезы. Она указала на тело Ли Дунхая и сказала:

— Вот показатель, мистер Ягю. Это то, что вы называете честностью?

Ягю Ваака сказал:

— Это другое. Мы обещали ему 500 000 юаней за то, что он помог нам похитить мисс Ван. Когда он выполнил свою работу, мы перевели деньги на его банковский счет.

Я не обещал ему, что не убью его, так что все честно.

Ху Сяосянь сказала:

— Я встречала бесстыдных людей, но никогда не встречала таких бессовестных, как вы. Мистер Ягю, встреча с вами - это откровение.

Услышав сарказм Ху Сяосянь, Ягю Ваака никак на это не отреагировал.

— Юная леди, вам не нравится мое предложение? — ответил он.

— Конечно! — сказала Ху Сяосянь, — В этой стране мы берем деньги после доставки. Это относится и к обмену заложниками. Будет справедливо, только если мы освободим заложников одновременно.

— Это невозможно. Сделаем так, как я говорю!

Голос Ягю Ваака был мягким, но звучал крайне решительно!

Ху Сяосянь улыбнулась и сказала:

— Что делать, если мы не согласны?

— Все просто. Мисс Ван - красавица, поэтому все здесь хотят увидеть ее голой. Передайте молодого мастера нам прямо сейчас, или я ее раздену!

Ягю Ваака схватил Ван Рубин, поднял руку и попытался сорвать с нее рубашку.

Ху Сяосянь внезапно разозлилась и закричала:

— Не смей! Если ты хоть пальцем ее тронешь, я порежу твоего молодого мастера!

Она подняла руку и приставила Фиолетовый Меч к шее Ягю Хира.

Ягю Ваака остался спокоен и усмехнулся:

— Ты не посмеешь! Вы все умрете здесь вместе с молодым мастером, если убьете его. Кроме того, мисс Ван не твоя сестра, так что не тебе все решать.

Он повернулся, чтобы посмотреть на Цинь Хаодуна, и сказал:

— Я дам вам последний шанс. Я буду считать от трех до одного. Если вы не отпустите его, мои люди насладятся обнаженным телом вашей сестры.

Ван Рубин отчаянно боролась, но Ягю Ваака контролировал ее. Она не хотела, чтобы ее оскорбляли, и не хотела, чтобы ее использовали в качестве заложника, чтобы угрожать Цинь Хаодуну. Поэтому она громко закричала:

— Хаодун! Убей меня!

Цинь Хаодун, который был мрачен, сказал Сэйбер:

— Отпусти его!

Ху Сяосянь кричала:

— Ты с ума сошел? Ты не можешь отпустить его! Что если они не отпустят Рубин?

Ягю Ваака, казалось, с удовольствием наблюдал за ссорой Цинь Хаодуна и его товарищей. Он улыбнулся, начав отсчет:

— Три, два...

Когда он отсчитывал последний номер, Цинь Хаодун шагнул вперед и оттолкнул Ху Сяосянь в сторону. Затем он подтолкнул Ягю Хира к Ягю Ваака.

— Молодой мастер, ты в порядке?

Ягю Йосида поддержал упавшего Ягю Хира. Затем он вынул полотенце, которым заткнули рот Ягю Хира.

Ху Сяосянь сказала вслух:

— Мы отпустили его. Теперь ваша очередь!

Ягю Йосида громко рассмеялся и сказал:

— Вы, идиоты! Вы знаете, что мне не стоит доверять. Почему вы все еще доверяете мне? Эта миссия была действительно простой. В конце концов, нам не нужно было так много воинов, чтобы иметь дело с вами, идиоты. Зря потратили их время!

Он улыбнулся, его лицо похолодело, и он гордо сказал:

— Как вы смеете неуважительно относиться к молодому мастеру Ягю! Вы умрете за это! Вы все умрете!

Произнося это, он поднял правую руку. Затем он крикнул воинам позади него:

— Выходите! Вы все! Убейте этих людей!

Согласно их плану, все воины должны были выйти и убить Цинь Хаодуна и его товарищей, как только он поднимет правую руку.

В то же время Цинь Хаодун закричал:

— Вперед!

Чжан Теню и Чэнь Фугуи все еще колебались. Однако, увидев, что Ван Рубин еще не освобождена, они больше не колебались. Услышав приказ Цинь Хаодуна, они начали свою атаку, следуя плану.

Члены охранной компании уже выбрали свои цели. Они сразу же вскочили, услышав приказ. Каждый из них был как минимум на один уровень выше своей цели, и их цели не знали, что их ждет. Таким образом, атака была выполнена очень легко. В мгновение ока было уничтожено более девяноста ниндзя. Все они умерли, за исключением нескольких Джонинов.

— Идиоты!

Ягю Ваака и его товарищи были действительно ошеломлены. Им никогда не приходило в голову, что товарищи Цинь Хаодуна могут быть такими могущественными. В одно мгновение умерло около ста его товарищей. Это была почти половина сил Ягю, которые были хорошо обученными ниндзя.

Цинь Хаодун усмехнулся:

— Хватит кричать, лучше отпусти мою сестру, или сгинешь вместе с ними.

— Цинь Хаодун, не забывай, что твоя сестра все еще в наших руках!

Ягю Йосида протянул руку, чтобы схватить Ван Рубин. Пока женщина была в их руках, у них все еще был шанс покинуть это место живыми.

Однако прежде чем его правая рука коснулась одежды Ван Рубин, холодный свет вспыхнул рядом с ним. Его правая рука была отрезана, а затем упала на землю.

Ягю Йосида закричал и отвел взгляд. Это был Ягю Хира, он отрезал руку.

Атаковав, Ягю Хира взял Ван Рубин на руки и бросился к Цинь Хаодуну. Ван Рубин, которая не понимала, что происходит, прыгнула в объятия Цинь Хаодуна и разрыдалась. На этот раз она была в ужасе.

Увидев, что заложники спасены, сотрудники охранной компании окружили Ягю Ваака и его товарищей. Они ждали приказа Цинь Хаодуна убить их всех.

Ягю Ваака, который видел, как Ягю Хира отрезал руку Ягю Йосида, сердито отругал его:

— Молодой мастер, вы сошли с ума? Зачем вы вредите своим людям?

Ягю Хира поднял руку и вытер лицо. Затем он улыбнулся Ягю Ваака, показав свои блестящие зубы, и сказал:

— Позвольте представиться. Я Меч, телохранитель девятого уровня в охранной компании Папы. Я не ваш дурацкий мастер.

Внезапно Ягю Ваака понял, что его одурачили. Он сразу же закричал на Цинь Хаодуна:

— Ты подлец, как ты смеешь обманывать нас, используя поддельного заложника!

Ху Сяосянь плюнула на него и спросила:

— Как вам самим не стыдно? Такой толпой украли женщину! Вы потеряли свой авторитет, и все же сомневаетесь в нашем?

Когда Цинь Хаодун увидел, что Ягю Хира был покрыт ранами и потерял руку, он понял, что его может быть трудно использовать для обмена заложниками.

Меч был очень схож фигурой с Ягю Хира, поэтому он изменил облик Меча с помощью Полиморфа и сделал его похожим на Ягю Хира. Ху Сяосянь знала об этом. Она действовала согласно плану Цинь Хаодуна.

Именно поэтому она согласилась с требованиями Ягю Ваака и послала Меч, чтобы спасти Ван Рубин.

Ягю Ваака обнажил меч и снова крикнул:

— Где наш молодой мастер? Вы убили его?

Цинь Хаодун усмехнулся:

— Смерть сейчас грозит тебе, но это все, что тебя волнует? Встретишься со своим мастером в аду.

Сказав это, он махнул рукой. Он отдал приказ своим товарищам.

Помимо воинов низкого уровня, у Цинь Хаодуна было 13 воинов в сфере Тайной Силы. У Ягю Ваака было всего шесть джонинов, и рука Ягю Йосиды была отрезана. Он потерял боеспособность. Между силами сторон образовалась пропасть.

Однако внезапно с неба над долиной раздался рев: «Стоп!»

Никто не знал, что кто-то прятался на дереве. Все подняли глаза, чтобы проверить, только чтобы увидеть, как тень медленно приземляется рядом с Ягю Ваака.

Это был худой старый японец с морщинами на лице. За его спиной был меч. Хотя он выглядел крайне слабым, его аура была удивительно сильной.

Почувствовав сильную ауру, излучаемую стариком, Ху Сяосянь и другие сделали несколько шагов назад. Они были в шоке.

Судя по ауре, старик, должно быть, достиг девятого уровня Тайной Силы, или даже Царства Высшей Силы. Было удивительно, что Ягю послал такого мощного воина в Китай.

— Великий старший, вот вы где.

Ягю Ваака выглядел настолько взволнованным, увидев старика, словно ухватился за спасительную соломинку!

Этот старик был Великим Старшим из семьи Ягю по имени Ягю Кен. Он был на пике девятого уровня Тайной Силы, в полушаге от Царства Высшей Силы.

— Ты бесполезный ублюдок! — Ягю Кен поднял руку и сильно ударил Ягю Ваака по лицу, — Что ты наделал? Столько членов нашей семьи было убито!

Ягю Ваака молча стерпел пощечину. Затем он начал умолять старика:

— Великий старший, пожалуйста, встаньте за погибших воинов нашей семьи!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 277: Тотальное уничтожение**

Глава 277: Тотальное уничтожение

Ягю Кен посмотрел на Ягю Ваака, затем на Цинь Хаодуна.

Оказалось, что Ягю Синдзи волновался после отправки Ягю Ваака и других в Китай. Если с ними что-нибудь случится, семья Ягю потеряет свое влияние. Он долго колебался, и все же решил отправить Великого Старшего, Ягю Кена, в Китай.

Ягю Кен, который был гордым человеком, подумал, что Ягю Синдзи слишком остро реагирует, отправляя его в Поднебесную, чтобы разобраться с одним студентом из колледжа. Поэтому он не выдавал себя. Вместо этого он тайно защищал Ягю Ваака и остальных.

Прибыв в долину, он прятался на дереве. По его мнению, не было никаких сомнений, что Ягю Ваака и его товарищи победят. Поэтому он остался на дереве. Вот почему он не заметил осады Чэнь Фугуи и Чжан Теню.

Ему не приходило в голову, что ситуация может так легко ухудшиться. В мгновение ока почти все люди, посланные семьей Ягю, умерли. Вот почему он спрыгнул с дерева.

Его главной задачей во время этой поездки было спасение Ягю Хира. Теперь, когда почти все умерли, ему будет стыдно возвращаться к Ягю Синдзи, не вызволив Ягю Хира.

Поэтому он холодно сказал:

— Отпусти нашего молодого мастера сейчас, или я убью всех вас!

Ху Сяосянь закричала:

— Какой грозный! И что будет, если мы этого не сделаем?

— Тогда я преподам тебе урок!

Ягю Кен повернулся и ударил Ху Сяосянь кулаком. Удар казался легким и слабым, но тощий кулак источал ветер. Этот сильный ветер заставил всех отступить.

Лицо Ху Сяосянь резко изменилось. Она подняла руку и заблокировала кулак. Два кулака столкнулись громким стуком. Эхо прокатилось по долине.

Ху Сяосянь пролетела назад на десятки метров из-за удара. Она достигла некоторого прогресса в совершенствовании, но она была лишь на пятом уровне Тайной Силы. Старик был всего в пол шага от входа в Царство Высшей Силы. Она была на четыре уровня позади него.

Цинь Хаодун бросился к Ху Сяосянь, которая упала на землю. Он пытался ослабить ее разбитые меридианы. Ей повезло, что он вовремя пришел на помощь, иначе Ху Сяосянь могла потерять много крови.

Цинь Хаодун, который, казалось, увидел, насколько могущественным был Ягю Кен, сказал всем остальным:

— Отходите! Живо!

Услышав его приказы, Налан Уся, Ци Ваньэр и другие сделали несколько шагов назад, остановившись в десятке метров от Ягю Кена и его товарищей.

Ягю Кен усмехнулся:

— Для чего это? Ты наконец понял, насколько я силен? Просто верни нам молодого мастера, или вы все умрете!

Цинь Хаодун сказал:

— Ваш уровень совершенствования достаточно высок, но у нас гораздо больше людей. Если вы хотите убить нас, семья Ягю пострадает от последствий. Боюсь, вы единственный, кто сможет пережить этот бой.

Ягю Ваака сказал:

— Смерть нам не страшна. Воины в нашей стране чтут бусидо и готовы умереть без страха.

Ягю Кен холодно сказал:

— Молодой человек, отдай нам нашего молодого мастера. Я слишком стар, чтобы убивать людей.

Цинь Хаодун немного поколебался и повернулся к Сэйбер. Затем он сказал:

— Приведи его сюда.

Сэйбер вместе с остальными вернулся к внедорожнику и вытащил мужчину из багажника. На этот раз это был настоящий Ягю Хира.

Ягю Хира, покрытый ранами, представлял из себя жалкое зрелище. Это было самое несчастное время в его жизни. Его тусклые глаза загорелись, когда он увидел Ягю Кена. Он открыл рот, пытаясь что-то сказать, но не смог издать ни звука.

— Ты, ублюдок, как ты посмел так поступить с ним!

Ягю Кен чувствовал себя таким оскорбленным, потому что Ягю Хира рос у него на глазах. Он относился к нему как к внуку, поэтому ему было трудно представить, что однажды он увидит его таким.

— Подумаешь. Мы же вернули его вам! — сказал Цинь Хаодун, схватив Ягю Хира за пояс. Он резким движением толкнул Ягю Хира, словно пушечное ядро, отправив его к Ягю Кену.

Лю Шэнцзянь быстро поднял его.

Когда его рука коснулась сломанного плеча Ягю Хира, боль заставила парня закричать.

— Сволочь!

Ягю Кен не мог сохранить хладнокровие, когда увидел травмы Ягю Хира. Он протянул руку, чтобы поддержать его, но обнаружил, что с этой рукой дела обстояли еще хуже. Рука безвольно упала на землю.

Хотя он был взволнован, он позже понял, что упавшая рука была поддельной. Оказалось, что настоящая рука Ягю Хира была отрублена!

— Ублюдок!

Ягю Кен сердито закричал и сильно пнул поддельную руку. Затем он вытащил меч и направил его на Цинь Хаодуна:

— Зато, что ты сделал с Ягю Хира, тебе придется умереть!

Цинь Хаодун слегка улыбнулся:

— Это ты так думаешь! Ты сейчас на нашей земле. Ты не посмеешь действовать опрометчиво!

Ягю Кен крикнул остальным:

— Вы можете идти! Все, что мне нужно, это убить его!

Он был зол, но рассудителен. Он был в полушаге от Царства Высшей Силы, но врагов было слишком много. Кроме того, некоторые из них были очень сильны. Если бы он погиб вместе с ними, ни у кого не было бы шансов выжить. Все они были элитой семьи, поэтому было бы лучше, если бы никто из них не пострадал.

Поэтому он хотел отпугнуть Ху Сяосянь и других, чтобы убить Цинь Хаодуна в одиночку.

Он был очень удивлен, когда Цинь Хаодун махнул рукой и сказал остальным членам компании:

— Вы свободны.

Хотя Чжан Теню и другие колебались, они все же подчинялись приказу. В конце концов, они были солдатами. Они начали отступать. Все они ушли, в том числе Ху Сяосянь, оставив Цинь Хаодуна в одиночестве.

Когда Ягю Кен поднял меч, его аура резко усилилась. Затем он крикнул в гневе:

— Обнажи свое оружие. Я дам тебе шанс сразиться со мной.

— Идиот! — Цинь Хаодун посмотрел на него с презрительной улыбкой. Затем он поднял что-то, что подвернулось ему под руку. Это не было оружием. Это был пульт дистанционного управления.

— Постарайся запомнить на всю оставшуюся жизнь. Китай - это не то место, где злоумышленники могут творить, что хотят!

Как только он сказал это, он нажал красную кнопку на пульте и быстро спрятался за большим деревом.

Ягю Кен так нервничал, что почувствовал, как глубоко внутри него нарастает тревога. Вдруг он закричал:

— Это фальшивая рука! Бегите!

К сожалению, было уже поздно. Сломанная рука, которая лежала на земле, вспыхнула ослепительно-ярким светом. Вся долина задрожала.

Это был сильный взрыв. Только бог знал, сколько взрывчатки Цинь Хаодун положил в руку. После того, как пыль осела, место, где стоял Ягю Кен и его товарищи, превратилось в кратер.

Люди семьи Ягю были разорваны на части. Только Ягю Ваака выжил, потому что защитил себя, используя свою мощную Подлинную Ци. Тем не менее, он также лежал на земле, истекая кровью.

Хотя Ягю Кен выглядел лучше, его рука была разорвана. Остатки мяса и крови окрасили его бледное лицо. Его правая рука все еще крепко держала меч.

Ягю Йосида и Ягю Хира оставили после себя лишь ошметки тел. Все, что от них осталось, можно было сложить в небольшой мешок.

— Сволочь!

Ягю Кен начал кричать, когда понял, что произошло. Он был воином, стоящим в полушаге к Высшей энергетической сфере, уважаемым в Японии. Тем не менее, он был серьезно ранен, прежде чем успел что-либо сделать. Сотня его товарищей погибла. Он не мог найти способ выразить свой гнев.

Члены охранной компании вернулись и плотно окружили их.

Ягю Ваака поднялся с земли и изо всех сил пытался поднять свой меч, но Фиолетовый Меч Ху Сяосянь пронзил его горло. Хлынула кровь.

Трехцветковый джонин из семьи Ягю умер. Его сильное нежелание признать поражение было очевидно в его глазах.

Цинь Хаодун вынул Тысячу Клинков и улыбнулся Ягю Кену, спрашивая:

— Старик, ты хочешь драться со мной? Начнем.

Ягю Кен закричал:

— Ты подлец! У тебя нет чести воина!

Цинь Хаодун усмехнулся:

— Честь воина? Ты знаешь, что делали ваши люди, когда впервые пришли сюда? Как ты смеешь говорить об этом! Где была честь Ягю Ваака, когда он похитил мою сестру?

Лицо Ягю Кена застыло, прежде чем он закричал:

— Иди к черту!

Тем временем он взмахнул мечом в руке и попытался разрезать Цинь Хаодуна на части. Он может быть ранен, но он был в полушаге от Высшей Силы. Таким образом, его последний удар был чрезвычайно силен.

Хотя глаза Цинь Хаодуна выражали некоторое презрение, он не избежал удара. Вместо этого Тысяча Клинков в его руке заблокировала удар, и два меча сильно столкнулись с громким звуком.

Ситуация полностью отличалась от последнего боя. Ягю Кен пролетел на десяток метров назад, словно мешок соломы. Он был тяжело ранен во время взрыва. Таким образом, его Подлинная Ци, которая стала нестабильной, внезапно заставила его истечь кровью.

Когда он снова встал, он воткнул меч в землю, используя его в качестве костыля. Таким образом он мог хотя бы поддержать себя и не упасть на землю.

— Ты… ты… ты тоже близок к царству Высшей Силы?

Ягю Кен посмотрел на молодого человека с ужасом в глазах. Он думал, что самым влиятельным человеком здесь была Ху Сяосянь. Ему никогда не приходило в голову, что Цинь Хаодун будет почти таким же могущественным, как и он.

Цинь Хаодун вызывающе помахал Тысячей Клинков в своей руке, улыбнулся и спросил:

— Разве не удивительно?

— Подлец! Ты действительно подлец! — Ягю Кен был в ярости, — Как воин такого уровня, ты должен был бросить мне вызов.

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Я предпочитаю другие способы. Это спасает меня от многих проблем. Почему мы должны сражаться и убивать? Я дорожу всеми своими друзьями, мне было бы грустно, если бы кто-нибудь из них пострадал от тебя.

Возможно, он не так могущественен, как Ягю Кен, в плане совершенствования, но благодаря его сценарию самосовершенствования высшего класса и бесконечным трюкам ему было не трудно победить Ягю Кена. Однако убить старика было слишком сложно. Он мог бы вернуться и стать большой потенциальной угрозой.

Он сделал Ягю Хира поддельную руку, заполнив ее взрывчаткой, которую Ху Сяосянь принесла на всякий случай. Сначала он думал, что никогда не воспользуется этим, но Ягю Кен выскочил из ниоткуда, и взрывчатка пригодилась.

— Ты бесчестный. Теперь ты враг семьи Ягю

После разговора он прыгнул в воздух. Затем он бросился к большому дереву рядом с ним. В конце концов он понял, что не может драться с Цинь Хаодуном, поэтому решил убежать.

— Пытаешься сбежать? Где твоя честь воина?

Луч света вспыхнул в руке Цинь Хаодуна, когда он взмахнул Тысячей клинков.

Ягю Кену уже было слишком поздно увернуться. Он был в воздухе. Меч пронзил его спину, и тот бессильно упал на землю.

Великий Старший из семьи Ягю, уважаемый и почитаемый в Японии, находившийся в полшага от Царства Высшей Силы, погиб в этой долине. Все 96 членов элитных войск Ягю, которые вторглись в Китай, были мертвы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 278: Ягю Юкиме**

Глава 278: Ягю Юкиме

Увидев, что Ягю Кен умер, все почувствовали облегчение. Такой сильный старик был бы большой угрозой, если бы сумел сбежать.

Однако кто-то казался неудовлетворенным. Чжан Теню сказал:

— Я ожидал большего. Я думал, что мы устроим хороший бой, но он закончился так быстро.

Цинь Хаодун сказал:

— Разве это не лучший результат? Ты хотел противостоять Ягю Кену самостоятельно? Стоило дать тебе возможность.

— Все в порядке, я дорожу своей жизнью.

Чжан Теню был немного напуган. Он был умным бойцом. Для такого могучего воина, как Ягю Кен, даже десять совершенствующихся на уровне Чжан Теню не были большой проблемой.

Все засмеялись, когда Цинь Хаодун добавил:

— Это был успешный бой. Никто из наших людей не пострадал. Это результат, которого мы хотели, поэтому мы должны этим гордиться.

Все согласились с ним. Это была не захватывающая битва, но слова Цинь Хаодуна имели смысл.

— Хорошо, теперь пора возвращаться. Каждый из вас получит 10 000 юаней за свою работу.

Цинь Хаодун махнул рукой. Он попросил Чжан Теню и Чэнь Фугуи забрать своих товарищей обратно. Божественные Наемники вернулись к Лин Момо и сопроводили Ван Рубин домой.

Налан Уся спросила:

— Хаодун, что нам делать с этим местом?

Теперь, когда эта маленькая долина была полна трупов, кто-то должен был заботиться о них.

Цинь Хаодун сказал:

— Оставь это Сяосянь. Нам не нужно об этом беспокоиться.

Многие воины Японии прибыли в Китай, так что это было большое дело. Лучше, было передать дело в соответствующий отдел.

— Я могу разобраться с этим, но, учитывая большую услугу, которую я оказала тебе сегодня вечером, тебе придется когда-нибудь отплатить мне.

Ху Сяосянь бросила кокетливый взгляд на Цинь Хаодуна и обняла его за шею. Затем она поцеловала его в щеку.

Она проигнорировала смущение Цинь Хаодуна и прошептала ему:

— Малыш, сегодня не самое подходящее время, чтобы отплатить. Я должна поехать в столицу, чтобы сообщить о большом деле. Вечно ты причиняешь мне неприятности.

Увидев разъяренные глаза Налана Уся и Ци Ваньэр, Цинь Хаодун поспешно поблагодарил ее:

— Все хорошо. Оставляю тебя наедине с делами. Мне нужно идти.

После того, как он сказал это, он удалился, а Налан Уся и Ци Ваньэр последовали за ним.

Наблюдая за тем, как Цинь Хаодун поспешно уходит, Ху Сяосянь хихикнула и пробормотала:

— Малыш. Какой же ты забавный.

Она уже видела, что Налан Уся и Ци Ваньэр чувствовали к Цинь Хаодуну. Поэтому она повела себя так, объявляя о своих правах на него.

Выйдя из долины, Налан Уся и Ци Ваньэр взяли Цин Хаодуна под руки и спросили:

— С каких это пор ты связался с Ху Сяосянь?

Цинь Хаодун в смущении объяснил:

— Нет причин для беспокойства. Мы просто друзья.

— Друзья? С каких это пор друзья становятся такими близкими?

— Если друзья могут делать это, может быть, мы должны сделать это тоже!

Сказав это, две девушки поцеловали его в щеки.

На вилле Ягю в Японии Ягю Синдзи не спал всю ночь с мечом на руках.

На следующее утро дверь открылась, и вошла молодая женщина в костюме воина. Она была дочерью Ягю Синдзи и сестрой Ягю Хира, Ягю Юкиме.

Увидев, как входит его дочь, Ягю Синдзи спросил:

— Есть новости о Великом Старшем?

Ягю Юкиме покачала головой и сказала:

— Ничего. Все они отключены.

Мгновение спустя Ягю Синдзи, казалось, состарился еще на десять лет. Он отправил почти сто человек в Китай, но теперь они все были отключены. Он понимал, что это значит.

Через несколько мгновений он пробормотал:

— Сколько скрытой силы все еще имеет Поднебесная? Как они могли проглотить сотню элитных воинов нашей семьи, даже не подавившись костями?

Ягю Юкиме спросила:

— Отец, возможно ли, что Поднебесная отправила своих элитных воинов?

Ягю Синдзи покачал головой и ответил:

— Это очень маловероятно. Область Сюаньюань в Поднебесной действительно сильна, но у них слишком много предприятий. Они бы не смогли собрать столько людей, чтобы противостоять нашим войскам.

Более того, учитывая силы Великого Старшего, он смог бы убежать, даже если бы Китай отправил воина Царства Высшей Силы. Это так странно. Почему он исчез и не оставил следов?

— Что происходит? Мне следует поехать в Китай лично? Я не верю, что Китай так силен!

Ягю Юкиме предложила разобраться лично, когда ее тело засияло мощной аурой. По-видимому, она была воином на девятом уровне Тайной Силы.

Она была известна как самый талантливый гений боевых искусств, который родился в семье Ягю за последнюю сотню лет. Ягю Хира никогда бы не стал преемником, если бы она не была женщиной.

— Нет, ты не пойдешь туда. Пока силы нашей семьи не восстановятся, мы не вернемся в Поднебесную!

Ягю Синдзи немедленно остановил Ягю Юкиме и сказал:

— Мы потеряли половину своей силы, поэтому не можем терпеть потери. Мы должны сохранить нашу власть в Японии и не допустить распространения этих новостей. Как только об этом узнают, многие другие люди будут жаждать богатых ресурсов нашей семьи.

Семья Ягю была новой силой, возникшей недавно благодаря ее великим воинам. Теперь, когда он потерял так много членов семьи, Ягю Синдзи не мог остановить нападки других домов.

— Отец, мы действительно будем сидеть и ничего не делать? Неужели мы должны смириться с этим унижением?

— Мы ответим на него, но не сейчас, — Ягю Синдзи посмотрел на Ягю Юкиме и добавил, — Теперь тебе нужно не торопиться и совершить прорыв, как только сможете. Когда ты войдешь в Царство Высшей Силы, у нас будет два воина в этом царстве. Когда это время настанет, мы вернемся в Поднебесную.

— А как же мой брат? — спросила Ягюу Юкиме.

— Жизнь и смерть определяются судьбой. Он выживет, если ему повезет. Мы не можем пожертвовать всей семьей ради того, чтобы спасти его.

— Хорошо, отец.

Ягю Юкиме выглядела довольно разочарованной. Она ненавидела признавать поражение, но понимала, что ее отец был прав. Она должна была принять этот факт.

Ягю Синдзи снова обратился к ней:

— Отправь больше агентов разведки в Поднебесную и постарайся собрать как можно больше информации о Цинь Хаодуне. Мы обязательно заставим его заплатить, если появится такая возможность.

— Отец, разве ты не сказал, что сейчас не время отправляться в Поднебесную? — удивленно спросила Ягю Юкиме.

— Верно, мы не можем пойти туда сами. Наши враги действительно сильны. Однако, даже если мы не пойдем туда, Цинь Хаодун обязательно покинет страну. Как только он это сделает, у нас будет шанс отомстить.

— Хорошо, отец.

Ягю Юкиме поклонилась своему отцу и покинула комнату.

В 9:00 в конференц-зале Лин Групп президент Лин Момо провела пресс-конференцию, на которой официально объявила о создании компании традиционной китайской медицины Танмэнь.

Цинь Хаодун и Лин Момо сидели вместе на главной платформе. Платформа была заполнена людьми. Некоторые из них были журналистами, которые слышали о новостях, в то время как другие были пациентами с лейкемией, которые не смогли купить лекарство. Их внимание привлекла компания Танмэнь.

Ходили слухи, что если компания запустит лекарство в массовое производство, есть шанс, что их болезнь исчезнет.

Когда конференция началась, Лин Момо официально объявила о создании компании. Затем она начала отвечать на вопросы разных СМИ.

Первый репортер спросил:

— Президент Лин, я просто хочу спросить, кто настоящий руководитель компании Танмэнь?

— Компания Танмэнь является совместным проектом Лиин Групп и господина Цинь. Конечно, господин Цинь и Лиин Групп будут совместными акционерами. Я буду президентом новой компании.

— Президент Лин, не могли бы вы рассказать нам о соотношении акций, принадлежащих Лиин Групп и господину Цинь?

Лин Момо улыбнулась и сказала:

— Это коммерческая тайна. Мне не разрешено говорить вам об этом.

— От имени 4 миллионов больных лейкемией в Поднебесной, я хотел бы спросить вас, когда компания начнет массовое производство лекарства? Когда продукт поступит на рынок?

Лин Момо сказала:

— Я не могу дать вам точные сроки. Скажу только, что это произойдет скоро. Требуется пройти множество процедур, чтобы лекарство было одобрено и пущено в производство. Наша компания сделает все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

— Президент Лин, какие лекарства вы собираетесь производить? Только лекарство от лейкемии?

Лин Момо ответила:

— Временно да. Однако позже мы будем производить и другие важные лекарства. Сейчас я могу гарантировать, что все они будут связаны с китайской медициной.

— Президент Лин, что заставляет вас настаивать на производстве только китайских лекарств? Разве это не дискриминация в отношении западной медицины?

Лин Момо имела большой опыт общения со СМИ. Таким образом, хотя вопрос журналистки был довольно хитрым, она оставалась спокойной и ответила:

— На самом деле, у меня есть вопрос для вас. Почему вы решили стать журналистом, а не учителем? Разве это не дискриминация в отношении учителей?

Ее слова вызвали громкий смех в конференц-зале. Журналистка почувствовала неловкость, не в силах ничего сказать в ответ.

Затем Лин Момо добавила:

— Мы - компания китайской медицины. Просить нас производить лекарства западной медицины - все равно, что мужчине пытаться забеременеть. Это не проблема дискриминации; это просто невозможно.

После этого ответа Лин Момо получила множество вопросов от разных журналистов. Однако все ее ответы были убедительными и исчерпывающими. Поэтому репортеры вместо этого обратили свое «оружие» к Цинь Хаодуну.

— Господин Цинь, я хотел бы спросить, действительно ли это лекарство эффективно против лейкемии? Есть ли побочные эффекты?

Цинь Хаодун сказал:

— На текущий момент лекарство использовала первая сотня пациентов. Все они излечились без каких-либо побочных эффектов.

— Господин Цинь, какой будет цена лекарства, когда оно будет запущено в серийное производство? Оно будет таким же дорогим, как другие лекарства от лейкемии?

Цинь Хаодун сказал:

— Я практикующий китайский врач и вылечил двоих детей с лейкемией. Я всегда знал, что в Поднебесной есть более четырех миллионов больных лейкемией, и я не мог вылечить их всех самостоятельно. Таким образом, я хотел разработать это лекарство и помочь всем пациентам справиться с этим недугом.

Позже я был вдохновлен древними рецептами народной медицины и разработал это лекарство. Тест показал, что оно прекрасно справляется со своей задачей.

Казалось, что журналист устал ждать. Он снова спросил:

— Цинь, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Если оно действительно сработает, какой будет цена?

Цинь Хаодун улыбнулся и сказал:

— Я уже ответил. Мы производим его, чтобы помочь больным лейкемией. Цена не будет высокой. Может быть, в два раза выше себестоимости. Я не могу сказать вам точное число в данный момент, но я могу гарантировать, что число будет трехзначным.

— Трехзначным? Боже мой! Это меньше тысячи юаней. Намного дешевле, чем то, что мы используем сейчас!

— То, что мы используем сейчас, не сравнится с новым лекарством. Оно может только облегчить болезнь и все же стоит 30 000 юаней в месяц. Однако это лекарство может вылечить болезнь…

Внезапно другой журналист спросил:

— Цинь, вы знаете, что лейкемия в настоящее время неизлечима. Будут ли продажи лекарства иметь приоритет для Китая или вы будете продавать его за границей, чтобы заработать иностранную валюту?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 279: Укус**

Глава 279: Укус

После того, как репортер спросил об этом, все посмотрели на Цинь Хаодуна.

В Китае было странное явление. Многие хорошие вещи поставлялись преимущественно за границу. Мало того, что цена была дешевле, чем у отечественных товаров, но и качество было намного лучше. Они не знали, поступит ли так же компания Танмэнь.

Пациенты с лейкемией были еще больше обеспокоены этим. В конце концов, производственные мощности компании Танмэнь не были ясны. Если бы приоритет поставок был отдан зарубежным странам, многие пациенты в Китае, возможно, не дождались бы лекарства.

Цинь Хаодун сказал:

— Я хотел бы подчеркнуть два момента по этому вопросу. Во-первых, причина, по которой я разработал лекарство и основал компанию Танмэнь - это 4 миллиона соотечественников с лейкемией в нашей стране. Лекарства, которые я произвожу, будут продаваться по всему миру, если в нашей стране будут обеспечены поставки.

Во-вторых, после производства лекарства внутренние и зарубежные цены будут совершенно другими. Цена за рубежом будет в сотню раз выше внутренней цены.

После получения этого ответа все были взволнованы. Никто не думал, что ответ, данный Цинь Хаодуном, будет таким потрясающим. Ни одна другая компания никогда не делала этого. Компании, которые продавали свои лекарства по одной и той же цене дома и за рубежом, считались хорошими компаниями.

— Доктор Цинь - великий человек!

— Доктор Цинь, мы любим вас. Вы наш великий благодетель...

Многие больные лейкемией были так взволнованы, что выкрикивали имя Цинь Хаодуна. У некоторых из них проступили слезы на глазах. За эти годы они потратили столько средств на заграничные лекарства, прежде чем они, наконец, получили надежду.

Репортеры, которые, наконец, получили то, что хотели, непрерывно фотографировали главных героев вечера.

Вдруг кто-то сказал холодным голосом:

— Цинь, я не думаю, что это правильно.

Мгновенно в зале стало тихо. Спикером был бородатый иностранец. На пресс-конференции было слишком много людей, поэтому никто не заметил его.

Бородатый мужчина сказал:

— Доктор Цинь, я Энрике, репортер из Вестника Медицины страны М. Я думаю, что, поскольку вы являетесь врачом, вы должны одинаково относиться к пациентам из Китая и других стран. Вы не должны повышать цену лекарств, продаваемых за границу.

Цинь Хаодун посмотрел на иностранца и сказал:

— Энрике, позвольте мне сначала задать вам вопрос. Сколько стоит Байкансайд, известный препарат от лейкемии, в стране М?

— Ну… — Энрике сразу же перешел от злости к смущению. В конце концов он сказал:

— Цена на Байкансайд в Китае составляет от 24 000 до 30 000 юаней, а в стране М - около 100 долларов.

Хотя многие знали этот секрет, когда Энрике ответил на вопрос, в конференц-зале поднялся шум. Некоторые больные лейкемией даже начали жаловаться.

Цинь Хаодун махнул рукой и жестом попросил всех не расстраиваться. Затем он сказал Энрике:

— Энрике, вы когда-нибудь предлагали в стране М, чтобы к пациентам в нашей стране относились одинаково? Вы когда-нибудь предлагали производителю снизить цены на лекарства в Китае?

— Я…

Энрике покраснел. Он был слишком смущен, чтобы что-то говорить.

Цинь Хаодун сказал:

— Согласно старой поговорке в нашей стране, нельзя навязывать другим то, чего сам не хочешь делать. Цена на лекарства, продаваемые в нашей стране, всегда выше, чем в вашей стране, поэтому вы не имеете права просить нас обращаться с вами одинаково.

Мы унаследовали традиционную китайскую медицину от наших предков. Она принадлежит каждому из нас, поэтому мы будем покупать лекарство по низкой цене. Однако вы не соответствуете этой квалификации.

— Доктор Цинь прав. Почему они продают нам лекарства по высокой цене? Мы будем продать им наши лекарства и по высокой цене...

— Это правильно. Традиционная китайская медицина принадлежит каждому из нас...

— Доктор Цинь, мы поддерживаем вас. Было бы еще лучше поднять цену на лекарства, продаваемые за рубежом, в 200 или 300 раз...

Все в конференц-зале были взволнованы. Тем временем Энрике, смущенный, удалился из зала.

Он прибыл сюда по своим делам, но случайно оказался на пресс-конференции и высказал свое предложение. По его мнению, Китайцы всегда были сдержанны и говорили очень обтекаемо. Он не ожидал, что Цинь Хаодун укусит его в ответ.

Тем временем в офисе генерального директора филиала Вильсона в провинции Цзяннань Дэвис ругал Хуана Вэйли.

— Насколько ты глуп? Что ты мне прислал? Наша лаборатория изучала лекарство так много дней и потратила столько рабочей силы, материальных ресурсов и денег. Однако результата нет. То, что ты прислал, это вода и растительные волокна. Как они могут излечить лейкемию?

Ты должен дать мне разумное объяснение сегодня, иначе ты уволен!

Дэвис ругал Хуана Вэйли с огромного электронного экрана. Если бы они были лицом к лицу, он бы заплевал Хуану Вэйли все лицо.

Хуан Вэйли был так напуган, что начал потеть. Он быстро объяснил:

— Не сердитесь, мистер Дэвис. Послушайте мое объяснение. Я уверяю вас, что это и есть лекарство, которое может полностью вылечить лейкемию.

— И что мне дают твои уверения? Мы производители лекарств. Мне нужны доказательства, понимаешь?

Дэвис все еще был очень зол. В эти дни он вложил много денег и рабочей силы в лекарство, но окончательный вердикт лаборатории заключался в том, что жидкость не имела никакого эффекта.

— Доказательства? — Хуан Вэйли быстро подумал и сказал, — Я послал людей, чтобы они обследовали сотню пациентов, которые принимали это лекарство. Они действительно излечились. Никто больше не принимал лекарства. Некоторые из них уже вышли на работу, а некоторые наслаждаются полноценной жизнью. Вы знаете, что больным лейкемией не разрешается вести половую жизнь, но они были вылечены. Они нашли себе прекрасных дам. Некоторые из них были пойманы полицией. Если вам понадобится какая-либо информация об этом, я могу передать ее вам прямо сейчас.

Услышав слова Хуана Вэйли, Дэвис успокоился. Он коснулся своей головы и сказал:

— Ты уверен?

Хуан Вэйли, который от волнения готов был заплакать, сказал:

— Босс, я бы посмел шутить с вами?

— Ты не убедишь меня одними словами. Предоставь мне другие доказательства, иначе тебя уволят!

Хуан Вэйли подумал об этом и сразу сказал:

— Дэвис, Лиин Групп и Цинь Хаодун провели публичную пресс-конференцию всего час назад. Компания Танмэнь была официально основана и скоро начнет производство. И они будут производить лишь один продукт. Это то самое лекарство.

Это полностью доказывает его эффективность. В противном случае Лиин Групп никогда бы не вложила в нее столько денег.

— Они собираются начать производство? — Дэвис задумался на секунду, а затем спросил, — Ты уверен в этом? Сколько инвестировала Лин Групп?

— Я попросил узнать об этом. Совет директоров собрал и проголосовал за инвестирование в Танмэнь. Инвестиции составляют около 2,5 миллиардов юаней.

2,5 миллиарда - это много денег. Если бы у Лиин Групп не было достаточных причин, они бы никогда не вложили столько денег!

Хуан Вэйли пытался доказать эффект лекарства, чтобы сохранить свою работу. Он горько сожалел о том, что отправил образец в штаб-квартиру Уилсона.

Дэвис спросил:

— Пресс-конференция? Это рекламное мероприятие, организованное Лин Групп?

Он верил в данные, предоставленные его лабораторией, больше, чем в пресс-конференцию.

Хуан Вэйли сказал:

— Это возможно. Лин Групп изначально занималась ювелирной промышленностью.

Кроме того, согласно достоверной информации, они уже нашли фабрику. Они готовы купить фабрику китайской медицины, которая обанкротилась два года назад, по цене 500 миллионов юаней. Говорят, что контракт будет подписан в ближайшее время.

Услышав слова Хуана Вэйли, Дэвис поверил, что лекарство было настоящим. Однако он все еще чувствовал неладное:

— В таком случае, почему наша лаборатория ничего не нашла?

Хуан Вэйли сопротивлялся побуждению поклясться, что все сотрудники лаборатории были дураками, и сказал:

— Дэвис, китайская медицина полна сюрпризов. Это могло выйти за рамки исследовательских способностей лаборатории.

Например, несколько дней назад Цинь Хаодун вылечил Старого Мальдини без операции. Хотя это известно во всем мире к настоящему времени, наука не может этого объяснить.

— Ты прав, — Дэвис поднял голову, посмотрел на Хуана Вэйли и сказал, — Однако я помню, как ты неоднократно говорил, что китайская медицина - бесполезная лженаука.

— Ну… — Хуан Вэйли выглядел смущенным, — В то время я так думал. Я изучал западную медицину, когда был молодым. Эта идея казалась правильной. Однако оказывается, что я был не прав. Китайская медицина - очень удивительное учение.

Дэвис больше ничего не сказал. Он ходил взад-вперед по комнате. Спустя долгое время он обернулся и сказал:

— Хуан, я собираюсь поручить тебе задание.

— Господин Дэвис, я сделаю все возможное, чтобы следовать вашим приказам.

Хуан Вэйли был в восторге, так как очень боялся, что его уволят. Тот факт, что Дэвис хотел дать ему задание, вселял надежду.

— Ты найдешь Цинь Хаодуна и получите его формулу, независимо от того, сколько это стоит. Формула лекарства от лейкемии должна находиться под контролем компании Уилсон. Иначе мы обанкротимся.

Хуан Вэйли сказал со смущенным лицом:

— Это… мистер Дэвис, я боюсь, что это будет очень сложно. Цинь Хаодун уже сотрудничает с Лин групп и скоро начнет выпускать лекарство.

Дэвис сказал холодным голосом:

— Перестань говорить глупости! Ты должен остановить его. Если ты не можешь этого сделать, тогда ты можешь покинуть мою компанию. Ты должен знать, что есть много людей, которые желают занять твое место!

Хуан Вэйли был так напуган, что быстро сказал:

— Не волнуйтесь, мистер Дэвис. Я выполню ваше поручение!

После пресс-конференции Цинь Хаодун вернулся в лазарет. Как только он сел в кресло, дверь открылась и вошел Хуан Вэйли.

Цинь Хаодун посмотрел на него и сказал с улыбкой:

— Здравствуйте, менеджер Хуан. Как дела? Вы заболели? Даже если вы больны, я не могу вам помочь. Лазарет предназначен только для сотрудников компании.

— Доктор Цинь, у вас прекрасное чувство юмора. Я пришел не к врачу. Я здесь, чтобы поговорить с вами о возможном сотрудничестве, — сказал Хуан Вэйли.

Цинь Хаодун сказал:

— Менеджер Хуан, я не могу придумать ничего, в чем бы я мог сотрудничать с вами.

Хуан Вэйли сказал прямо:

— Доктор Цинь, я не собираюсь ходить вокруг. Я здесь от имени компании Уилсон, чтобы поговорить с вами о сотрудничестве в выпуске вашего лекарства на рынок.

— Сотрудничестве? — Цинь Хаодун игриво засмеялся и сказал, — Компания Уилсон редко сотрудничает с такими людьми. В любом случае, вы опоздали. Я уже сотрудничаю с Лин Групп. Наш продукт будет запущен через несколько дней.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Pererozhdenie-Bozhestvennyj-Vrach-i-Papa-Domosed/

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/)**