**Ранобэ:**  Трансмиграция в экс-бойфренда возрожденного главного героя

**Описание:** Сун Сюаньхэ трансмиграровался в книгу под названием «Президент и его семь парней». Он стал пушечным мясом, бывшим парнем президента, Сун Сюаньхэ.
Сун Сюаньхэ в книге: 180 см ростом, настолько привлекательный, что он превзошел бы даже самых горячих знаменитостей, три поколения семьи в бизнесе — очень подходящее богатое третье поколение.
Переселение в такого человека не было потерей. Просто это была история возрождения.
Сун Сюаньхэ в книге оскорблял главного героя 800 раз и даже косвенно стал причиной его смерти. Перед лицом возрожденного почерневшего протагониста его судьба была очевидна — он не только достигнет дна, но даже умрет, не оставив неповрежденного трупа.
Прямо сейчас он превратился в пушечное мясо бывшего бойфренда, которому было суждено умереть без неповрежденного трупа.
—
Система: Вам не кажется, что главный герой в последнее время был немного странным? Словно он что-то замышляет в темноте.
Сун Сюаньхэ: Замышляет, как меня убить?
Система: Нет, строит планы, как тебя съесть.
—
Сун Сюаньхэ, который лежал на кровати с ноющей талией, больной спиной и ногами, страдающими от судорог, проклинал систему 800 раз — что случилось с главным героем, который должен быть шоу?!
Внимание: Сяо Юаньму это гун! Сяо Юаньму это гун! Сяо Юаньму это гун! Более того, большой босс всегда был гуном! Спойлеры только до сюда!

**Кол-во глав:** 1-104

**Глава 1**

— Молодой мастер, мы прибыли.

Сун Сюаньхэ только очнулся. Все еще находясь в оцепенении, он услышал эти слова и подсознательно спросил:

— Где мы?

— Агентство Социального Обеспечения Города Цин. Это вся информация о Сяо Юаньму и директоре Агентства Социального Обеспечения.

Человек положил рядом с Сун Сюаньхэ папку в твердой обложке. По случайному совпадению та наткнулась на его пальцы, лежащие на колене. Ощущение твердого пластика заставило его нахмуриться. Молодой человек чувствовал себя сбитым с толку, словно еще не совсем проснулся. Сун Сюаньхэ потер виски и наконец открыл глаза.

Получив четкое представление о том, что его окружает, Сун Сюаньхэ подсознательно потер глаза. Он повернулся лицом к незнакомому мужчине элитного вида, который сидел рядом с ним, чувствуя себя еще более растерянным, будто все еще был во сне.

Увидев, как Сун Сюаньхэ хмурит брови и потирает виски, мужчина озабоченно сказал:

— Молодой мастер, вам нехорошо?

Сун Сюаньхэ еще не понимал, что происходит. Когда он собирался спросить, кто этот человек, в его голове внезапно зазвучал чрезвычайно грубый голос: 【С энтузиазмом празднуем успешное слияние Хозяина с персонажем — Сун Сюаньхэ, — из «Президент и его семь парней». Вам не нужно платить $998 или даже $888. Все, что вам нужно сделать, - это следовать сюжету и произносить свои строки, и вы можете забрать домой систему поиска смерти Z48!】

Голос умолк. В голове Сун Сюаньхэ всплыли слова:

【По дороге в Агентство Социального Обеспечения помощник Чжан Чао собрал всю информацию, относящуюся к Сяо Юаньму, и передал ее Сун Сюаньхэ.

Только, когда он думал об этом юноше, который уже проявил большой талант к бизнесу, Чжан Чао все еще не мог не попытаться убедить своего мастера:

— Молодой мастер, Сяо Юаньму не может отличить то, что хорошо для него, и то, что плохо. Вам не нужно торговаться с ним. Через некоторое время он, естественно, примет вас.

Сун Сюаньхэ холодно рассмеялся.

— Я не настолько терпелив, чтобы ждать, пока он согласится. На этот раз у него нет другого выбора, кроме как согласиться.

Когда Чжан Чао услышал это, то вздохнул про себя над этим молодым мастером. Он только надеялся, что тот будет более благоразумным. Молодой мастер слишком любил играть и был из тех, кто легко устает от старого и влюбляется в новое.】

Сун Сюаньхэ широко раскрыл глаза. Он не обращал внимания на слова, которые вертелись у него в голове. Вместо этого он был удивлен внезапно наступившей тишиной. Машина, которую только что уверенно вели, остановилась. Однако, взглянув в зеркало заднего вида, он увидел, что водитель все еще находится за рулем. Снаружи всё было похоже на то, словно кто-то нажал на паузу. Даже незнакомый мужчина рядом с ним застыл, глядя на него с озабоченным выражением лица.

В этот момент мир замер и время остановилось. Было какое-то странное, непонятное чувство и ощущение нереальности происходящего.

— Что происходит?

【Все, как ты видишь, брат, — Система имел северо-восточный акцент. Его слова были такими же теплыми, как и он сам, так как Система уже считала их друзьями: - Я - система Z48. С этого момента я буду помогать тебе в завершении миссий. Сейчас ты был перемещен в роман «Президент и его семь парней». Ты стал Сун Сюаньхэ, у которого такое же имя, как и у тебя. Когда ты закончишь свою сюжетную линию, то сможешь вернуться домой.】

— Система поиска смерти… — повторил Сун Сюаньхэ. В его тоне была неприязнь, но также и чувство растерянности. — Ты — система поиска смерти, называемая "Поиск смерти"?

【Ты можешь изменить мое имя в соответствии со своими вкусами. На самом деле, мой последний хозяин назвал меня Эр Шун, но я подумал, что это было недостаточно ослепительно, поэтому изменил на имя, которое имеет цифры и буквы. "Z48" не только соответствует моей личности, но и звучит очень футуристично.】

В этих словах было слишком много неправильного. Сун Сюаньхэ не знал, с чего начать высмеивать его. Поэтому просто спросил об интересующих его самого вещах:

— Почему я переселился в эту книгу? Кроме того, почему я должен выполнять задание, которое ты мне дал?

Трансмиграция, или перемещение в книгу, не было новым понятием для Сун Сюаньхэ, который часто любил читать книги в свободное время. От исторических текстов и астрономии, от отечественной и зарубежной классики до самых разнообразных онлайн текстов — он не откажется прочесть ни один из них. Пока у него есть время, все в порядке.

Хотя он и раньше видел сюжеты, где люди переселялись, потому что погибли в автомобильной катастрофе, прыгали со здания и умирали, и всякие другие причины, но он никогда не думал, что будет переселен после того, как просто заснул нормальным способом.

Как он и сказал, почему?

Он - молодой мастер клана Сун в родном мире, не испытывавший недостатка ни в деньгах, ни во власти. Он не был на вершине с точки зрения влияния, но он также не был тем, кого другие осмеливались провоцировать, не подумав об этом. Он жил свободно, уверенно и непринужденно. Только наевшись до отвала, он мог подумать о том, чтобы сменить жизнь.

【Ты прав, брат. - Система, казалось, не торопился складывать свои слова воедино. Через полминуты он продолжил говорить: - Если ты не хочешь, я могу отправить тебя обратно в твой изначальный мир. Тем не менее, ты, вероятно, не проживешь больше полугода.】

— Что ты имеешь в виду?

【На самом деле, это также причина, почему мы выбрали тебя. Помнишь ли ты свое физическое обследование, которое делал некоторое время назад? Сейчас ты, вероятно, еще не получил результатов. Однако я могу прямо сообщить о нем. Состояние твоего тела не очень хорошее. Прямо сейчас у тебя уже есть рак желудка средне-поздней стадии. Раковые клетки уже переместились в другие части твоего тела. При нынешнем уровне медицины в твоем мире шансы на выздоровление крайне малы.】

Сун Сюаньхэ некоторое время молчал, прислушиваясь к словам системы. Первой реакцией нормального человека было бы не верить этим словам. Однако он знал свое собственное тело. Он пошел на медицинский осмотр, потому что заметил, что в его теле произошли изменения. Тем не менее, он не ожидал, что это действительно будет рак желудка. Он даже перешел в средне-позднюю стадию.

— Если я выполню задание, есть ли шанс вылечиться после возвращения?

【Я должен сказать, что до тех пор, пока ты завершаешь сюжетную линию, твое тело будет излечивать себя, не нуждаясь в дополнительном лечении.】

Сун Сюаньхэ не говорил в течение долгого времени. Затем вдруг улыбнулся.

— Хорошо. Я согласен.

Система вздохнул с облегчением и сказал:【Раз так, я сначала отправлю тебе информацию об этом мире и дам приблизительное представление о нем.】

Книга очень быстро появилась в сознании Сун Сюаньхэ. Вероятно, потому что он читал ее в уме, то закончил в считанные минуты. После того, как он закончил, выражение его лица было сложным и трудным. Он терпел, спрашивая:

— Ты хочешь, чтобы я снова сделал все то, что сделал Сун Сюаньхэ в книге?

Система почувствовал себя довольно виноватым.

【Да.】

— Я предпочитаю прожить полгода. Верни меня обратно.

【Не надо, а! Старший брат! Мы можем это обсудить!】

Сун Сюаньхэ усмехнулся, но больше ничего не сказал, лишь бегло просмотрел содержание книги еще раз.

Эта книга называлась «Президент и его семь парней». Все внимание было сосредоточено на президенте и его семерых приятелях. Вероятно, потому что цензоры были строги в последнее время, хотя название создавало впечатление, что это был весьма сексуально откровенный роман, содержание было на самом деле очень чистым и гармоничным. Хотя главный герой действительно всегда был безнадежно запутан с семью мужчинами, вплоть до того, как автор перестал писать на полпути, он не подтвердил свою связь ни с одним из них, не говоря уже о том, действительно ли что-то произошло между ними или нет.

Главного героя этого романа звали Сяо Юаньму. Просто взглянув на его имя, вы почувствуете, что он похож на великого мужчину из романа о жеребцах. И на самом деле, главный герой этого романа-данмэй был очень похож на тех «Мистеров Совершенство» мужского пола в романах о жеребцах.

Сяо Юаньму был одним из преемников группы Сяо, одной из восьми крупнейших финансовых корпораций в этом мире. Его аура была ледяной и аскетичной, а личность - холодной и мрачной; его методы были решительными и порочными, а талант в бизнесе - выдающимся. Под его руководством семья Сяо стала финансовой группой номер один в мире, достигнув вершины одним прыжком. Сам Сяо Юаньму тоже стал существом, к которому даже глава государства должен был относиться почтительно.

Сяо Юаньму отличался от других героев «черного лотоса», которые улыбались снаружи, но на самом деле были ублюдками внутри. Он был экзотическим цветком, который вырос из грязи, покрытый грязью. Он был мелочным и не мог удержаться от разговоров на запретные темы. Он хорошо знал, как «заставить акции упасть за горизонт» во время разговора. Он был классическим примером того, кто может уничтожить чужую корпорацию одним словом. Никто из тех, кто оскорблял его, не закончил хорошо.

У Сун Сюаньхэ было сильное подозрение, что причина, по которой автор отказался от написания в конце концов, была связана с тем, что Сяо Юаньму был слишком большим Марти Сью. В конце концов, если вы сделаете своего главного героя слишком Марти Сью, даже не упоминайте о читателях, даже автор, который создал его, не сможет принять его давление со стороны любого из семи бойфрендов, которые даже не были лучше, богаче или влиятельнее, чем он.

Тем не менее, все это не имело никакого отношения к Сун Сюаньхэ.

Что его беспокоило, так это первоначальная версия, которая появлялась менее чем в десяти главах, несмотря на то, что роман состоял из более чем миллиона слов — Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ был самым молодым мастером Song Group, которая властвовала в городе Цзян. После окончания университета он, словно появившийся из ниоткуда, стал генеральным директором Song Group. Как только он вошел в компанию, то полюбил Сяо Юаньму, который начал работать на компанию месяц назад. С тех пор первоначальный владелец тела начал энергичное преследование другого.

Как только вы прочтете здесь, то можете подумать, что Сун Сюаньхэ был одним из парней Сяо Юаньму. Но на самом деле это было не так, потому что большинство его сцен происходили до того, как возродился главный герой, и эта книга была, в основном, о том, что произошло после того, как Сяо Юаньму возродился. Это означало, что он не имеет никакого отношения к Сун Сюаньхэ.

Если бы вам действительно нужно было описать их отношения, то, вероятно, это было бы так: Сяо Юаньму все еще было бы трудно ослабить свою ненависть к Сун Сюаньхэ, даже превратив того в пыль.

Да, «Президент и его семь парней» — это история возрождения. До своего перерождения Сяо Юаньму был сиротой и с детства зависел от директора Агентства Социального Обеспечения. Хотя его несколько раз усыновляли из-за изысканной внешности, в конце концов, он всегда возвращался в Агентство Социального Обеспечения.

До тех пор, пока вокруг будут другие люди, будут раздоры, особенно в таком бесплодном месте, как Агентство Социального Обеспечения.

Сяо Юаньму был красив, умен и рассудителен. Его всегда первым выбирали люди, которые хотели усыновить ребенка. Другие маленькие дети, естественно, отвергали и изолировали его из-за этого. Они даже обвиняли его в преступлениях, которых он не совершал, и клеветали на него.

Именно потому что он вырос в таких условиях, Сяо Юаньму стал замкнутым и холодным. Он стал невыразительным в юном возрасте и был совершенно безразличен ко всему и ко всем. Тем не менее, ему повезло, что у него было прекрасное воспитание директора. Поэтому, даже при таких обстоятельствах, в сердце Сяо Юаньму жила доброта, которую могли испытывать только некоторые немногие люди.

Однако эта редкая доброта была полностью уничтожена Сун Сюаньхэ.

Как только он вошел в компанию, Сун Сюаньхэ начал ухаживать за Сяо Юаньму. Однако Сяо Юаньму не любил его и не хотел принимать. Поэтому Сун Сюаньхэ использовал директора Агентства Социального Обеспечения, чтобы заставить Сяо Юаньму пойти на компромисс.

После того, как они начали встречаться, прошло совсем немного времени, прежде чем Сун Сюаньхэ надоела постоянная невыразительная и холодная внешность Сяо Юаньму. И все же он не порвал с ним. Вместо этого он начал мучить Сяо Юаньму ради забавы. Он умышленно приказывал тому, дразнил и унижал публично. Он даже позволял своим друзьям насмехаться над ним и подшучивать.

Позже, на банкете, Сун Сюаньхэ прямо подарил Сяо Юаньму жирноволосому, ушастому бизнесмену-садисту. И именно это привело к смерти Сяо Юаньму.

— Когда он ехал в отель с бизнесменом, машина Сяо Юаньму столкнулась с грузовиком. Он умер на месте.

Сяо Юаньму, переродившись, естественно, ненавидел Сун Сюаньхэ до мозга костей. Однако он был чрезвычайно спокоен. После того, как он затаился на некоторое время, то собрал все доказательства нарушения законов семьей Сун, которые он нашел в прошлой жизни. Затем он вывалил все это перед Сун Сюаньхэ, основательно пригрозил ему и ушел. Он использовал свои знания о прошлом, чтобы купить лотерейный билет с выигрышем в 5 миллионов долларов, а затем покинул город, направляясь в город Хай.

После этого Сяо Юаньму пошел работать на крупнейшую фондовую биржу страны. Проработав некоторое время, он потратил свое время на обучение, а также использовал пять миллионов, которые он выиграл, чтобы практиковать под другим именем. Его взгляд был точен, и всего за полгода эти пять миллионов выросли более чем в двадцать раз. Он накопил почти 100 миллионов долларов капитала.

И именно в этот момент биологические родители Сяо Юаньму нашли его. Они позволили ему перейти от статуса сироты к одному из преемников Xiao Group, одной из восьми крупнейших финансовых групп в мире. «Достичь небес одним прыжком» было недостаточно даже для того, чтобы описать все произошедшее.

В столице семья Сун имела как поместья, так и связи. Однако по сравнению с таким гигантом, как семья Сяо, они были всего лишь муравьями. Их нельзя было упоминать на равных.

Поэтому судьбу Сун Сюаньхэ можно было себе представить — после банкротства Song Group Сун Сюаньхэ каким-то образом стал импотентом. Он не смог оправиться от этой неудачи и был втянут в наркотическую зависимость, в то время как топил свои тревоги в алкоголе. Чтобы поддержать свою наркоманию, он лежал под разными мужчинами, прыгая с кровати на кровать. В конце концов, поскольку эти люди устали играть с ним, они бросили его в лес, где он был растерзан свирепыми волками. Он умер без единого неповрежденного участка на теле.

Когда он увидел это, Сун Сюаньхэ не знал, что хуже — помочь первоначальному хозяину пройти по сюжету, умирая без целого трупа, или вернуться к уверенной и легкой жизни в течение полугода и, в конце концов, умереть от рака.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 2**

Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ все это время молчал, Система пришел в замешательство и спросил:【Ты принял решение? Мы действительно можем это обсудить!】

- Обсудить что?

【Например, я мог бы дать тебе один шанс попросить о помощи? - Система увидел усмешку Сун Сюаньхэ и быстро добавил: - Два шанса, два шанса!】

- Три шанса. В противном случае, это не обсуждается.

Система был недоволен, но, в конце концов, заскрежетал зубами и сказал: 【Три шанса, пусть будет так. Договорились!】

Сун Сюаньхэ потянулся, и лукавая улыбка появилась на его лице.

- Хорошо. Тогда, с этого момента, тебя зовут Эр Гоу.

Система: "…"

- Что? Разве ты не сказал, что я имею право выбрать твое имя?

【Может быть, мы обсудим это?】

- Мы собираемся раскрыть сюжет или нет, брат?

Эр Гоу поперхнулся, скрежеща зубами от гнева, когда принял это имя, и сказал:【Отныне ты можешь говорить со мной напрямую в своей голове. Нет нужды говорить это вслух. Прямо сейчас я собираюсь закончить со своей способностью остановки времени. Просто следуй сюжету. В остальном, если это не сцена, связанная с главным героем, то ты можешь действовать так, как считаешь нужным, до тех пор, пока не заставишь сюжетную линию отклониться.】

- Разве ты не сказал, что я должен сделать то, что сказано в этих строках? - Сун Сюаньхэ адаптировался очень быстро, а затем продолжил говорить в своем уме: - 【Итак, ты говоришь, что я должен серьезно следить за сюжетом, когда Сяо Юаньму рядом. В любом другом случае, пока это не влияет на общее направление истории, я могу играть, как захочу?】

Когда он услышал слово “играть”, система почувствовал, как в его сердце зародилось дурное предчувствие. Однако все равно честно ответил:【Да.】

Глаза Сун Сюаньхэ изогнулись в улыбке, когда он просиял.

【Хорошо, разморозь время, ба.】

Как будто ничего необычного не произошло, все перед его глазами снова оживилось. Ассистент все еще смотрел на него с тревогой. Когда он не услышал ответа Сун Сюаньхэ, он спросил еще раз:

- Молодой мастер, вы плохо себя чувствуете?

Сун Сюаньхэ махнул рукой. Он взглянул в окно на ворота агентства и сказал:

- Ничего страшного. Пошли.

Чжан Чао спросил:

- Разве вы не собираетесь посмотреть информацию?

- Нет. Я уже знаю, что мне нужно знать. Давай сразу войдем.

Чжан Чао кивнул, поколебался мгновение, а затем снова попытался убедить его:

- Молодой мастер, Сяо Юаньму не может отличить, что для него хорошо, а что плохо. Тебе не нужно торговаться с ним. Через некоторое время он, естественно, примет тебя.

Сун Сюаньхэ повернулся к Чжан Чао и слегка улыбнулся.

- У меня есть чувство приличия.

Чжан Чао последовал за Сун Сюаньхэ в Агентство социального обеспечения. Они пришли сюда под предлогом предоставления помощи, поэтому директор очень быстро пришел к ним.

Директором агентства была пожилая дама лет шестидесяти. Ее тело было немного слабым, но она казалась очень дружелюбной и доброй. Она с улыбкой взяла Сун Сюаньхэ и Чжан Чао, чтобы оглядеться, прежде чем привести их в свой кабинет.

Сун Сюаньхэ спокойно оценил этот очень простой и грубый офис. Он очень хорошо знал о текущем финансовом положении благотворительного агентства. Тем не менее, он улыбнулся.

- Бабушка, на самом деле, главная причина, по которой я пришел сюда, чтобы сделать пожертвование, это из-за Сяо Юаньму. Он окончил известную школу, и его способности в работе необычайны. Я случайно услышал, что он сирота, и решил приехать сюда, чтобы посмотреть на то место, где он вырос, и немного помочь.

Когда директор услышала, как Сун Сюаньхэ хвалит Сяо Юаньму, то сначала улыбнулась, а затем спросила:

- Вы - коллега Юаньму?

- Да. - У Сун Сюаньхэ была светлая и чистая кожа, а также красивое лицо. Когда он улыбался, ему было очень легко усилить доброжелательность, которую проявляли к нему другие. - Он сегодня здесь?

- Ну, конечно! - Директор улыбнулась. - Его друзья редко приходят за ним. Я позову его к тебе.

Через некоторое время Сяо Юаньму последовал за директором. В тот момент, когда Сяо Юаньму увидел Сун Сюаньхэ, его лицо, которое все еще сохраняло слабую, но отчетливую мягкость, немедленно застыло и сменилось настороженностью. Однако, поскольку директор все еще была там, он только использовал невыразительный тон, чтобы сказать:

- Зачем вы пришли сюда?

Услышав это, директор нахмурилась. Она сказала:

- Юаньму, твой друг пришел, чтобы увидеть тебя. Как ты можешь так с ним разговаривать?

Сяо Юаньму поджал губы. Взгляд, который он устремил на Сун Сюаньхэ, был полон отвращения и сдержанного страха. Он не произнес ни единого слова.

Чжан Чао хотел оплакать Сяо Юаньму, но Сун Сюаньхэ был его непосредственным начальником. Поэтому он мог только сделать все возможное, чтобы стать посредником. Поэтому он сказал:

- Директор, похоже, что Сюаньхэ и Юаньму есть о чем поговорить. Как насчет того, чтобы устроить мне экскурсию по здешним помещениям?

Директор кивнула. Она предупредила Сяо Юаньму и ушла вместе с Чжан Чао.

Когда их шаги были уже достаточно далеко, чтобы их нельзя было услышать, Сяо Юаньму сказал тихим, ледяным голосом:

- Что ты собираешься здесь делать? Я уже уволился.

Сун Сюаньхэ сложил руки на груди и лениво откинулся на спинку дивана. Он как раз собирался что-то сказать, когда часть деревянной рамы дивана высунулась из-за спинки. И тут же он уже не мог сохранять свою беззаботную и высокомерную манеру держаться. Он мог только терпеть боль, когда произносил свои реплики:

- Я не согласен. Как ты можешь уйти?

Взгляд Сяо Юаньму стал острым. Затем он услышал, как Сун Сюаньхэ продолжил:

- Ты тоже видел это. Это благотворительное агентство уже настолько изношено, что дальше некуда. Я слышал, что они планируют открыть новое агентство в пригороде столицы. Это впечатляюще и блестяще. Дети, оставшиеся здесь, в основном, больные. Только благодаря доброте директора это агентство с большим трудом удержалось на плаву. В противном случае, это маленькое место уже было бы разрушено. Скажи, может, мне немного помочь директору?

- Что ты имеешь в виду?

Сун Сюаньхэ немного подвинулась вперед. На его лице была улыбка, которая заставляла людей хотеть избить его.

- То, что я имею в виду, зависит от тебя. Если ты согласишься, независимо от того, идет ли речь о ресурсах или строительстве, это социальное агентство получит финансирование. Если ты не согласен на мои требования, то это социальное агентство, скорее всего, будет снесено, а на его месте построят высотку. Эта земля принадлежит моей семье Сун. Ты должен знать, на что я способен.

Сяо Юаньму молчал. Однако, даже если он не говорил, этих глаз, которые содержали сдержанный, морозный воздух, было достаточно, чтобы заставить людей чувствовать холод, словно тот был осязаемым.

Сун Сюаньхэ было все равно. Он только улыбнулся и продолжил:

- Я даю тебе три дня, чтобы все обдумать. Через три дня либо покорно соглашайся на мои требования, либо смотри, как этот приют будет стерт с лица земли. Все зависит от тебя. - Затем он медленно встал и ушел, оставив собеседнику слова для размышления.

Как только он достиг дороги, система сказала с приятным удивлением:【Брат, я обнаружил, что, хотя ты дизайнер, твои актерские способности на самом деле довольно хороши, ах!】

【Иметь навыки очень важно, чтобы действовать в мире. Кроме того, никогда нельзя иметь слишком мало навыков.】- Сун Сюаньхэ лениво откинулся на спинку кресла, сделанного из натуральной кожи. Та часть спины, которую ему только что ткнули, все еще ныла от слабой боли.

【Это правда. Ты действительно достоин быть хозяином, которого выбрал я, Z-48 - Эр Гоу. - Система заставил себя принять свое имя, а затем продолжил: - Я отправлю тебе информацию о семье Сун, чтобы ты мог более плавно приспособиться к жизни семьи Сун.】

\*\*\*

Три дня спустя.

Когда Сун Сюаньхэ спустился вниз, все уже сидели за обеденным столом.

Женщина со зрелым видом подняла голову и увидела, что Сун Сюаньхэ спустился вниз. На ее лице расцвела улыбка.

- Иди быстрее. Мы так долго тебя ждали.

Мужчина средних лет, сидевший слева от женщины, смотрел на свой телефон. Услышав ее голос, он поднял голову и сказал, нахмурив брови.

- Ты становишься все более и более возмутителен. В компании ты нагло гоняешься за мужчиной. Теперь, когда ты дома, ты заставляешь всю свою семью ждать, чтобы начать завтракать. А что дальше?!

Губы Сун Сюаньхэ скривились в улыбке. Его тон был провокационным:

- Даже дедушка не ругал меня. Папа, почему ты так злишься? Не может быть, чтобы только что коронованная императрица кино не заставила тебя чувствовать себя хорошо вчера, м?

- Наглец! - Сун Гочао вскочил, настолько разъяренный, что его лицо стало багрово-красным. - Как ты можешь так говорить со своим отцом?! Ты смотришь на меня сверху вниз?!

Сун Сюаньхэ пожал плечами. Он уже собирался что-то сказать, когда пожилой мужчина, сидевший во главе стола, произнес:

- Что ты делаешь, суетясь так рано утром? Вы все садитесь и ешьте.

Лицо Сун Гочао было полно гнева, но у него не было другого выбора, кроме как сесть. Сун Сюаньхэ тоже подошел к своему месту и сел.

Когда все заняли свои места, был подан завтрак. Слуги приносили одну тарелку за другой. Не обращая внимания на суп, кашу, воду и сок, каждый человек имел по крайней мере пять-шесть тарелок или паровых корзин, расположенных перед ними. Каждое блюдо завтрака было изысканным и художественным, запад и восток вместе взятые. Глядя на стол, было очевидно, что только расходы, понесенные на завтрак этой семьи, были несравнимо экстравагантны.

Сун Сюаньхэ спокойно завтракал, опустив глаза. За последние три дня он получил полное представление о личности и семье первого хозяина.

Первоначальный Сун Сюаньхэ был высокомерен, властен и эгоистичен. Из-за его возраста и того факта, что он вырос в довольно циничной среде, его фаза чунибьё сохранилась. И наиболее очевидная часть синдрома восьмиклассника была... восстанием.

Тем не менее, он наслаждался возможностью всегда стоять на противоположной стороне от Сун Гочао, споря с ним. Он никогда не уставал от этого.

Только после пребывания в семье Сун в течение этих трех дней, Сун Сюаньхэ думал, что это было довольно логично, что первоначальный хозяин был потерян, выросший в такой обстановке.

Он понял все причины и последствия, лишь посмотрев на конституцию членов семьи. Был дедушка, который обладал всей властью, имел последнее слово и не позволял никому опровергать его; был трусливый, неспособный, распутный отец, который мог только напускать на себя вид перед своим сыном; мать, которая испортила своего младшего сына, и старший брат, который был гораздо более выдающимся, чем он, во всех отношениях.

Как написано в этой истории, семья Сун контролировала крупнейшую частную компанию столицы и была также самой богатой семьей в столице. Поскольку отец Сун Сюаньхэ, Сун Гочао, не имел таланта в бизнесе и был бабником, нынешняя семья Сун все еще управлялась дедом Сун Сюаньхэ. В выборе преемника семья Сун напрямую обошла Сун Гочао. Прямо сейчас, это было между Сун Сюаньхэ и его старшим братом, Сун Сюаньлинем.

Просто Сун Сюаньхэ не собиралась наследовать семейный бизнес. С юных лет ему никогда не приходилось беспокоиться о своих повседневных нуждах. Кроме того, он привык всеми силами добиваться смерти, чтобы потом его семья убирала за ним беспорядок. Очевидно, он не хотел брать на себя никаких обязательств. Более того, если бы не было Сяо Юаньму, семья Сун действительно могла бы позволить ему прожить всю свою жизнь вот так.

Тем не менее, сам Сун Сюаньхэ не хотел думать о новом способе провоцировать Сун Гочао всякий раз, когда видел последнего, будто был петухом, стремящимся к драке, ради его настроек характера. Еще меньше он хотел заполучить еще одного врага на вершине как Сяо Юаньму.

Поэтому он должен был найти способ, который соответствовал бы личности первоначального носителя, чтобы “естественно” положить конец его текущему типу поведения. Более того, он должен был изменить свою личность.

Только вчера, после того как он увидел Сун Гочао, и скандал с новой императрицей кино был раскрыт, в его голове мгновенно возникло решение. Только спешить было некуда. Сначала он закончит свои официальные дела по раскрытию сегодняшнего сюжета.

На этот раз помощник Чжан Чао не пошел с ними. Сун Сюаньхэ поехал в городское социальное Агентство Цин.

Сторож был тот же, кто впустил Сун Сюаньхэ в прошлый раз. Таким образом, он не остановил его, увидев. Вместо этого сторож крикнул с улыбкой:

- Сяо Сяо, твой друг пришел!

Шаги Сун Сюаньхэ замерли.

Сяо Сяо?

Будущий крутой, ненормальный, психованный айсберг-магнат на самом деле назывался таким милым прозвищем, как “Сяо Сяо”? По какой-то причине, это заставило его почувствовать, что здесь был небольшой “пробел милоты”.

Сяо Юаньму вышел. Он не удивился, увидев Сун Сюаньхэ. Холодным голосом он сказал:

- Следуй за мной.

Сун Сюаньхэ последовал за Сяо Юаньму и прибыл в кабинет директора, где был три дня назад. Он нарочно сел на кресло, в котором не было дырок. Вздернув подбородок, он продекламировал свои строки:

- Ты все обдумал?

Выражение Сяо Юаньму потемнело. Некоторое время он пристально смотрел на Сун Сюаньхэ, а потом сказал бесцветным голосом:

- У меня есть выбор?

Сун Сюаньхэ пожал плечами, его губы изогнулись в улыбке.

- Нет.

Когда он услышал это, глаза Сяо Юаньму стали еще холоднее. Его челюсть напряглась, и он на мгновение замолчал. Затем сказал:

- Я согласен.

Когда он услышал этот тон голоса, который звучал так, будто другой шел на унизительный компромисс, Сун Сюаньхэ поднял голову, чтобы оценить Сяо Юаньму. Другой был очень хорош собой. У него всегда была прямая спина, широкие плечи и длинные ноги. Несмотря на то, что он был одет в дешевую белую футболку и застиранные джинсы, он все равно выглядел очень стильно.

Просто глядя на него так, Сун Сюаньхэ чувствовал, что действительно может понять, почему первоначальный владелец тела полюбил Сяо Юаньму и был полон решимости заполучить его.

- Тогда собирай свои вещи и пойдем со мной. - Сун Сюаньхэ отвел взгляд и сказал: - Отныне ты будешь жить со мной в моей квартире, которая рядом с компанией.

Сяо Юаньму опустил глаза. Его голос звучал мягко, но в нем чувствовался холодок:

- Помни, что ты мне обещал.

- Конечно. - Сун Сюаньхэ встал, довольный собой. - Пока ты будешь хорошим, это социальное агентство будет только улучшаться.

【Сказав это, Сун Сюаньхэ поднял подбородок Сяо Юаньму.

- Поскольку я согласился помочь тебе финансами, то не должен ли я получить кое-что взамен? Ты так не думаешь?

Выражение Сяо Юаньму слегка изменилось. В его глазах были настороженность и ненависть.

- Чего ты хочешь? - ледяным тоном спросил он.

Сун Сюаньхэ дьявольски улыбнулся. Он ущипнул Сяо Юаньму за подбородок и потянул его вниз, целуя в губы. Прежде чем Сяо Юаньму успел оттолкнуть его, Сун Сюаньхэ отпустил того и заговорил насмешливым тоном:

- Неплохо.】

Сун Сюаньхэ, который уже встал и собирался уходить, замер. Он быстро понял, что означают слова, появившиеся в его голове. Однако в его сердце все еще теплилась надежда: 【Неужели ты хочешь, чтобы я следовал тому, что здесь написано, ба?】

Эр Гоу разбил его надежды:【Действуй, брат.】

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 3**

Сун Сюаньхэ не двигался. Сяо Юаньму также остановился и стоял в нескольких шагах, холодно глядя на него.

Зафиксировав выражение лица, Сун Сюаньхэ слегка приподнял подбородок и задумался над своими собственными настройками характера. Затем он шел, пока не остановился перед Сяо Юаньму, надменный. Его глаза встретились со спокойными и равнодушными глазами Сяо Юаньму.

Сяо Юаньму наблюдал за его приближением ледяным взглядом. Кроме крайне сдержанного отвращения в его глазах, не было никаких волнений.

Сун Сюаньхэ, естественно, знал, как сильно Сяо Юаньму ненавидит его. Или, скорее, как сильно он ненавидел прежнего хозяина. Однако, в конце концов, все равно теперь будет он. Все это уже было решено. Таким образом, у него не было никаких особых чувств по этому поводу.

Сун Сюаньхэ поднял голову и ущипнул другого за подбородок. Его губы растянулись в улыбке.

- Я вдруг подумал: раз уж я помогаю тебе финансировать благотворительное агентство, то не должен ли я получить что-нибудь взамен? Ты так не думаешь?

Взгляд Сяо Юаньму потемнел. Он схватил его за руку.

- Что ты собираешься делать? - в его голосе слышалось презрение.

Его мрачный голос прозвучал в ушах Сун Сюаньхэ. От него исходил пронизывающий холод, заставляя ресницы Сун Сюаньхэ непроизвольно вздрагивать.

Можно было уже видеть намеки на будущее "Я" ледяного магната, который однажды заставит людей дрожать от страха. Всего одной фразой он мог заставить ваш скальп онеметь.

Однако сюжет, который должен был развернуться, должен был развернуться. Сун Сюаньхэ чувствовал, что другой был достаточно силен, чтобы сломать ему запястье. Он знал, что не сможет прижать голову Сяо Юаньму к Земле. Из-за разницы в их росте он мог только внутренне отдуваться, слегка приподнимаясь на цыпочки.

Приближающееся лицо Сун Сюаньхэ сделало холодный свет в глазах Сяо Юаньму еще более строгим. Как только их губы почти соприкоснулись, это стало больше, чем тот мог вынести. Сяо Юаньму нахмурился и безжалостно оттолкнул другого. Он прищурился.

- Что ты делаешь?

Когда его оттолкнули, Сун Сюаньхэ пришлось отступить на несколько шагов, чтобы сохранить равновесие. Однако он совсем не сердился. Он подавил радость от того, что вырвался из ситуации, и очень разумно проанализировал: 【Я уже сказал все свои реплики. Это Сяо Юаньму оттолкнул меня. В соответствии с настройками характера Сун Сюаньхэ, он, скорее всего, уйдет, взволнованный и раздраженный. Тогда он будет думать о том, чтобы отложить месть на более позднее время. Поэтому, согласно моим настройкам персонажа, я должен просто развернуться и уйти.】

【Твой характер не имеет ни малейшего значения. Важно то, что если ты не завершишь успешно части сюжетной линии, ты немедленно умрешь. Не имеет значения, в книге или в реальном мире — в обоих случаях ты будешь мертв. - Система жестоко разрушил попытку Сун Сюаньхэ найти лазейку. - Кроме того, назначенные сцены могут происходить только в назначенных местах. Если Сяо Юаньму покинет эту комнату, а ты не выполнил назначенное действие, то это означает, что ты провалил свою миссию. И наконец, я дам тебе небольшое напоминание: Сяо Юаньму сейчас выйдет в эту дверь.】

Как только система сказал это, Сяо Юаньму оттолкнул Сун Сюаньхэ и направился наружу. В данный момент он как раз подошел к двери.

Увидев, как Сяо Юаньму положил руку на дверь, Сун Сюаньхэ подумал о том, что его маленькая жизнь закончится, как только эта дверь откроется. У Сун Сюаньхэ не было времени на раздумья. Он бросился бежать в направлении Сяо Юаньму. Как только тот собрался открыть дверь, он в отчаянии набросился на другого.

Система: !!!

Слабый освежающий запах лимона донесся до носа Сун Сюаньхэ. Перед его глазами был прямой нос, на который падали тени от пушистых ресниц. Гладкие и совершенные контуры были остры как нож. Он выглядел, как лучший шедевр скульптора.

Сяо Юаньму медленно повернул голову в сторону. Тень на его носу слегка сдвинулась. Его глаза встретились с широко раскрытыми глазами Сун Сюаньхэ. В голосе Сяо Юаньму начали образовываться ледяные осколки, и он выплюнул одно слово за другим:

- Что ты делаешь?

Только тогда Сун Сюаньхэ осознал, что он на самом деле прыгнул на спину будущей большой шишке, которая могла определить чью-то жизнь и смерть одним мигом. Однако он был поражен лишь на мгновение. В конце концов, он вот-вот лишится жизни. Что он не мог сделать в этом случае?

- Целую тебя.

Как только эти слова были сказаны, и прежде, чем Сяо Юаньму успел ответить, дверь распахнулась снаружи. На пороге стоял добросердечная пожилая женщина и с удивлением смотрела на них обоих.

В этот момент Сяо Юаньму захотелось оттащить его. Сун Сюаньхэ, который очень ценил свою жизнь, не имел времени заботиться о других вещах. Он прямо повернул лицо Сяо Юаньму к себе и затем быстро коснулся губами его губ. Затем он тут же произнес последнюю строчку:

- Неплохо.

【Миссия завершена.】

Услышав голос системы, Сун Сюаньхэ вздохнул с облегчением. После того, как срочность от того, что его жизнь была на кону, исчезла, ужас от осознания того, что он был на спине будущего магната, мгновенно атаковал его разум. Он вел себя так, словно кто-то только что уколол его в зад, спрыгнув со спины Сяо Юаньму. Когда он восстановил свое равновесие, чтобы получить немного доброй воли, компенсируя крайне негативное впечатление от него будущей большой шишки, он решил “помочь” окольным путем.

Сун Сюаньхэ выпрямился и очень мило улыбнулся старушке, стоящей в дверях.

- Здравствуйте, директор.

Только тогда пожилая женщина пришла в себя. Когда Сун Сюаньхэ пришел искать Сяо Юаньму раньше, она не придала этому особого значения. Когда они оба сказали, что хотят побыть вдвоем в комнате, она подумала, что им нужно о чем-то поговорить. Она не ожидала, что у них действительно были такие отношения.

Сяо Юаньму никогда не подпускал кого-то так близко. Не так уж плохо, что у него теперь есть парень.

Директор не чувствовала никакого отторжения по этому поводу. Однополые браки в этом мире были узаконены еще до ее рождения. По ее мнению, для Сяо Юаньму было нормальным найти партнера любого пола. Только было бы лучше, если бы его партнер был немного оживленнее. Поэтому Сун Сюаньхэ был очень подходящей кандидатурой. Хотя они встречались всего два раза, глядя на сверкающие глаза и восхитительную улыбку Сун Сюаньхэ, она могла сказать, что тот был хорошим, живым и веселым ребенком.

Она чувствовала, что этот ребенок очень подходит Сяо Юаньму.

Только кожа Сяо Юаньму всегда была тонкой. Они вдвоем суетились в комнате, но она внезапно распахнула дверь и прервала их близость. Директор добродушно улыбнулась и сделала вид, что ничего не заметила. Она предложила им выход из этой неловкой ситуации:

- Вы собираетесь пойти куда-нибудь поесть?

Сяо Юаньму поджал губы и вяло сказал:

- Нет.

Старушка перевела взгляд с холодного лица Сяо Юаньму на сияющего и очаровательного Сун Сюаньхэ.

- Раз уж вы не собираетесь идти куда-нибудь поесть, оставайтесь здесь.

Сун Сюаньхэ подсознательно взглянул на выражение лица Сяо Юаньму. Увидев, что тот молча опустил голову, он посмотрел на ожидающее выражение лица пожилой женщины и смог только кивнуть.

- Тогда мне придется побеспокоить вас, бабушка.

Услышав, что Сун Сюаньхэ согласился, улыбка пожилой женщины стала еще шире. Она усадила его на диван и налила стакан воды.

- Юаньму, этот ребенок, говорит мало. Обычно редко можно увидеть, как он сближается с другими. Единственный, кого он привел сюда, - это ты. Очевидно, что он действительно видит в тебе своего хорошего друга. Вы двое, э-э, хорошо ладите. Он - тихий ребенок, который не любит много говорить. Я надеюсь, что ты сможешь простить его за это.

Сун Сюаньхэ взял стакан и поблагодарил ее. Больше он ничего не сказал. Он увидел Сяо Юаньму повернулся к пожилой женщине.

- Бабушка, иди готовь. Нам здесь хорошо.

Пожилая женщина расплылась в улыбке. Она сказала:

- Хорошо, хорошо, хорошо, бабушка уйдет. Теперь вы оба прекрасно ладите.

Дверь только закрылась пожилая женщина, как нежное выражение на лице Сяо Юаньму исчезло. Он с силой вытер губы, которые только что коснулись губ Сун Сюаньхэ. Его глаза были холодны, как замерзшее озеро.

- Разве ты не сказал, что мы едем к тебе? Поехали.

- Я только что согласился…

- Я не знаю, почему ты вдруг пришел… - Сяо Юаньму посмотрел на него сверху вниз. В его тщательно подавленном голосе слышалась угроза вступить в борьбу не на жизнь, а на смерть: - Однако, если ты посмеешь строить козни против директора, я обещаю тебе, что заставлю тебя пожалеть о том, что ты родился в этом мире.

Видя сдерживаемые злобные потоки и злобу в глазах Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ только почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он медленно поднялся к его голове, парализуя. В то же время он внезапно осознал, что даже если Сяо Юаньму все еще не переродился, он все равно не тот, для кого можно легко создавать трудности. Он надеется, что Сяо Юаньму определенно сделает как сказал.

Он приподнялся и встал с дивана. Сун Сюаньхэ поднял подбородок и придал своему лицу выражение полного презрения.

- Если бы не ты, я бы не ел в таком месте, как это. Раз ты хочешь уйти, то мы пойдем.

Однако, как только они вдвоем добрались до ворот благотворительного агентства, прежде чем они успели сесть в машину, к ним подбежала маленькая девочка с двумя хвостиками. Она взглянула на Сяо Юаньму и робко обратилась к Сун Сюаньхэ:

- Гэгэ\*, ты уходишь? Директор бабуля хотела, чтобы я позвала тебя и Юаньму-гэгэ, чтобы пойти поесть в обеденный зал.

(п/п: гэ - "старший брат", уважительное обращение к старшему мужчине, не обязательно родственнику)

Сун Сюаньхэ остановился и повернулся, чтобы посмотреть на Сяо Юаньму.

Сяо Юаньму будто не видел маленькую девочку. Он только холодно сказал:

- Скажи ей, что кое-что случилось, так что мы не придем.

Девочка, очевидно, боялась Сяо Юаньму. Услышав его слова, она быстро кивнула головой и убежала, как кролик, преследуемый стаей волков, скрывшись из виду.

Сун Сюаньхэ поджал губы и подавился словами “Что ты сделал с маленькой девочкой, что она так тебя боится?" Затем он открыл дверцу машины и сел на свое место.

Он подождал, пока Сяо Юаньму сядет на пассажирское сиденье, прежде чем завести двигатель. Краем глаза он заметил, что тот смотрит вниз. Он терпел и терпел, но в конце концов сказал:

- Пристегнись.

Сяо Юаньму взглянул на него, но не двигался. Брови Сун Сюаньхэ нахмурились, и он заговорил тоном, соответствующим первоначальному хозяину:

- Неужели ты хочешь, чтобы я сделал это за тебя?

Сун Сюаньхэ думал, что если он скажет это так, Сяо Юаньму пристегнулся бы ремнем безопасности. Однако тот не двинулся с места. Он лишь холодно посмотрел на него.

Был ли это пассивный протест против его угрозы?

Сяо Юаньму не был таким бессмысленным человеком, ба. Раньше, когда он только читал роман, все было в порядке. Теперь, когда он вошел в контакт с ним, у Сун Сюаньхэ была только одна мысль: «Сяо Юаньму абсолютно не был тем, кого я могу себе позволить обидеть».

Если бы это было в его родном мире, он, конечно, избегал бы Сяо Юаньму, если бы увидел его. Даже если им придется встретиться, он ни за что не обидит его. Однако ему было суждено очень сильно обидеть его.

Однако если бы кто-то в его машине не был пристегнут ремнем безопасности, его одержимость не позволила бы ему сесть за руль.

Он боролся с этим в течение секунды. Его особенности характера - то, что могло рухнуть в любой момент — не могли победить его навязчивую одержимость, которая была у него в течение двадцати с лишним лет. Сун Сюаньхэ расстегнул свой собственный ремень безопасности, наклонился к Сяо Юаньму, помог ему пристегнуться, а затем сел обратно. Он боялся, что если Большой босс будет несчастлив, то в будущем он будет мучить его еще более ужасно.

【Чего ты боишься? - сказал Эр Гоу. - Есть только несколько человек, которые умрут так же несчастно, как и ты. Расслабься, ба. Что бы ты ни делал, ты не можешь умереть еще более худшей смертью.】

Действие Сун Сюаньхэ по запуску автомобиля приостановилось. С бесстрастным лицом он сказал:【Спасибо за напоминание, гэ.】

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 4**

Спортивный автомобиль медленно въехал в хорошо развитый, высококлассный район. Миновав отдельно стоящую виллу, он свернул на стоянку многоэтажного жилого дома.

Сун Сюаньхэ взглянул на Сяо Юаньму, который сидел на пассажирском сиденье с закрытыми глазами и ничего не выражающим лицом. Когда он думал, что с сегодняшнего дня ему придется не только сожительствовать с этим будущим большим боссом, но и мучить его различными способами, он не мог не плакать о своем будущем "Я". Его будущее "Я", у которого будет такой трагический конец, не мог быть более трагичным.

Автомобиль только остановился, когда Сяо Юаньму открыл глаза. Его глаза были холодны как бездонная пропасть. Они также были ясными и бодрствующими без каких-либо следов сна.

Сун Сюаньхэ не удивился. Если бы Сяо Юаньму мог спать в машине человека, который заставлял его подчиняться, то это было бы так же ужасно, как если бы динозавры Юрского периода вернулись к жизни.

- Мы уже здесь. Выходи. - Сун Сюаньхэ ответственно и старательно произносил свои строки: - Отныне ты будешь жить здесь со мной. Через некоторое время я отведу тебя в твою комнату. После этого иди и приготовь ужин.

Сяо Юаньму бросил на него равнодушный взгляд и открыл дверцу машины.

Сун Сюаньхэ вздохнул с облегчением. Сначала он провел того по двухэтажному дому, где им предстояло жить, а затем открыл дверь в одну из комнат. Он сказал:

- Отныне это твоя комната.

В книге, единственное, что Сун Сюаньхэ думал, что первоначальный хозяин сделал правильно, вероятно, решил спать отдельно от Сяо Юаньму. Хотя он не знал, почему тот спал отдельно, когда держал любовника, именно из-за этого Сун Сюаньхэ мог, по крайней мере. избежать охраны и лишенных нервов по ночам. Ему не нужно было бояться, что Сяо Юаньму убьет его, если будет несчастлив.

Сяо Юаньму равнодушно посмотрел на чистую и опрятную комнату. Затем перевел взгляд на Сун Сюаньхэ и апатично спросил:

- Что ты хочешь съесть?

- Что угодно. - Если бы сюжет не требовал этого, Сун Сюаньхэ не хотел бы еще больше раздражать этого будущего большого босса. Кроме того, он не был придирчивым едоком в любом случае. - Я ем все. Просто сделай немного чего-нибудь.

Сяо Юаньму больше ничего не сказал. Он тут же повернулся и спустился по лестнице.

Сун Сюаньхэ смотрел, как его спина исчезает за лестницей, глубоко вздохнув. Затем он открыл дверь в соседнюю комнату и лег на кровать. Все его мышцы начали расслабляться. Сегодня он получил слишком много страхов. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя.

Сун Сюаньхэ лежал некоторое время на кровати, как только он собирался уснуть, резкий звук звонка выдернул его из дремы.

Он взял телефон, посмотрев на незнакомый номер, и ответил:

- Что?

- Мастер Сун, все приготовления, о которых вы просили, уже сделаны. Когда вы планируете приехать? - с другой стороны телефона Сун Сюаньхэ услышал умоляющий тон.

Услышав эти слова, он вспомнил, кто был этот человек, и что он планирован несколько дней назад.

- Я приеду в эти выходные. - Из-за того, что он только что почти заснул, голос Сун Сюаньхэ был хриплым, легким и медленным. В его тоне слышалась небрежность, характерная для богатых детей: - Не нужно делать из этого шоу. Я приду только повеселиться.

- Понятно, понятно. - Человек с другой стороны быстро согласился с Сун Сюаньхэ, разумно придумав для него очень достойное оправдание: - Мастер Сун планирует инвестировать в несколько фильмов. Приезжайте для того, чтобы осмотреть съемочную площадку в эти выходные, вот и все.

Сун Сюаньхэ подумал, что этот человек был довольно интересным, услышав это. Он не смог удержаться от смеха и напомнил собеседнику:

- Я давно восхищаюсь императрицей фильмов Лю. Надеюсь, что смогу встретиться с ней лично завтра.

С другой стороны послышался смешок молчаливого понимания. Этот человек сказал:

- Для императрицы фильмов Лю большая честь быть замеченной мастером Сун. Она определенно будет здесь в выходные.

Повесив трубку, Сун Сюаньхэ не смог сдержать улыбки. Другим человеком был режиссер по имени Хуан Кун со своей собственной командой. Его режиссерские навыки не обязательно были выдающимися, но он был ловким и гладким в выполнении таких вещей лизание сапог. Кроме того, он был очень веселым человеком. Если бы его поместили в древние времена, он был бы удивительно похож на великого евнуха, отвечающего за Дунчан. Он был из тех, кто охотно подлизывается к тем, кто у власти, и запугивает тех, кто ниже его.

Сун Сюаньхэ не думал, что в этом есть что-то плохое. До тех пор, пока ваш статус будет намного выше, чем у этого человека, он не сможет вызвать никаких больших волн. Для Сун Сюаньхэ разговор с ним был довольно интересным. Как только он начинал что-то говорить, другой заканчивал за него его же мысль. Он чувствовал, что разговаривать с ним очень легко.

Отбросив телефон в сторону, Сун Сюаньхэ заворочался в постели, не желая вставать. Затем он сел и потянулся. Он собирался спуститься вниз, чтобы посмотреть, как Сяо Юаньму справляется с готовкой.

Кто бы мог подумать, что, как только он обернется, он быстро и преувеличенно отскочит назад, как маленький котенок, который вдруг обнаружил, что за ним лежит огурец. Он чуть не упал головой на кровать.

С большим трудом ему удалось удержаться на ногах, ухватившись за край кровати. Сун Сюаньхэ пополз обратно, лицо его было бледным от того, что он еще не полностью оправился от паники. Он был взволнован.

- Какого черта ты вдруг появился у меня за спиной?!

Было чрезвычайно трудно оставаться спокойным после того, как вы внезапно увидели человека, стоящего позади вас, застигнувшим вас полностью врасплох, даже если вы были молодым мастером Сун, который был чрезвычайно смелым. Поскольку он был молод, единственное, чего он боялся, были те свирепые, сверхъестественные существа, которые появлялись из ниоткуда в фильмах и рассказах - призраки.

Молчаливое появление Сяо Юаньму за его спиной почти напугало его до смерти. Если бы это не было из-за того, что он все еще был в здравом уме, с его обычным характером, он бы опрометчиво пошел, чтобы дать Сяо Юаньму пинка, чтобы выплеснуть свою ярость за то, что тот напугал его.

С определенной точки зрения можно было бы сказать, что характер Сун Сюаньхэ был не менее ужасен, чем у самого хозяина дома. Просто, несмотря на то что он любил играть, он, к счастью, все еще придерживался принципов, которым следовали обычные люди, а также имел нормальную итоговую линию, которую он не пересекал. Он мог судить, что ему следует делать, а что нет. Иначе, учитывая, как его родители покинули этот мир так рано, как еще он смог бы расти сам по себе в семье эксплуататоров Сун в полной безопасности?

После выпада Сун Сюаньхэ почувствовал себя немного виноватым. Он не знал, как долго Сяо Юаньму стоял снаружи, и также не знал, слышал ли он его разговор по телефону только что. Думая о том, как он заставил этого человека стать его любовником, а затем отвернулся, сказав, что его интересует какая-то женщина, он чувствовал себя так, словно его поймали на измене в постели с поличным.

Однако первый хозяин не чувствовал себя виноватым, поэтому он выпрямил спину и поднял подбородок. Он понизил голос:

- Ужин готов?

Окинув взглядом глаза Сун Сюаньхэ, которые были особенно влажными, потому что он только что вздрогнул, и его слегка дрожащие, густые, черные ресницы, Сяо Юаньму вдруг почувствовал, что мрачность, которая была подавлена в глубине его сердца все это время, немного рассеялась. По какой-то непонятной причине его настроение значительно улучшилось.

Сяо Юаньму кивнул. В кои-то веки он заговорил чуть громче обычного:

- Лапша с томатно-яичным соусом.

Глаза Сун Сюаньхэ загорелись. Лапша с томатным яичным соусом была его любимой разновидностью лапши. Ничто не могло сравниться с этим!

- Тогда пошли. - Сун Сюаньхэ встал с кровати и подошел к Сяо Юаньму. Затем он искоса взглянул на него и сказал высокомерным тоном: - С этого момента, не входи случайно в мою комнату без разрешения.

Сяо Юаньму молчал. Он лишь холодно взглянул на него в ответ и первым вышел из комнаты.

Раньше он читал в книге, что Сяо Юаньму очень хорошо готовит. Один из его семерых бойфрендов был безумно увлечен им после того, как съел миску сомэнь Сяо Юаньму, сделанную случайно. Когда он увидел это, Сун Сюаньхэ только усмехнулся. Он подумал, что автор стал беспринципным и нелогичным в своем желании дать Сяо Юаньму больше парней.

Однако, съев лапшу Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ почувствовал, что должен извиниться за свое юношеское легкомыслие, невежество и ограниченность. Он мог бы поклясться своими двадцатидвухлетними, избалованными, придирчивыми вкусовыми рецепторами, что это была самая вкусная тарелка лапши с томатно-яичным соусом, которую он когда-либо ел!

Если бы он мог есть только одно блюдо в течение всей своей жизни, он действительно был готов есть лапшу Сяо Юаньму три раза в день, каждый день своей жизни!

Когда Сун Сюаньхэ ел, он был чрезвычайно утонченным. Он сидел прямо и ел очень мирно, опустив глаза. Даже если он ел лапшу, было трудно услышать какие-либо неэлегантные звуки. Тем не менее, Сяо Юаньму не знал почему, но хотя раньше у него не было особого аппетита, увидев, что Сун Сюаньхэ съел всю свою лапшу, он почувствовал, что на самом деле очень голоден.

Более того, когда он увидел, что Сун Сюаньхэ поднял голову от миски и смотрит на него сверкающими глазами, очень серьезно говоря ему: “Это вкусно”, он вдруг почувствовал, что если бы другой сказал, что он хочет еще, у него возникло бы желание немедленно приготовить ему другую миску.

Сун Сюаньхэ не сказал, что хочет есть больше. Хотя он чувствовал, что все еще может есть, он был очень самосознателен. Кроме того, он уже решил, что, помимо того, что было необходимо для заговора, он не будет раздражать босса Сяо больше, чем это необходимо. Ради того, чтобы его будущее не стало еще более трагичным, даже если бы он захотел есть, он сдерживал себя.

Для Сун Сюаньхэ говорить шеф-повару, что еда, которую он приготовил, была восхитительной после того, как он съел что-то хорошее, было не более чем маленькой привычкой. Его мать была очень известным шеф-поваром. С юных лет, еще до того, как он научился каким-либо манерам за столом, его мать и отец учили его, что он должен уважать любую пищу, которая входит в его рот, а также человека, который делает это восхитительное блюдо.

Эта привычка глубоко укоренилась в Сун Сюаньхэ еще до того, как он научился говорить. Поэтому, сказав это, Сун Сюаньхэ даже не задумался о том, соответствует ли он первоначальным характеристикам. В конце концов, это было слишком естественно для него. Это было похоже на то, как человек, естественно, использует палочки для еды китайской кухни и столовые приборы, чтобы есть западную кухню. Не было никакой необходимости думать, соблюдая самые основные принципы.

После еды Сун Сюаньхэ сел на диван и уставился на спину Сяо Юаньму, пока тот мыл посуду. Пальцы Сун Сюаньхэ довольно раздраженно постукивали по подушке.

Когда он думал о том, как должен был толкнуть Сяо Юаньму вниз, а затем заставить того сделать «это самое», он чувствовал, что его ноги становятся мягкими. Хотя он и знал, что ничего не добьется, все же был немного напуган. В конце концов, сравнивая его телосложение с телосложением Сяо Юаньму, если бы Сяо Юаньму сломал ему ноги в приступе гнева, что бы он тогда делал?

Однако это была важная сцена в сюжете. Даже если Сяо Юаньму сломает ему ноги, он все равно должен будет действовать.

Сяо Юаньму вышел из кухни и увидел Сун Сюаньхэ, свернувшуюся калачиком на диване, обняв подушку и скрестив ноги. Его губы были слегка поджаты, и он думал бог знает о чем. Густые ресницы отбрасывали тень на его лицо. Вероятно, потому что диван был слишком большим и мягким, Сун Сюаньхэ погрузился в него всем телом. Необъяснимо, но он выглядел довольно невинным и жалким.

Однако Сяо Юаньму знал, что это всего лишь иллюзия.

В этом мире было много жалких людей, но среди них не было такого властного, высокомерного, богатого третьего поколения, как Сун Сюаньхэ.

Автору есть что сказать:

Сун Сюаньхэ: слабый, жалкий и беспомощный.

Сяо Юаньму: Будь хорошим, я сделаю тебе лапшу, чтобы поесть.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 5**

Темный силуэт навис над Сун Сюаньхэ, заслоняя свет. Он посмотрел вверх, ошарашено встречаясь взглядом с холодноватыми глазами Сяо Юаньму.

- Если больше ничего нет, я вернусь в свою комнату.

Сун Сюаньхэ подсознательно хотел кивнуть, но только немного поднял голову, как вдруг пришел в себя и приостановил это действие. Он прищурился, глядя на Сяо Юаньму, и безразличным тоном многозначительно произнес:

- Что ты имеешь в виду, "если больше ничего нет"? Ты что, забыл, кто ты теперь?

Глубина глаз Сяо Юаньму была ледяной. Его взгляд был прикован к Сун Сюаньхэ, который свернулся калачиком на диване и выглядел очень по-детски. Однако выражение его лица оставалось апатичным и холодным.

- Что я должен делать?

Сун Сюаньхэ отбросил свою подушку, встал на диван и посмотрел вниз на Сяо Юаньму. Протянув руку, он приподнял подбородок собеседника.

- А ты как думаешь? - с намеком спросил он.

Сяо Юаньму не говорил. Сун Сюаньхэ отпустил его и усмехнулся.

- Прими душ, а потом жди меня в своей комнате, - сказав это, он спрыгнул с дивана и ушел.

Вернувшись в свою комнату, Сун Сюаньхэ закрыл дверь и глубоко вздохнул. Когда он почувствовал, что ощущение иголок в спине немного исчезло, он не мог не начать беспокоиться. Он даже не встречался ни с кем раньше. Он не знал, что им следует делать. Более того, Сяо Юаньму тоже был мужчиной. Единственное, что его радовало, - это уверенность в том, что Сяо Юаньму оттолкнет его.

Он просто не знал, как далеко ему нужно зайти, прежде чем Сяо Юаньму оттолкнет его.

Времени было крайне мало. Сун Сюаньхэ, который ничего не умел делать, мог только принять отчаянные меры, паникуя и выхватывая свой телефон, чтобы узнать, как мужчины делают это с другими мужчинами. Все ответы в Интернете не были особенно прямыми или откровенными в том, чтобы рассказать ему, что и как происходит. Все ответы были поверхностными, вроде “просто позвольте природе идти своим чередом”.

Прежде чем Сун Сюаньхэ смог найти решение должным образом, система напомнил ему:【Сяо Юаньму закончил принимать душ. Сейчас у него на поясе только полотенце. Пришло время для сцены. Быстро идите туда. Когда он полностью оденется, ваша миссия будет считаться проваленной.】

Выражение лица Сун Сюаньхэ стало жестким. Он помолчал некоторое время, после чего отложил телефон и направился к двери, распахивая ее. Он подошел к соседней двери, чувствуя себя доблестным героем, который готов стать мучеником.

Он легонько постучал в дверь три раза. Не дожидаясь ответа Сяо Юаньму, он толкнул дверь и вошел во внутрь. Он увидел Сяо Юаньму только с полотенцем вокруг бедер, который насухо вытирал волосы другим полотенцем.

Когда он увидел, что дверь открылась, Сяо Юаньму уронил полотенце в свою руку. Ему было все равно, что вода все еще капала с кончиков его волос. Он сразу же подошел к Сун Сюаньхэ с холодным взглядом.

Сун Сюаньхэ раньше был модельером. Когда он учился в школе, то привык смотреть на самые разные тела. Поэтому он знал, что телосложение Сяо Юаньму было исключительным. Если бы он захотел стать моделью, за него бы боролись все менеджеры с острым взглядом.

Однако, когда Сун Сюаньхэ увидел Сяо Юаньму, он все еще не мог не быть ошеломлен.

Если бы кто-то сказал, что лицо Сяо Юаньму было самой гордой работой Бога, то тело Сяо Юаньму было самым великолепной скульптурой этого мира, самой трудной для воспроизведения, самым совершенным шедевром. Его мускулы были напряжены и полны взрывной силы; пропорции между плечами и талией, а также между верхней и нижней половиной тела были идеальными, не говоря уже о его крепком прессе и сексуальной русалочьей линии. Просто взглянув на такое тело, Сун Сюаньхэ мог сразу же создать целую новую линию мужской одежды — ту, которая включала в себя как весенне-летнюю, так и осенне-зимнюю одежду.

Сяо Юаньму стоял всего в метре от Сун Сюаньхэ. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ не скрывает, насколько он ошеломлен и влюблен, он опустил взгляд и отогнал холодный свет в глазах.

【Сюжет, ах, гэ!】

Голос системы выдернул Сун Сюаньхэ, который уже придумывал проекты, из его головы. Он моргнул, явно смутившись. С опозданием он понял, что Сяо Юаньму стоит очень близко к нему. Гормоны, которые излучал этот человек, напали на него.

Было просто жаль, что Сун Сюаньхэ не был тронут ни в малейшей степени. Он просто хотел немедленно схватить листок бумаги и нарисовать рисунок, который только что придумал в своей голове.

【Ты можешь попробовать это сделать. Возможно, эта работа станет твоей самой славной посмертной работой. Я слышал, что вы, люди, гораздо больше цените произведения искусства после смерти художника.】

Сун Сюаньхэ: «...»

Он не осмеливался даже попытаться сделать это.

Одним предложением система вернула Сун Сюаньхэ к реальности. Он посмотрел на Сяо Юаньму, который напустил на себя серьезное и строгое выражение. Он не мог помочь, но чувствовал себя обиженным. Сяо Юаньму не желал этого, и Сун Сюаньхэ сам не хотел ничем таким заниматься. Но и просто умереть он тоже не хотел. Почему же так сложно просто жить?

Сяо Юаньму незаметно нахмурился. Он не знал, может быть, ему просто привиделось, но ему показалось, что выражение лица Сун Сюаньхэ только что заставило другого выглядеть немного обиженным и невинным. Это был уже второй раз, когда он видел подобную иллюзию. Это заставило Сяо Юаньму, который всегда доверял своему собственному суждению и интуиции, чувствовать себя очень бдительным. Похоже, он недооценил Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ действительно был высокомерен и властен. Однако оказалось, что тот не так уж безмозгл, как он думал. Казалось, что искать доказательства нарушения закона семьей Сун будет труднее, чем он предполагал.

Сяо Юаньму ничего не говорил и не шевелился. Сун Сюаньхэ, однако, не мог ждать ради сохранения этой своей маленькой жизни. Он сразу же двинулся вперед и протянул руку, чтобы толкнуть Сяо Юаньму вниз, заставляя того сесть на кровать. Он хотел воспользоваться инерцией, чтобы толкнуть его вниз, но обнаружил, что тот не двигается. Сун Сюаньхэ был совершенно беспомощен. Он не осмеливался взглянуть на лицо Сяо Юаньму. Он только закрыл глаза и поцеловал того в губы.

Когда Сяо Юаньму почувствовал, как мягкие губы встретились с его губами, в глазах Сяо Юаньму внезапно появился холодный блеск. Как раз в тот момент, когда он думал, что Сун Сюаньхэ углубит поцелуй, другой переместил свои губы к его шее.

Хотя это было необходимо, чтобы разыграть сцену, и он не был молодой девушкой, которая будет заботиться о своем первом поцелуе, Сун Сюаньхэ просто не мог заставить себя по-настоящему поцеловать мужчину, который ему не нравился - мужчину, который тоже не любил его и, вероятно, также планировал сотню различных способов убить его прямо сейчас.

Сюжет только говорил, что Сун Сюаньхэ хотел почувствовать Сяо Юаньму. В нем не было подробностей того, что произошло. Даже если он вел себя так по-идиотски, это все равно должно было считаться разыгрыванием сцены.

Сун Сюаньхэ лизнул и потерся о шею Сяо Юаньму, как будто был щенком, который еще не вырос, грызя кость. Сяо Юаньму уже решил, что прогонит Сун Сюаньхэ прочь, когда его терпение иссякнет. Однако, получив такой неопытный поцелуй, он не знал почему, но его безжалостное мрачное настроение было подавлено. Он чувствовал себя спокойным, несмотря на все происходящее, и даже хотел знать, что другой будет делать дальше.

Сун Сюаньхэ, таким образом, наклонился и некоторое время покусывал шею Сяо Юаньму. К тому времени, когда его талия начала болеть, Сяо Юаньму все еще не оттолкнул его. Плечо другого, которое изначально было таким твердым, что от укуса у него болели зубы, казалось, даже немного расслабилось. Однако Сун Сюаньхэ не осмеливался взглянуть на выражение лица Сяо Юаньму, поэтому мог только продолжить.

Когда его губы коснулись этой крепкой, пахнущей гелем для душа груди, Сун Сюаньхэ остановился. Подготовившись, он наконец собрал все свое мужество и собрался было слегка прикоснуться к ней. Однако едва он приблизился, как почувствовал, что кое-что прижимается к его талии, заставляя сесть на колени другого человека. Разделенный полотенцем, он все еще чувствовал взрывную силу в бедрах другого человека.

Сяо Юаньму ущипнул Сун Сюаньхэ за подбородок и заставил его поднять голову. Он уставился на ресницы собеседника, которые нервно хлопали. Его голос был хриплым, но холодным:

- Ты никогда не делал этого раньше?

После того, как его оттащили, несмотря на то, что он не слышал ясно, что сказал Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ был охвачен восторгом. Он тут же задал вопрос системе в своей голове:【Эр Гоу! Это считается, что Сяо Юаньму оттолкнул меня, ба! И не важно, толкает он меня руками или пинает ногами! Пока он не дает мне продолжать, это считается, что он оттолкнул меня, верно?!】

Система не разочаровала Сун Сюаньхэ, сказав:【Будем считать твою миссию выполненной.】

Глаза Сун Сюаньхэ сразу же загорелись. Однако, даже с этим внезапным ликованием, он не забыл сохранить свои настройки характера:

- Кто сказал, что этот мастер не делал этого раньше? Просто твое тело такое твердое, что ты заставил меня потерять всякий интерес. Сегодня мы здесь остановимся. Мы еще поговорим об этом в следующий раз, - сказав это, Сун Сюаньхэ попытался сбросить руку Сяо Юаньму, которая сжимала его подбородок.

Однако, хотя и не было похоже на то, что Сяо Юаньму вкладывал в это много сил, он не мог сбросить хватку другого, что бы ни делал. На самом деле, из-за того, что он боролся, он почувствовал, как эта твердая штука под его задницей медленно поднимается вверх. Как и любой другой мужчина, Сун Сюаньхэ, естественно, знал, что это такое. Однако он не думал, что Сяо Юаньму, этот шоу, действительно будет так хорошо одарен!

Это была действительно такая жалость.

Сун Сюаньхэ очень фальшиво причитал. Его мужское достоинство пострадало, когда он сравнил себя с другим. Поэтому, думая об этом, он испытывал невыразимое чувство злорадства.

Ну и что с того, что он большой? Это было просто для вида. Вероятно, у него было больше шансов стать импотентом. Как нормальный человек с нормальной длиной тела, Сун Сюаньхэ, напротив, был совершенно здоров.

Сяо Юаньму не думал, что он отреагирует на противостояние Сун Сюаньхэ. Он тут же отпустил подбородок Сун Сюаньхэ и оттолкнул его. С холодным голосом он сказал:

- Так как ты закончил, убирайся.

Сун Сюаньхэ просто не терпелось уйти. Однако, как только он подошел к двери, то вдруг почувствовал, что что-то не так.

Умывшись и улегшись на кровать, он внезапно понял, что только что произошло. Он сказал системе в своей голове:【Эр Гоу, почему я чувствую, что Сяо Юаньму немного странный? Ясно, что это я накинулся на него. Почему мне кажется, что это он накинулся на меня? Может быть, я все это выдумываю?】

Какое-то время голос системы не звучал в его голове. Как раз в тот момент, когда Сун Сюаньхэ подумал, что тот не ответит на вопрос, который не был связан с сюжетом, система медленно подтвердил:【Ты все выдумываешь.】

В этот момент Сун Сюаньхэ уже дремал и собирался заснуть. Услышав слова системы, он замурлыкал в знак согласия и затем очень быстро вошел в страну грез.

Автору есть что сказать:

Сун Сюаньхэ молча меняет свое отображаемое имя в WeChat: «Некоторые люди должны исчерпать всю свою энергию, чтобы просто жить».

Дедушка Сун: У тебя кончились деньги?

Мама Сун: Неужели мой ребенок был обижен?

Отец Сун: Злое создание, неужели тебе не хватает еды или одежды дома? Ноешь о несуществующей проблеме!

Брат Сун: Что случилось?

Сяо Юаньму: Идите есть лапшу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 6**

На следующее утро Сун Сюаньхэ проснулся от телефонного звонка.

Он практически чувствовал, как гнев собеседника взрывает его сквозь звуковые волны телефона:

- Недостойный сын! Разве ты не знаешь, что сегодня состоится очередное собрание в компании?! Если через полчаса ты не будешь в конференц-зале на совещании руководителей, то тебе больше не нужно появляться!

Сун Сюаньхэ отодвинул телефон чуть дальше от его уха. Его густые черные верхние ресницы медленно и спокойно встретились с нижними. Через несколько секунд он снова быстро открыл глаза.

Потерев глаза, он коснулся экрана телефона, который в какой-то момент выключился. Он все еще был в некотором трансе, когда смог четко определить время. Он перекатился на кровати, пытаясь встать.

- На самом деле уже больше десяти часов, - неторопливым и ровным тоном проговорил он сам с собой. Сказав это, он медленно зевнул.

Вероятно, это было потому, что он весь вчерашний день пребывал в состоянии нервозности и расслабился только перед тем, как лечь спать. На самом деле он спал очень хорошо. Он не только провел ночь без сновидений, но и спал очень крепко.

Выйдя из транса, Сун Сюаньхэ в приподнятом настроении вскочил с постели и умылся. Затем он выбрал себе наряд и переоделся в него, прежде чем спуститься вниз. Когда он не увидел Сяо Юаньму, то ничуть не удивился.

Он наугад схватил что-то из холодильника, чтобы набить живот, а затем проверил развлекательный раздел новостей на своем мобильном телефоне. Только тогда Сун Сюаньхэ подъехал к компании. Когда он добрался до компании, было уже больше одиннадцати часов. Однако его шаг по-прежнему не был ни торопливым, ни медленным.

Когда он толкнул дверь в конференц-зал, люди, которые были в середине собрания, все повернулись, чтобы посмотреть на него, услышав шум. Сун Сюаньхэ улыбнулся. С ключами от машины, болтающимися на указательном пальце, он поднял руку и помахал.

- Доброе утро!

Когда Сун Гочао вспомнил о том, как он позвонил Сун Сюаньхэ в половине десятого, но тот появился только в половине двенадцатого, он закипел от злости. Он встал и сказал:

- У тебя все еще есть лицо, чтобы войти! Вон отсюда!

Сун Сюаньхэ широко раскрыл глаза, притворяясь потрясенным. Он бросил взгляд на собравшихся в конференц-зале исполнительных акционеров. Затем он перевел свой пристальный взгляд на Сун Гочао и спросил смиренным тоном, словно ища ответ:

- Когда мистер Сун стал ответственным за принятие решений в Song Group?

Это "мистер Сун" еще больше разожгло ярость внутри Сун Гочао. Он вдруг указал на Сун Сюаньхэ и закричал:

- Недисциплинирован и неуправляем! Если я тебя сегодня не отчитаю, то вскоре ты будешь ходить у меня на голове!

Выражение лица Сун Сюаньхэ не изменилось. Он заговорил с сияющей улыбкой:

- Насколько я знаю, моя должность не ниже твоей. Поэтому мистер Сун не имеет никакого права отчитывать меня.

Выражение лица Сун Гочао стало жестким, а затем его лицо стало мертвенно-бледным. Он выглядел так, словно больше не мог выносить свой гнев.

Сун Сюаньлинь, в конце концов, встал, чтобы вмешаться. Он сделал выговор, нахмурившись:

- Хорошо. Ты опоздал, но все же осмеливаешься перечить отцу. Быстро садись.

Сун Сюаньхэ пожал плечами и пошел занять свое место. Когда он проходил мимо Сун Гочао, он все еще говорил чрезвычайно обеспокоенным голосом:

- Мистер Сун, успокойтесь. Гнев причинит только вред вам самому.

Лицо Сун Гочао выражало яростный гнев. Он сжал кулаки и снова сел. Когда управляющий, отчитывавшийся о финансовом состоянии компании за этот квартал, увидел, что все успокоились, он закашлялся и продолжал говорить, понизив голос. Он боялся, что если будет говорить слишком громко, то спровоцирует чью-нибудь чувствительную нервную систему и в конечном итоге пострадает сам.

Если не считать голоса финансового менеджера, в конференц-зале было очень тихо. Тем не менее, все руководители и акционеры постоянно обменивались взглядами.

Большинство людей, сидевших здесь, знали о положении семьи Сун. Председатель Сун старел и не мог долго оставаться на своем посту. Возможности Сун Гочао были средними, и его зрение тоже было близоруким. Он совсем не был похож на босса. Более того, просто глядя на тот факт, что Сун Гочао и два его сына все еще занимали одно и то же положение в компании, было очевидно, что председатель Сун не собирался передавать ему свою должность. Между тем, два молодых мастера из семьи Сун, Сун Сюаньлинь и Сун Сюаньхэ, были вполне способны на это. Однако, Сун Сюаньлинь был гораздо более устойчив и дальновиден по сравнению с Сун Сюаньхэ. Поэтому все склонялись к Сун Сюаньлиню.

Что же касается Сун Сюаньхэ, то он, похоже, даже не хотел бороться за пост главы семьи. Кроме того, он и Сун Сюаньлинь были братьями. Их отношения всегда были довольно хорошими. Он даже заявил, что поддержит предложение своего брата стать преемником компании.

Эта встреча подошла к тихому концу, когда все были заняты своими собственными мыслями.

Когда собрание закончилось, как раз наступил полдень. Настало время обеденного перерыва для всей компании.

Сун Сюаньхэ даже не вернулся в свой кабинет. Он прямо направляется к этажу Сяо Юаньму. Хотя уже наступило время обеденного перерыва, некоторые сотрудники еще не успели зайти в кафетерий. Сун Сюаньхэ с апатичным выражением лица прошел через ряд “молодых господ Сун” и направился к рабочей зоне Сяо Юаньму.

В университете Сяо Юаньму специализировался на финансах. Как выдающийся человек с финансового факультета имперского университета, университета номер один в стране, он изначально планировал заняться инвестиционным банкингом после окончания учебы. Однако Song Group только два года назад создала инвестиционный отдел. Они планировали сразу же превратить его в независимую венчурную фирму, когда департамент достаточно созреет. Поэтому, когда они набирали стажеров в Имперском университете, как крупнейшей частной компании в столице, Song Group была первой, кто получил информацию о самых выдающихся выпускниках. Обещая всевозможные выгоды, они смогли завербовать Сяо Юаньму в свою компанию.

Преимущества, которые давала Song Group, были неплохими. Более того, как одна из 100 лучших бизнес-компаний в мире, даже если они были почти в самом низу списка, они все еще считались существованием, чтобы попасть в которое, недавние выпускники будут очень усердно работать.

Однако Сяо Юаньму не вошел в Song Group из-за зарплаты или льгот. У него был четкий план относительно своей карьеры. Song Group была просто ступенькой для него.

Венчурные фирмы и инвестиционно-банковские фирмы были лучшим местом для выпускника финансового факультета лучшего университета страны. Однако, даже если он был выдающимся учеником, после поступления в любую из этих компаний его сначала назначали на всевозможные случайные работы. Меньше всего этим компаниям не хватало стажеров с высоким уровнем образования. Было бы чрезвычайно трудно войти в основной отдел без многолетнего опыта работы.

Между тем, поскольку отдел венчурного капитала Song Group был только что создан, он был надежным трамплином для выпускников, которые хотели войти в эту компанию.

Как компания номер один из нескольких великих семей в столице, Song Group начала желать оторваться от того, что она всегда делала, и попытаться развиваться в других направлениях. Инвестиции были одним из направлений, которое Song Group высоко ценила. Кроме того, у Song Group были обширные связи в столице. Более того, девичьей семьей мадам была семья Ли, эксперты по акциям и облигациям. Можно было бы сказать, что будущее этого начинания будет плавным.

Сяо Юаньму понимал все это, поэтому он, естественно, принял оливковую ветвь Song Group.

Только вот было одно препятствие, мешавшее ему осуществить свой безупречный план: Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ стоял у белой стены, скрестив руки на груди. Он холодно посмотрел на раскрасневшуюся молодую девушку, стоявшую рядом с Сяо Юаньму.

На самом деле, после того как Сун Сюаньхэ начал свое неприкрытое, громкое ухаживание за Сяо Юаньму, большинство людей, которые любили Сяо Юаньму из-за его внешности и способностей, сдались. Однако всегда найдется кто-то, кто рискнет быть уволенным, чтобы попытаться сделать это по какой-то другой причине. Например, они могут продолжать преследование, потому что он был настолько хорош собой, что даже боги были бы возмущены.

На самом деле, Сяо Юаньму тоже был уже на исходе своего терпения. Однако, прежде чем он закончит собирать информацию о семье Сун и станет причиной их краха, он не хотел, чтобы там были еще какие-то неприятности. Поэтому он тактично отказался:

- Обычно я не ем то, что готовят другие. Да и не привык я пользоваться чужими столовыми приборами. Извини.

Длинноволосая девушка с коробкой для завтрака выглядела довольно обиженной. Однако она все же поставила коробку с завтраком и сказала:

- Тогда давай пообедаем вместе? В кафетерии на двенадцатом этаже только что выпустили новое мексиканское блюдо. Их говядина с черным перцем и луком очень хороша. Давай попробуем, м?

Услышав это, Сяо Юаньму почувствовал, что его терпение подходит к концу еще больше. На его изначально бесстрастном лице появилось нетерпеливое выражение. Он отказался, не оставив места для "но“:

- Я не ем говядину.

Девушка закусила губу. Она сделала шаг вперед, желая схватить Сяо Юаньму за рукав. Она подняла голову, выглядя прелестной и жалкой, с завитыми волосами, падающими на плечи. Она излучала нежное чувство, которое пробуждало в людях нежную привязанность. Она осторожно, но откровенно выразила свои намерения:

- Тогда... мы можем съесть что-нибудь еще. Пока я могу есть с тобой, я буду счастлива.

Сяо Юаньму избежал ее захвата. Сдерживаемое нетерпение и холодок едва не выплеснулись из его глаз. Он вырос в сиротском приюте. Среди его сверстников, независимо от того, были ли они мужчинами или женщинами, все они имели довольно много трюков в рукаве по сравнению с другими людьми. Поэтому он никогда бы не снизил свою бдительность по отношению к кому-то только из-за их пола, не говоря уже о том, что у него было какое-то высокое чувство морали, которое делало его неспособным иметь дело с женщинами. На самом деле, у него было очень твердое понимание того, что иногда врожденная слабость женщины была их самым большим оружием.

Только, хотя он и не был особенно добросердечным, он не стал бы бить ножом в спину девушку, которая не питала к нему никакой злобы. Просто ее приставания чрезвычайно раздражали его.

Поскольку он не мог найти в себе силы что-то сделать с ней, но также не хотел, чтобы эта девушка продолжала приставать к нему, он мог только прояснить ситуацию своими словами.

- Я не буду есть с тобой. Потому что мне это не нравится…

Сун Сюаньхэ подошел и схватил Сяо Юаньму за руку. Он не смотрел на выражение его лица и повернулся к девушке, говоря:

- Он не любит есть ни с кем, кроме меня. Понимаешь?

Девушка была поражена. Ее взгляд переместился с лица Сяо Юаньму на Сун Сюаньхэ и сцепленные руки. И тут же ее глаза покраснели.

- Юаньму, т-ты и молодой мастер Сун вместе?

Сун Сюаньхэ поднял свои и Сяо Юаньму переплетенные руки вместе, размахивая ими перед ней.

- Если ты слепая, то сходи к офтальмологу, - нетерпеливо сказал он. - Тебе нужно, чтобы я повторил свои слова?

Слезы мгновенно навернулись на глаза девушки. Она посмотрела на Сяо Юаньму глубокомысленным взглядом и задохнулась.

- Я никогда не думала, что ты действительно так легко сдашься... - сказав это, она убежала, вытирая слезы с глаз.

Сун Сюаньхэ: «...»

【Почему мне кажется, что я видел такую слезоточивую сцену в драме на выходных? Более того, я не знаю почему, но мне кажется, что я - порочная любовница, разлучающая на пару влюбленных.】

【Ты действительно все выдумываешь. - Система сказал: - Ты забыл, что ты и босс - уже бойфренды?】

Черт возьми, бойфренды, моя задница!

Сун Сюаньхэ немедленно отпустил руку Сяо Юаньму. Затем он встретился с холодным взглядом Сяо Юаньму и последовал за сюжетом:

- Что сейчас было с этой девушкой? Неужели ты забыл, что ты - мой?

Сяо Юаньму отвел взгляд, голос его звучал апатично:

- У меня нет никаких отношений с этой женщиной.

- Хех. - Сун Сюаньхэ улыбнулся с бессердечием и презрением. Затем он сказал: - Не забывай о том, кто ты есть. Отныне, если я увижу, как ты соблазняешь других, я заставлю тебя увидеть последствия.

Взгляд Сяо Юаньму стал холоднее. Однако прежде, чем он успел что-то сказать, увидел, что его коллеги вернулись с обеда. Они явно подслушали их разговор. Они дружно сделали несколько неловких шагов назад. Было несколько человек, которые еще не успели скрыть сочувствие или презрение в своих глазах.

Сун Сюаньхэ увидел, что Сяо Юаньму смотрит ему за спину взглядом, который внезапно стал холодным. С этими словами он понял, что сегодняшняя сцена была закончена. Он фыркнул.

- Подожди меня сегодня внизу, - сказав это, он больше не смотрел на Сяо Юаньму и ушел.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 7**

После работы Сун Сюаньхэ сразу же припарковал свой автомобиль перед главным входом в компанию. Его изрядно дорогой спортивный автомобиль привлекал внимание многих белых воротничков, когда те проходили мимо.

Большинство взглядов было приковано к машине. Однако взгляды служащих, вышедших из здания, были устремлены на человека внутри. Из тех, кто работал в Song Group, практически все могли узнать машину Сун Сюаньхэ. Что их беспокоило, так это, кого ждал Сун Сюаньхэ.

Белые воротнички замедлили шаг. Те, кто был со своими товарищами, начали догадываться. В основном, все знали о том, что Сун Сюаньхэ ухаживает за Сяо Юаньму из инвестиционного отдела. В полдень пришло также известие, что Сяо Юаньму согласился быть с Сун Сюаньхэ. Поэтому большинство людей уже знали ответ на вопрос «Кого ждет Сун Сюаньхэ?». Они просто хотели убедиться в этом собственными глазами.

Даже не нужно было опускать окно, чтобы посмотреть, Сун Сюаньхэ уже знал, что довольно много людей смотрят сюда. Он также знал, что с сегодняшнего дня по всей компании пойдут слухи. С сегодняшнего дня Сяо Юаньму будет сталкиваться не только с лестью и подобострастием своих коллег, но и с их презрением и намеренными попытками усложнить ему жизнь. Он станет отдаляться от тех коллег, которые вошли в компанию вместе с ним в то же самое время, с которыми у него были довольно хорошие отношения. Затем он будет терпеть преднамеренные попытки усложнить ему жизнь и отчуждение, вызванное слухами, которые он сам же и создал. В течение этого времени его ненависть к Song Group и Сун Сюаньхэ только возрастет, тем самым предвещая будущее банкротство Song Group и конец Сун Сюаньхэ.

【Я думаю, что моя жизнь немного трагична. - Сун Сюаньхэ надел темные очки и лениво откинулся на спинку сиденья. Он скрестил ноги и начал болтать с системой в голове: - Он чуть не разбил сердце этой девушке в полдень. Именно я упорно трудился, чтобы спасти его от этого опасного кризиса. Однако он действительно собирается причинить мне боль и заставить меня потерять свое мужское достоинство. Это просто способ отплатить за доброту злобой!】

Когда он думал о конце Сун Сюаньхэ, грубый голос системы звучал немного сочувственно:【Брат, это не значит, что твоя жизнь немного трагична. Это действительно трагично.】

Сун Сюаньхэ:【...Эр Гоу, скажи, как ты думаешь, возможно ли тебе отправить меня обратно в мой мир, даже если я сбегу, как только закончу все свои сцены, спрячусь в маленькой деревушке где-нибудь в горах и буду ждать окончания истории первоначального хозяина?】

【Я могу, ах, - Система был очень откровенным. - До тех пор, пока ты можешь избежать мести и преследования большой шишки после завершения всех своих сцен, когда придет время, я могу отправить тебя обратно.】

Когда он услышал это, Сун Сюаньхэ почувствовал, что наконец-то все понял. На его лице появилась улыбка. Он был экспертом по бегу. Когда сцены будут закончены, он сбежит прочь. Он не верил, что у Сяо Юаньму, человека, которому суждено было стоять на вершине мира, будет так много свободного времени, чтобы крепко держаться за него.

Система напомнил ему:【Большая шишка здесь.】

Сун Сюаньхэ перестал улыбаться и опустил стекло машины. Действительно, он увидел Сяо Юаньму примерно в трех метрах от машины. Он снял темные очки и высокомерно произнес:

- Мы идем в продуктовый магазин. Ты готовишь ужин.

Сяо Юаньму бросил на него равнодушный взгляд, открыл дверь и сел внутрь. От начала и до конца на его лице не было никакого лишнего выражения.

Сун Сюаньхэ завел мотор, и внутри у него все сжалось от страха. Сяо Юаньму сейчас было всего двадцать лет. Когда большинство людей его возраста все еще находились в своих башнях из слоновой кости, проживая свои безрассудные, беззаботные дни юности, он не только начал работать в индустрии номер один в бизнесе, но и составил исчерпывающе подробный план своей будущей карьеры. Более того, он действительно умел скрывать свои эмоции. Даже если его не найдет Xiao Group и не заберет обратно, с таким необычайно высокими EQ и IQ его будущее также будет безграничным.

Насколько же должен быть глупым первоначальный владелец этого тела, чтобы столкнуться с таким безумно умным человеком? Раз за разом оскорбляя такого человека, взял на свою голову весьма трагический конец.

Система:【Не ругай исходного хозяина. Отныне тот, кто должен делать такие антиморальные вещи, - ты】

Сун Сюаньхэ:【Спасибо за напоминание, брат.】

Система:【Нет проблем, гэ.】

Сун Сюаньхэ закатил глаза. Когда он вдруг подумал о том, что у него нет другого выбора, кроме как сумасшедше оскорблять Сяо Юаньму в будущем, он подумал, что нет никаких причин быть таким осторожным или чувствовать такую сильную тревогу. Поэтому молодой мастер Сун начал перечислять блюда:

- Я хочу есть сычуаньскую вареную нарезанную рыбу в горячем масле чили - действительно острый вид, подаваемый с картофелем, нарезанными корнями лотоса и сушеным бобовым сыром. У меня нет никаких других просьб об этом. Кроме того, я хочу есть кисло-сладкие ребрышки. Сделай их еще слаще. А еще я хочу горячих острых креветок. Не забудь очистить свежие креветки после покупки, прежде чем обжаривать их. А еще давай добавим суп с фрикадельками, ба. Четырех блюд вполне достаточно.

Сяо Юаньму издал безразличный звук согласия. Выражение его лица не изменилось. Не было никакого недовольства тем, что ему приказывают.

Однако Сун Сюаньхэ немного испугался. Он чувствовал, что Сяо Юаньму все записывает и даст ему расплату за все, когда придет время. Разве не было бы трагично, если бы он оскорбил Сяо Юаньму так сильно, что это заставило бы большого босса захотеть найти его, даже если бы тому пришлось обшарить весь мир?

Таким образом, гибкий молодой мастер Сун решил немного исправить ситуацию:

- Если ты не хочешь очищать креветки, можешь просто обжарить их с панцирями. Я и сам могу их почистить.

Сяо Юаньму некоторое время молчал. Затем он опустил глаза и снова произнес:

- Ммм.

\*\*\*

Они вдвоем прогулялись по продуктовому магазину неподалеку от района вилл. Парни купили все необходимое, прежде чем отправиться домой. Там Сун Сюаньхэ прямо засел на диване, не двигаясь ни на дюйм, ожидая, пока Сяо Юаньму приготовит для него еду.

Из кухни доносились звуки ударов лопатки о сковороду во время жарки. До него донесся соблазнительный аромат еды. Сун Сюаньхэ, который играл на своем телефоне, медленно сел, принюхиваясь к воздуху. Прежде чем он успел просунуть голову в кухню, чтобы взглянуть, в его голове появились слова:

【Сяо Юаньму принес вкусную еду и положил ее на длинный деревянный стол. Сун Сюаньхэ, сидевший в гостиной, не пошевелился. Сяо Юаньму не хотел обращать на того никакого внимания, но когда подумал о том, что Сун Сюаньхэ может рассматривать это как предлог, чтобы причинить ему неприятности, вошел в гостиную.

Когда Сун Сюаньхэ увидел подошедшего Сяо Юаньму, он улыбнулся и сказал:

- Похоже, у тебя есть некоторое самосознание своей личности.

Сяо Юаньму сдержал холод в своих глазах и сказал обычным тоном:

- Ужин готов.

Сун Сюаньхэ протянул руку и произнес высокомерным тоном, будто разговаривал со слугой:

- Подойди и подними меня.

Сяо Юаньму стоял на месте, не двигаясь. Он уже был на пределе своих возможностей, будучи вынужденным согласиться быть с Сун Сюаньхэ. Он не хотел продолжать притворяться вежливым. Когда он подумал о том, каким образом Сун Сюаньхэ хотел заставить его подчиниться в прошлый раз, то почувствовал, как его желудок скрутило, а грудь наполнилась гневом. Если бы не директор, он бы вернул все сторицей.

Вероятно, потому, что был еще молод, нынешний Сяо Юаньму не был таким хитрым и коварным, каким будет в будущем. Он повернулся и ушел, терпение его было на пределе. Он не хотел больше смотреть на Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ, однако, почувствовал, что получил оскорбление. Он сразу же направился в столовую. Когда он увидел Сяо Юаньму, который уже сел и собирался начать есть, его гнев закипел, и он сказал жестоким голосом:

- Кажется, ты все еще не научился быть послушным.

Когда его слова упали, он скинул всю еду на пол. Затем повернулся и пошел наверх.】

Глаза Сун Сюаньхэ широко раскрылись. Он был ошеломлен:【Что это за чертовщина?! Этой сцены не было в романе!】

【Это из воспоминаний Сяо Юаньму, так что тебе все равно придется это сделать. - Система, вероятно, почувствовал некоторое сочувствие, увидев выражение лица Сун Сюаньхэ. Когда он думал о его будущем, тон Системы стал более сочувственным: - Потому что это сцена из его воспоминаний, у тебя есть больше свободы в обращении с ней. Пока главное сделано, все в порядке. Это отличается от главных сцен. Тебе даже не придется читать эти строки наизусть.】

Сун Сюаньхэ глубоко вздохнул. В нос ему ударил запах сычуаньской рыбы. Он спросил, все еще неся в себе частичку надежды:【Какая важная часть этой сцены?】

【Переворачивание стола. Ты просто должен разбить посуду.】

Сун Сюаньхэ:【Почему, черт возьми, ты не сказал мне, когда я заказывал все блюда, которые мне нравились?!!!】

Система почувствовал себя немного обиженным. Грубоватый голос мужчины ростом метр восемьдесят звучал немного жалостливо, когда он говорил:【Я не думал, что ты начнешь заказывать, ах. К тому времени, как я вспомнил, ты уже сказал ему, что хочешь съесть.】

Сун Сюаньхэ: «...»

Может быть, я выкопал могилу твоих предков в прошлой жизни?

Поскольку его мать была шеф-поваром, хотя молодой мастер Сун был высокомерен и своенравен, он никогда не тратил еду впустую. Его темперамент тоже был не очень хорош, но обычно люди редко наступали на его нижнюю линию и заставляли его по-настоящему злиться. Однако расточительство пищи, которую кто-то другой готовил от всего сердца, было одной из тех вещей, которые он не мог терпеть.

И все же, система требовал, чтобы он швырнул на землю восхитительный ужин, который ему так хотелось съесть. Это заставило его чувствовать себя еще более противоречивым, чем когда ему пришлось разыгрывать сцену "принуждения" Сяо Юаньму.

Прежде чем Сун Сюаньхэ закончил свои умственные приготовления, Сяо Юаньму уже подошел к нему, закончив готовить.

Вероятно, потому, что он был в контакте с кухонным огнем, Сяо Юаньму, который подошел и встал перед Сун Сюаньхэ, не был таким холодным и неприступным, как обычно. На самом деле, из-за фартука, который носил, он выглядел немного нежным. Даже тон его голоса был чуть более теплым, чем обычно:

- Ужин готов.

Сун Сюаньхэ плотно сжал губы. Когда он подумал о том, что у него не было другого выбора, кроме как перевернуть стол, полный еды, которая, как он знал, была очень вкусной, а потом умереть с голоду ночью, он так разозлился, что его глаза покраснели. Он чувствовал себя немного виноватым.

Он даже не чувствовал себя виноватым, когда угрожал Сяо Юаньму или “принуждал” его. Однако прямо сейчас он действительно чувствовал, что подводит Сяо Юаньму. По крайней мере, он опустил этот стол, полный деликатесов.

Чем больше он думал об этом, тем хуже себя чувствовал. Тем не менее, он должен был сделать это, несмотря ни на что, так что он мог бы сделать это эффективно.

Сун Сюаньхэ встал. С сосредоточенным взглядом он прошел мимо Сяо Юаньму, вошел в столовую и прямо со стуком скинул тарелки на пол. Холодным голосом он сказал:

- Я не буду есть, - сказав это, он повернулся и начал подниматься по лестнице. Однако его схватили за руку. Сяо Юаньму схватил его за запястье, в его глазах разгоралась буря. Его голос был совершенно холоден:

- Что ты делаешь?

Сун Сюаньхэ попытался сбросить его хватку. Он мог только оглянуться назад, не выказывая никакой слабости.

- Я не хочу есть! У тебя есть какие-то проблемы с этим?

Рука Сяо Юаньму, которой он схватил Сун Сюаньхэ, внезапно напряглась. Он сжимал ее все сильнее и сильнее. Ему казалось, что он вот-вот сломает Сун Сюаньхэ кость. Однако, когда Сяо Юаньму увидел покрасневшие глаза и нос Сун Сюаньхэ, он подсознательно отпустил его руку, позволяя другому уйти.

Когда он вернулся в свою комнату, Сун Сюаньхэ бросился к дивану, чтобы сесть на него. Он хотел поиграть на своем телефоне, чтобы немного смягчить свой гнев и голод, которые были вызваны ранее ароматом еды. Тем не менее, он недолго поискал, прежде чем понял, что оставил свой телефон на диване в гостиной.

Когда он вспомнил выражение лица Сяо Юаньму, которое было настолько холодным, что могло заморозить человека, Сун Сюаньхэ пнул табуретку и пошел в ванную, чтобы умыться.

Внизу Сяо Юаньму некоторое время стоял на месте. Затем он вернулся в столовую и увидел беспорядок на земле. Его лицо немного помрачнело. Он не стал оставаться и сразу ушел.

После того, как Сун Сюаньхэ уничтожил их ужин, у Сяо Юаньму не было особого аппетита. Со всем произошедшим он решил просто вернуться в свою комнату. Чтобы добраться до лестницы, ему пришлось пройти мимо гостиной. На полпути он вдруг остановился. Он посмотрел на телефон, оставленный на диване.

Сяо Юаньму помолчал пару секунд, а затем подошел, чтобы поднять его.

Экран телефона еще не был выключен. Сяо Юаньму взглянул на него и обнаружил, что это был форум компании. Он не собирался вдаваться в подробности, но увидел знакомое имя. Он перевернул телефон и посмотрел на нить сообщений, на которые смотрел Сун Сюаньхэ. Тема была такова: "Мужской Бог отдела инвестиций, Сяо Юаньму, и женская богиня, Ян Жань, были разлучены. Одинокое выражение лица при взгляде на покинутую Богиню". Внизу была фотография Сяо Юаньму, смотрящего на кудрявую богиню сзади.

Сяо Юаньму нахмурил брови. Внезапно в его сознании возник образ чрезвычайно оскорбленного выражения лица Сун Сюаньхэ. Он поджал губы, и подавляемая мрачность в его глазах немного рассеялась. Он повернулся и снова вошел в кухню.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 8**

В девять утра Сун Сюаньхэ, как обычно, спустился по лестнице. Он не ожидал увидеть Сяо Юаньму в гостиной.

Теперь, когда наступило лето, именно в это время Солнце должно было светить ярче и прекраснее всего. Вездесущий солнечный свет лился в окно, выходящее во двор, освещая просторную гостиную. Казалось, он также растопил иней, окутавший молодого человека, сидевшего на диване. Он оторвался от книги и взглянул на часы. Солнечный свет, отражаясь от его профиля, усиливал блеск его глаз, делая их во много раз более блестящими. Его глаза были так прекрасны, что от них невольно перехватывало дыхание.

Сяо Юаньму пристально посмотрел на Сун Сюаньхэ, который остановился на ступеньках. Он увидел, что тот молча смотрит на него. Палец, который Сяо Юаньму прижимал к страницам своей книги, слегка дрожал. Вскоре после этого он отвернулся, сдерживая холодный блеск в глазах.

Из-за своей внешности он видел много выражений, подобных тому, что было на лице Сун Сюаньхэ. Он знал, что это значит. Это было страстное увлечение, выражение того, что у тебя перехватило дыхание, или даже тошнотворная похоть.

Более того, будучи сиротой, он легко поддавался манипуляциям. Все те, кто смотрел на него таким взглядом, практически все они не испытывали никаких хороших чувств, делая что-то против него. Глаза Сяо Юаньму стали ледяными. Эти люди в конечном итоге заплатят чрезвычайно болезненную цену.

Он не знал, будет ли Сун Сюаньхэ вести себя так же, как остальные. И, возможно, если бы он сделал что-то такое, Сяо Юаньму мог использовать это как возможность собрать доказательства для нападения на Song Group.

Пока он думал об этом, указательный палец Сяо Юаньму слегка потер страницу. Он взглянул на средний абзац и остановился на слове “уничтожить” на две секунды, прежде чем закрыть книгу.

Сун Сюаньхэ облизнул губы, глядя, как Сяо Юаньму закрыл книгу, а затем снова посмотрел на парня. Его рука на перилах слегка напряглась. Затем он попытался завязать разговор:

- Почему ты все еще здесь?

Сяо Юаньму посмотрел на него спокойно. Его взгляд упал на лицо собеседника, которое явно выглядело виноватым и уклончивым, но все еще было окрашено желанием. Он был немного удивлен, но его тон оставался нормальным:

- Ты сказал подождать, чтобы отправить меня на работу.

Сун Сюаньхэ был поражен. Только тогда он вспомнил, что, кажется, говорил что-то такое. В это время они только вышли из супермаркета в районе и случайно встретились с патрулирующим охранником. Здешние охранники обычно помнили всех, кто здесь жил. А если и нет, то у всех у них были острые глаза. Просто взглянув на одежду, они могли сказать, был ли человек гостем или незнакомцем.

В то время Сун Сюаньхэ позвонили, поэтому он попросил Сяо Юаньму подняться первым. К своему удивлению, когда он закончил разговор и решил подняться, то увидел, что Сяо Юаньму остановили и допрашивали охранники. Он поднялся наверх и дал объяснения. Когда он подумал, что Сяо Юаньму могут снова допросить утром, когда тот будет уходить, он сказал:

- Завтра я отправлю тебя на работу.

Он не ожидал, что Сяо Юаньму действительно будет ждать его.

- Тогда пошли, ба.

Когда Сун Сюаньхэ проезжал мимо будки охраны вместе с Сяо Юаньму, то опустил окно машины, позволяя охранникам увидеть лицо Сяо Юаньму.

- Мы живем вместе. Запомните его лицо.

Охранник, который вчера остановил Сяо Юаньму, так же сейчас находился на дежурстве, поэтому, услышав слова Сун Сюанхэ, тут же извинился.

В компанию Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму вошли вместе под пристальными взглядами многих.

Один впереди, другой сзади - они направились к двум соседним лифтам, пристально глядя прямо перед собой. Один из них остановился у служебного лифта слева, а другой - справа, у лифта рядового сотрудника. Они были явно разделены сразу и до прибытия лифтов вообще не взаимодействовали.

Сун Сюаньхэ только вошел в пустой лифт, как сразу же за ним вошла милая и очаровательная девушка. К своему удивлению, он также увидел враждебный взгляд между красивой девушкой и Сяо Юаньму.

Или, скорее, это была девушка, каждое движение которой излучало прекрасный воздух, которая провоцировала Сяо Юаньму в одну сторону. Сяо Юаньму же даже не потрудился взглянуть на нее. Он последовал за толпой в свой собственный лифт, занимаясь своими делами.

- Брат Сюаньхэ! - Хорошенькая девушка надулась, обнимая его за руку с обиженным выражением на лице. - Твой маленький любовник действительно посмел игнорировать меня! Ты должен добиться справедливости для меня! - Хорошенькая девушка трижды изменила тон своего голоса всего за одно высказывание, повышая голос в конце своих предложений в милом тоне, заставляя руки Сун Сюаньхэ дрожать. Если бы она надела еще несколько заколок для волос, то стала бы еще больше похожа на наложницу, сражающуюся за благосклонность в гареме дворца в древние времена.

- Цзяни. - Сун Сюаньхэ выдернул свою руку из ее хватки и удержал уголок своего рта от подергивания. Он выдавил из себя улыбку. - Почему ты здесь?

Сун Сюаньхэ нашел воспоминания, относящиеся к этой Сун Цзяни. Хотя она также носила фамилию Сун, Сун Цзяни и Сун Сюаньхэ не имели никакого кровного родства. Она была дочерью лучшей подруги матери Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ и Сун Цзяни были друзьями детства. Их семейное происхождение было схожим. Поскольку она любила Сун Сюаньхэ с самого детства, Сун Цзяни решила не работать в компании своей семьи после окончания школы. Вместо этого она вошла в Song Group вместе с ним, потому что хотела твердо следовать за человеком, которого любила, а также оставаться в выгодном положении, чтобы завоевать его. Чего она никак не ожидала, так это того, что в их первый день в компании Сун Сюаньхэ действительно полюбит Сяо Юаньму.

Сун Цзяни была довольно ревнива, поэтому распространила слухи о Сяо Юаньму повсюду. Она думала о стольких разных способах найти неприятности для будущего большого босса. Вклад Сун Цзяни не мог остаться незамеченным при изучении того, почему жизнь Сяо Юаньму в компании была такой несчастной.

Конечно, Сун Цзяни тоже не получила хорошего конца.

Хотя оба они имели действительно трагические концовки, Сун Сюаньхэ не испытывал сочувствия к Сун Цзяни. Скорее всего, он действительно хотел быть на некотором расстоянии от нее, потому что эта милая маленькая леди будет той, кто захочет кастрировать Сун Сюаньхэ в будущем, когда ее любовь превратится в ненависть. От одного взгляда на нее у Сун Сюаньхэ заболели яйца.

Однако безразличие Сун Сюаньхэ заставило Сун Цзяни неправильно понять его. Ее глаза покраснели, и она всхлипнула.

- Сюаньхэ гэгэ, в последнее время ты обращаешься со мной так безразлично. Неужели тебе действительно нравится этот мегера?

Сун Сюаньхэ на мгновение лишилась дара речи. Он посмотрел на номер этажа лифта, который неуклонно увеличивался. Он не осмеливался обидеть Сяо Юаньму, но у него не было никаких опасений обидеть Сун Цзяни. Он прямо сказал:

- Даже если бы не было Сяо Юаньму, ты бы мне не понравилась. Если позволишь, я дам тебе небольшой совет: не создавай ему проблем. В противном случае тебе придется столкнуться с последствиями, - напомнив ей об этом, как только двери лифта открылись, он быстро вышел из них, оставив позади Сун Цзяни, которая смотрела, как двери лифта закрываются с запавшим выражением лица.

\*\*\*

Будучи богатым и влиятельным молодым мастером, который ни с того, ни с сего пришел в отдел маркетинга, Сун Сюаньхэ вел чрезвычайно простую повседневную жизнь на работе. Обычно, помимо принятия решений по всевозможным маркетинговым предложениям, ему почти ничего не приходилось делать лично.

Утром он закончил все, что должен был сделать. Когда он приступил к работе на вторую половину дня, не прошло и часа, как Сун Сюаньхэ почувствовала скуку. Он подошел к дивану у стены своего кабинета и сел. Он вдруг вспомнил свой недавний разговор с Сяо Юаньму в машине.

В это время в машине воцарилась полная тишина. Сяо Юаньму внезапно заговорил очень унылым голосом:

- Почему я тебе нравлюсь?

Сун Сюаньхэ чувствовал себя так, словно столкнулся лицом к лицу с грозным врагом, потому что не знал, почему первоначальному хозяину приглянулся Сяо Юаньму. Если и была какая-то причина, то, скорее всего, потому, что Сяо Юаньму был необычайно хорош собой. Но мог ли он сказать это вслух?

Поэтому он напряг свои мозги и нашел причину, которая не позволила бы тому спрашивать слишком много:

- Любовь с первого взгляда, - сказав это, он боковым зрением внимательно посмотрел на выражение лица Сяо Юаньму.

В выражении лица Сяо Юаньму не было никаких колебаний. Он спокойно смотрел на поток машин перед ними. Спустя долгое время он усмехнулся, но на его лице не было улыбки.

- Из-за моего лица? - холодно переспросил он.

Сун Сюаньхэ сразу же отвел взгляд. Он не ответил, чувствуя огромное чувство опасности.

Сяо Юаньму опустил взгляд вниз. Выражение его лица было совершенно неразличимо.

- Если я скажу тебе, что если ты перестанешь приставать ко мне с сегодняшнего дня, я сделаю вид, что ничего этого не было, но если ты не прекратишь, то тебе придется столкнуться с последствиями, что ты будешь делать?

Сун Сюаньхэ судорожно сглотнул. Он действительно хотел согласиться на предложение Сяо Юаньму. Он даже хотел сказать: «Забудь о сегодняшнем дне, давай пойдем разными путями, начиная прямо сейчас».

Однако он не мог этого сделать.

Более того, он не знал, померещилось ли, но он чувствовал, что отношение Сяо Юаньму к нему не было таким отвратительным, как к первоначальному хозяину. Однако Сун Сюаньххэ не знал, произошло ли это событие в нынешней реальности или оно было и в первоначальном сюжете, но просто не было описано в книге.

Только, независимо от того, было ли это последнее или первое, у него было только одно будущее. Ему было суждено оскорбить эту будущую большую шишку.

Сун Сюаньхэ почувствовал себя несколько обескураженным. Он не осмеливался взглянуть на Сяо Юаньму. Он продолжал смотреть прямо перед собой и сказал:

- Что, если я не согласен?

Сяо Юаньму посмотрел на него задумчиво. В его глазах не было ни злобы, ни ненависти. Его ледяные глаза были очень ясны, но тон был не читаем, когда он проговорил:

- Поскольку все так, что бы ни случилось в будущем, у тебя нет места для сожалений.

Когда он вспомнил выражение лица Сяо Юаньму с самого утра, ручка, которая вращалась между пальцами Сун Сюаньхэ, внезапно остановилась. Он был очень взволнован и сразу же бросил ручку на другой диван. Он взял свой телефон, лежавший на боку, и поиграл с ним, лежа теперь на спине. Он прокрутил страницу вверх, чтобы посмотреть новости на своем телефоне, скрестив ноги, положив одну лодыжку на противоположное колено, недовольный.

У первого хозяина было много негодяев в друзьях. Прошло всего десять дней с тех пор, как он переселился сюда, но он получил по крайней мере больше десяти приглашений на свой телефон. Некоторые из них предназначались для обычных банкетов, некоторые - для вечеринок, и было даже приглашение слетать в другой город, чтобы вместе сыграть в азартные игры. По тону собеседника было ясно, что это уже не в первый раз. Казалось, что первоначальный хозяин не проявлял особой сдержанности, когда играл вокруг.

На самом деле, у Сун Сюаньхэ не было особых опасений, когда дело доходило до веселья. Кроме того, необходимость действовать в присутствии Сяо Юаньму, который будет думать о том, как убить его в будущем, заставляла его чувствовать себя невыносимо подавленным. Просто это был не его мир. Он не знал, что это были за люди. Более того, одна из причин, по которой окончание первого хозяина было таким несчастным, отчасти было связано с его негодяями-друзьями, которые пинали его, когда он лежал. Не было никакого недостатка в том, чтобы избежать их немного раньше.

Сон Сюаньхэ рассеянно листал свой телефон. Внезапно на экране появилось сообщение. Его глаза загорелись. Хотя оно было очень быстро заменено другим сообщением, он все же смог очень быстро найти его снова.

\*\*\*\*\*\*: Я уже отправил вам по электронной почте информацию о человеке, которого вы хотели, чтобы я изучил. У этой женщины есть кто-то, кто защищает ее. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы найти то, что вы хотели. Не забудьте увеличить мою награду.

Сун Сюаньхэ поднял бровь и быстро напечатала ответ.

Лао-цзы - самый красивый мужчина под небесами: Так быстро?

\*\*\*\*\*\*: Если платят хорошо, конечно, я работаю быстро. Я отправил вам свой отчет. Пришлите мне скриншот перевода.

После того, как Сун Сюаньхэ открыл свою электронную почту и увидел, что это действительно та информация, которую он хотел, он счастливо отправил деньги. Затем отправил скриншот.

\*\*\*\*\*\*: Спасибо Вам за ваше покровительство. Надеюсь, что вы придете снова.

Выйдя из Wechat, Сун Сюаньхэ открыл свою электронную почту и увидел фотографию чистой и красивой женщины, возраст которой нельзя было определить по ее внешности. Он снова улыбнулся.

Когда мастер Сун, свободный и необузданный, как и он сам (читай: смутьян, который без всякой причины устраивает беспорядки), должен был так угрюмо прожить свои дни? Чтобы сохранить свою жизнь, у него не было другого выбора, кроме как терпеть встречу и жизнь с Сяо Юаньму. Но для всех остальных он не испытывал никаких угрызений совести, вымещая на них свой гнев.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 9**

- Сюда, сюда! Я начну с самого начала. Давайте выпьем за нашего мастера Сун! - Во главе обеденного стола стоял мужчина средних лет с бритой головой и круглым лицом. Он поднял руку, державшую напиток, в направлении Сун Сюаньхэ, а затем выпил белое вино в своем бокале.

Сун Сюаньхэ лениво сидел на своем месте, глядя на Хуан Куна с улыбкой, которая не была улыбкой. Однако он все-таки дал тому лицо и встал. Допив свое вино, он приобнял другого за плечи, улыбнулся и сказал:

- Я заранее поздравляю режиссера Хуана с большим будущим успехом вашего фильма.

Хуан Кун уже сиял, но его улыбка стала еще более лучезарной, когда он услышал это. Он взглянул на хорошенькую женщину, сидевшую по другую сторону от Сун Сюаньхэ, и сказал:

- Мастер Сун сразу переходит к делу! Наша Сяо Лю тоже хочет произнести тост за вас. Вы не должны отказываться!

Сун Сюаньхэ перевел взгляд на женщину, которая только что встала. Уголок его рта приподнялся, и он сказал:

- Императрица Лю так прекрасна, как я могу отказаться?

Лю Сюй была очень рассудительна. Ее бледные пальцы сжали бокал с белым вином, и она поднесла его к ярко-красным губам, улыбнувшись.

- Мастер Сун молод и многообещающ. Я поднимаю этот тост за вас. - Выпив вино из своего бокала, Лю Сюй пристально посмотрела на Сун Сюаньхэ.

Тот ничего не сказал и не выразил желания ответить на этот тост. Только равнодушно взглянул на нее. Можно было даже заметить апатию в его глазах.

Лю Сюй не осмеливалась сесть, пока Сун Сюаньхэ ничего не сказал. Однако она не знала, обидела ли она чем-то этого молодого господина, поэтому и не осмеливалась сказать что-либо еще.

Они оба оказались в тупике. Это превратило первоначально оживленную комнату в тихую.

Сун Сюаньхэ вдруг улыбнулся. Он наклонил голову и сказал:

- Я всегда удивлялся, где я раньше видел императрицу фильмов Лю. Раньше я не мог этого понять, но теперь вспомнил.

Все присутствующие вздохнули с облегчением. Затем они услышали, как Сун Сюаньхэ лениво сказал:

- Разве императрица Лю раньше не ездила в Чэнгуан с моим отцом? Этот отель находится под моим именем. В тот день я отправился осмотреть его. Мне кажется, я видел вас там вдвоем.

Атмосфера, которая только ослабла, снова стала напряженной из-за слов Сун Сюаньхэ.

Все присутствующие на этой вечеринке были кем-то из индустрии развлечений. Все знали всё обо всех и всяких слухах в этих кругах. Однако никто ничего не знал о Лю Сюй и Сун Гочао.

Лю Сюй только получила награду за лучшую женскую роль и ждала своего часа. Она ждала, чтобы сняться в хорошем фильме и взлететь прямо до небес. Она, естественно, никому не позволила бы заполучить какую-либо информацию, которая могла бы заставить ее быть вовлеченной в скандал в такой важный момент времени. Кроме того, новости о Лю Сюй и Сун Гочао были подавлены семьей Сун. Ни один слух не просочился наружу. Так что, естественно, никому из присутствующих и в голову не пришло бы, что такое происходило. Однако они верили, что Сун Сюаньхэ, как самый молодой мастер Song Group, не придет, чтобы просто оклеветать женщину-знаменитость без каких-либо доказательств. Она была просто актрисой, которая только получила премию "Лучшая актриса" - награду, которая выглядела так, будто была сделана из золота, но на самом деле имела только небольшой его процент внутри. Даже если бы это был актер, получивший международную кинопремию, для этого молодого мастера, который имел и капитал, и родился с золотой ложкой во рту, они были всего лишь жалкими артистами, вот и все.

- Молодой мастер Сун, что ты такое говоришь? Я не совсем понимаю... - Лю Сюй успокоила свое настроение и только озадаченно улыбнулась.

Она не была с Сун Гочао больше двух месяцев. Она всегда хорошо справлялась с конфиденциальностью. Не говоря уже о том, что никто ничего не знал. Даже ее агент ничего не подозревал. Сун Сюаньхэ появился здесь, вероятно, потому, что услышал некоторые слухи. У этих слухов не должно быть никаких доказательств, она должна стоять на своем.

Это было бы ужасно, если бы узнали, что она встречалась во время и после получения премии “Лучшая актриса”. Если станет известно, что она была любовницей, то ее будущее будет разрушено.

Сун Сюаньхэ улыбнулся. Она достойна быть актрисой, которая только что выиграла “Лучшую женскую роль". Актерские способности Лю Сюй были весьма хороши. Ее реакция была также очень быстрой, и она также была умна.

И сейчас ему нужна была такая же умная женщина, как она.

- Возможно, я ошибся. - Сун Сюаньхэ налил себе еще один бокал вина и, скривив глаза, обратился к Лю Сюй: - Поскольку это было недоразумение, я надеюсь, что императрица Лю простит меня.

Лю Сюй наблюдала, как Сун Сюаньхэ наполнил бокал до краев. Метафорический камень, лежащий у нее на груди, исчез, и она рассмеялась.

- Что за разговоры о прощении? Это просто небольшое недоразумение. Обычно я немного ошеломлена, поэтому не очень хорошо узнаю лица. Я всегда принимаю людей за других и никогда не извиняюсь за это.

Хуан Кун вздохнул с облегчением от того, что Лю Сюй такая ловкая. Он внимательно изучил выражение лица Сун Сюаньхэ. Увидев, что тот улыбается без всякого беспокойства, Хуан Кун тут же разразился сердечным смехом:

- Хахах.. Это... это недоразумение! Похоже, что императрица Лю и мастер Сун не имеют разногласий. Давайте поднимем тост за это!

Сун Сюаньхэ взял бокал. Он как раз собирался выпить его, когда мужчина-актер на одной стороне комнаты улыбнулся и сказал:

- Поскольку мастер Сун и императрица кино Лю поняли, что это недоразумение, то этот бокал вина не должен быть выпит таким образом. Я думаю, что мастер Сун и императрица Лю должны выпить на брудершафт.

Улыбка Сун Сюаньхэ застыла. Он посмотрел на обычного актера, на лице которого играла льстивая улыбка. Он как раз собирался заговорить, когда краем глаза увидел в окне что-то похожее на черную тень. Он стряхнул с себя холод в глазах и повернулся лицом к Лю Сюй, просияв.

- Раз уж кто-то предложил это, я должен буду спросить, не окажет ли мне эту честь императрица кино Лю?

Другие люди не знали о том, что происходило между ней и Сун Гочао, но Лю Сюй знала. Поэтому она знала, что Сун Сюаньхэ - сын Сун Гочао. Говорили также, что эти двое не очень ладили друг с другом. Было очевидно, что Сун Сюаньхэ и Сун Гочао были совершенно разными людьми. В красивых и ясных глазах Сун Сюаньхэ появилась улыбка. Она не только не чувствовала отвращения, но даже была очень возбуждена.

Хотя Сун Гочао был хорошим «сахарным папочкой» (спонсором), он был довольно стар. Хотя у него не было пивного живота, у него все еще были морщины, и он не мог избежать того снижения выносливости, которое приходит с преклонным возрастом. Более того, с Сун Гочао, как бы она ни заискивала перед ним, она всегда будет только тайной любовницей. Кроме того, она слышала, что старый мастер семьи Сун не собирался позволить Сун Гочао стать преемником Song Group.

Однако все было бы по-другому, если бы она встречалась с Сун Сюаньхэ. Он был молод, холост, красив, и самое главное, был любимым внуком старого мастера Суна. Говорили также, что его отношения со старшим братом Сун Сюаньлином тоже были неплохими. Если бы она могла быть вместе с ним, даже если бы она не стала невесткой семьи Сун, по крайней мере, ей не пришлось бы прятаться, пока они встречались. Даже если их отношения будут раскрыты, это не сильно ударит по ее репутации. Возможно, это даже сделает ее более популярной.

Когда не было ничего, с чем можно было бы сравнить, Лю Сюй думала, что ей очень повезло, что она соблазнила Сун Гочао. Однако теперь, когда появился Сун Сюаньхэ, было очевидно, кто был лучшим выбором, и она начала все обдумывать.

Имея в голове новый план, Лю Сюй застенчиво улыбнулась Сун Сюаньхэ. Она протянула руку, чтобы обхватить руку Сун Сюаньхэ, и сказала с улыбкой:

- Если мастер Сун не возражает, то я, очевидно, тоже не возражаю.

Сун Сюаньхэ молча нахмурил брови. За эти несколько секунд, казалось, что Лю Сюй убедила себя в чем-то. Взгляд, которым она обычно смотрела на него, изменился. Хотя он никогда раньше не ходил на свидания, в пятнадцать-шестнадцать лет ему приходилось играть в барах и всевозможных клубах. Даже если вы никогда не ели свинину, вы видели, как бегают свиньи. Более того, с его происхождением и лицом, он видел такое выражение много раз прежде. Ему даже не нужно было думать, чтобы понять, что за этим кроется.

Просто если Лю Сюй захочет его, то это будет зависеть от того, сможет ли она его заполучить.

Взгляд Сун Сюаньхэ метнулся к камере за окном. Он скрестил руки с Лю Сюй и осушил свой бокал.

После трех раундов все в комнате были навеселе. Даже у Сун Сюаньхэ закружилась голова. К счастью, его происхождение таково, что если он не хочет пить, то никто не посмеет заставить его пить.

Но что было неожиданным, так это то, что после того, как Сун Сюаньхэ немного поболтал с Хуан Куном, он обнаружил, что хотя тот и был настоящим лизоблюдом, он также был очень профессионален. Кроме того, фильм Хуан Куна искал инвесторов и тот хотел привлечь Сун Сюаньхэ.

Но Сун Сюаньхэ не сразу согласился. Вместо этого он выразил свой интерес и договорился поговорить об этом с Хуан Куном в другой день.

Хуан Кун был в восторге. На самом деле, это был фильм, который он всегда хотел снять. Можно даже сказать, что все его предыдущие фильмы были подготовкой к этому фильму. Прямо сейчас он был, наконец, более-менее подготовлен. Просто трудно было найти инвесторов. Даже если он был бы еще более гладким собеседником, когда приходило время действительно инвестировать, все крупные боссы были более проницательны, чем предыдущий.

Более того, затраты на производство этого фильма не были низкими. Обычному человеку было бы очень трудно поддерживать его. Но если бы было больше инвесторов, то его авторитет как режиссера был бы уменьшен. Поэтому он так и не закончил переговоры.

Сегодня он встретился с Сун Сюаньхэ с целью оставить хорошее впечатление на самого молодого мастера Сун из Song Group, чтобы ему было легче вести бизнес в будущем. Он не ожидал, что тот преподнесет ему такой большой приятный сюрприз.

Хуан Кун был действительно в хорошем настроении. Он стал еще более восторженно относиться к Сун Сюаньхэ. Когда закончился последний раунд, было уже около одиннадцати часов. Когда Хуан Кун увидел, что Сун Сюаньхэ уже пьян и что взгляд Лю Сюй время от времени мелькал на Сун Сюаньхэ, и у него внезапно возникла идея.

Когда они вышли из комнаты, Хуан Кун сказал:

- Сяо Лю, ах, поддержи мастера Сун, когда он идет, так как ты сидишь рядом с ним.

Лю Сюй тоже выпила довольно много. Прямо сейчас ее лицо пылало. Услышав это, она быстро подошла к Сун Сюаньхэ, чтобы поддержать того. Она сказала с улыбкой:

- Мастер Сун, я отведу тебя, чтобы ты вызвал такси.

Хуан Кун покачал головой и посмотрел на Лю Сюй. Он сказал:

- Ты совсем не задумываешься. Мастер Сун пьян. Как он может вот так вернуться? Отведи его в гостиницу, где мы остановились. Я сниму для него комнату.

Хуан Кун был старым лисом в индустрии развлечений. Он хорошо разбирался в частных отношениях между женщинами-знаменитостями и инвесторами. Более того, Сун Сюаньхэ и раньше проявлял интерес к Лю Сюй. Кроме того, казалось, что Лю Сюй была заинтересована. Он, естественно, будет поощрять это.

Разум Сун Сюаньхэ был немного затуманен, но голова все еще оставалась довольно ясной. Поэтому, услышав, о чем они говорят, он оттолкнул руку Лю Сюй и сказал:

- Не нужно, я вернусь сам.

Лю Сюй снова схватила Сун Сюаньхэ за руку. Ее голос был нежным и приятным:

- Я поддержу тебя. И провожу до машины.

Сун Сюаньхэ бросил на нее быстрый взгляд. Когда Лю Сюй вот так цеплялась за него, это ничем не отличалось от того, как если бы она висела на нем. И все же у нее хватило наглости сказать, что именно она будет поддерживать его. Но когда он подумал о папарацци на улице, то не отшвырнул ее прочь.

У входа в ресторан их уже ждали несколько машин. Помощник директора быстро направлял завсегдатаев вечеринок, а менеджеры и шоферы сопровождали людей к их машинам.

Сун Сюаньхэ снова оттолкнул руку Лю Сюй и направился к своей машине. Он сказал Хуан Куну, что они продолжат разговор в другой день, а затем сел в машину.

Когда Чжан Чао почувствовал запах алкоголя на Сун Сюаньхэ и вспомнил императрицу Лю, которую он только что видел, он не смог удержаться и сказал:

- Молодой мастер Сун, ты хочешь вернуться в главную резиденцию или в свою квартиру?

Когда он размышлял о скандале, который разразится завтра утром, Сун Сюаньхэ подумал: «Как я могу вернуться в главную резиденцию?»

Он закрыл глаза и сказал:

- В мою квартиру.

Увидев, что Сун Сюаньхэ лениво закрыл глаза, Чжан Чао больше ничего не сказал. Машина плавно возвращалась в район вилл в центре города.

Выйдя из машины, Чжан Чао первым делом пошел постучать в дверь. Разбудив Сяо Юаньму, он вышел из машины, чтобы поддержать Сун Сюаньхэ.

Съемочная площадка находилась на окраине города. Дорога домой заняла почти два часа. Сун Сюаньхэ уже заснул, и голова у нее шла кругом. Только когда он почувствовал, что кто-то держит его за талию, к нему наконец вернулось сознание. Он поднял голову и прищурился. Когда он увидел, что это был Сяо Юаньму, ему потребовалось две секунды, чтобы среагировать. Он медленно спросил:

- Почему это ты?

Сяо Юаньму окутывала холодная аура. После того, как он почувствовал запах алкоголя на Сун Сюаньхэ, его глаза стали еще холоднее. Он хотел бросить его на пол, но Чжан Чао стоял в стороне. Он мог только вытерпеть и сказать:

- Кто это должен быть по-твоему?

Сун Сюаньхэ заморгал глазами. Сонливость снова овладела им. Он обнял Сяо Юаньму за талию и потерся головой о его грудь, прежде чем, наконец, закрыть глаза и снова заснуть.

Сяо Юаньму так и не получил ответа. На самом деле, ему было все равно. Однако как раз в тот момент, когда он уже собирался нести другого, то почувствовал, как тот крепко обхватил его за талию. Поскольку стояло лето, Сун Сюаньхэ почти ничего не надел, когда вышел на улицу. Кроме того, Сяо Юаньму был в пижаме. Он чувствовал на своей груди теплое, пахнущее алкоголем дыхание Сун Сюаньхэ. Даже если между ними был слой одежды, это все равно вызывало у него зуд. Вскоре после этого он почувствовал, как Сун Сюаньхэ потерся головой о его грудь. После этого тело Сяо Юаньму окаменело. Он опустил глаза и увидел, что завитые ресницы собеседника слегка трепещут вместе с его дыханием. Выражение лица другого было безмятежным во сне, полностью беззащитным.

Он был похож на маленького котенка, который полностью зависел от своего хозяина. Это заставляло сердца людей смягчаться без всякой причины. Ему просто хотелось держать того в своих ладонях и бережно лелеять, словно боясь, что тому будет не совсем уютно.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 10**

Раскат грома пробудил Сун Сюаньхэ ото сна. Он ошеломленно уставился на плотные темные тучи, собравшиеся за окном, и широко зевнул, после чего повернулся, глядя на часы. Было уже одиннадцать часов утра. Однако черные тучи, молнии и проливной дождь снаружи заставляли его чувствовать себя рассеянным, словно не понимая, который сейчас час.

Придя в себя, он тихо сел на кровать. После этого он медленно вылез из постели и принял душ. Смыв с себя запах алкоголя, он почувствовал себя гораздо бодрее.

На самом деле вчера он выпил не так уж много. Судя по его обычным привычкам пить, все должно было быть в порядке. Просто он никак не ожидал, что это тело окажется таким легко пьянеющим. Выпив всего несколько бокалов белого вина, у него сразу же помутилось в голове.

Сун Сюаньхэ прищелкнул языком, причитая. Кажется, он должен ограничить время, когда выходит выпить.

Он вытер волосы и спустился вниз. Когда он добрался до гостиной, то обнаружил, что Сяо Юаньму, который обычно был в своей комнате, читал или возился с чем-то, сидел на диване со включенным телевизором. Сун Сюаньхэ посмотрел на него, приподняв брови в удивлении. Однако прежде, чем он успел что-то сказать, его взгляд снова обратился к экрану телевизора, и он замолчал.

- ...Хотя изображение не четкое, мы видим, что императрица фильмов Лю выпивает с неким джентльменом. Жесты рук этих двоих весьма наводят на размышления. Это похоже на обмен вином с древних свадеб. Ходят также слухи, что это уже не первый раз, когда мистер С. приходит навестить Лю Сюй на ее рабочем месте. Раннее они вдвоем входили и выходили из одного отеля.

Появились две нечеткие фотографии отеля с размытым изображением. Сун Сюаньхэ посмотрел на них. Это было с того момента, когда он случайно столкнулся с Лю Сюй и Сун Гочао, как раз когда те бронировали номер. Он не ожидал, что репортер из отдела развлечений проигнорирует Сун Гочао. Вместо этого они сфотографировали Сун Сюаньхэ на стойке регистрации, а также был еще один снимок с Лю Сюй, входящей в лифт в маске. Таким образом, они заставили их обоих быть вместе.

Сун Сюаньхэ не сердился. Напротив, он находил это забавным и с нетерпением ждал, что же произойдет дальше. Забавно было то, что, независимо от того, какой это был мир, умение сплетать надуманную историю из фотографий было необходимым навыком для любого репортера СМИ. Так что он с нетерпением ждал реакцию Сун Гочао после просмотра новостей.

Сун Гочао, вероятно, уже проклинал его.

В его глазах мелькнула улыбка, слегка окрашенная злорадством. Он подошел и сел на диван. Прислушиваясь к шуму дождя, льющегося из окна, Сун Сюаньхэ скрестил ноги на диване. Он схватил подушку и уже собирался вытащить свой телефон, чтобы поиграть в игры, когда увидел, что Сяо Юаньму встал.

Сун Сюаньхэ поднял голову и встретился взглядом с Сяо Юаньму. Он бессознательно откинулся назад. Он подумал, что сейчас взгляд Сяо Юаньму был еще более беспокойным, чем ливень снаружи.

Однако Сяо Юаньму только искоса взглянул на него, прежде чем уйти. Он не задержался ни на минуту.

Сун Сюаньхэ почувствовал себя несколько сбитым с толку. Он схватил телефон и немного подумал. Он обнаружил, что обычному человеку не дано видеть мысли этого большого босса насквозь. Кроме того, он был слишком ленив, чтобы думать об этом дальше. Они просто вели себя как пара без каких-либо реальных чувств. В будущем это будут отношения хищника и жертвы. Даже если он поймет мысли правильно, ничего не изменится, так что нет смысла тратить впустую клетки его мозга.

Сун Сюаньхэ бездумно играл в игры внизу. Тем временем, поднявшись наверх, Сяо Юаньму трижды облил себя холодной водой, прежде чем смог подавить темные эмоции в своем сердце.

Сяо Юаньму стоял около своей кровати и смотрел на угнетающие облака за окном. Он чувствовал, как мрак и духота в его сердце, которые только начали развеиваться, снова усилились. Глаза Сяо Юаньму потемнели, и ему вдруг очень захотелось курить. Однако он не сдвинулся с места, стоя с улыбкой и прямой спиной.

Он знал, что что-то изменилось.

Он не сомневался, что абсолютно ненавидел Сун Сюаньхэ и с самого начала испытывал к нему раздражение. Однако сейчас он уже не был уверен, что думает о Сун Сюаньхэ.

Он не любил его, но и не ненавидел. И он не мог относиться к нему как к обычному человеку, на которого ему было наплевать. Нынешний Сун Сюаньхэ был сложным существом, которое трудно было описать одним словом.

Было что-то странное, трудно поддающееся осмыслению, что никогда не должно было появиться в сердце Сяо Юаньму. Оно появилось без предупреждения, как луч света, пробившийся сквозь туман. Оно также было похоже на мираж, соблазняющий путешественников спуститься в долину. Это не было ни хорошо, ни плохо. Это было похоже на шелк, опутывающий его нить за нитью, пока он не сможет убежать.

Эта эмоция застала его врасплох и сбила с толку. Никаких предзнаменований не было. Он не знал, что делать, но не отвергал ее и не хотел идти против нее. Поэтому и заинтересовался ею. Ему было любопытно, что же вызывает эту эмоцию, а также как она будет развиваться.

Поскольку он не мог вырваться на свободу, он просто подождет и посмотрит.

\*\*\*

После того, как Сун Сюаньхэ закончил раунд игр, он наконец поднял глаза и обнаружил, что уже перевалило за полдень. Его желудок заурчал соответствующим образом, и его голод рос с каждым урчанием. Это заставило его внезапно набраться храбрости, чтобы пойти наверх и сказать Сяо Юаньму приготовить обед.

В любом случае, в ближайшие дни ему все равно придется того обидеть. Прямо сейчас он мог бы наслаждаться хорошей едой. С определенной точки зрения, он выигрывал на этом фронте.

Сун Сюаньхэ стоял у двери Сяо Юаньму с поднятой рукой, но прежде, чем Сун Сюаньхэ успел постучать, дверь распахнулась. Сяо Юаньму посмотрел на него сверху вниз и вежливо сказал:

- Голоден?

Сун Сюаньхэ был поражен. Он сделал шаг назад и скрестил руки на груди.

- Почему ты до сих пор не приготовил обед?

- Что ты хочешь съесть?

Прямо сейчас Сун Сюаньхэ просто хотел что-нибудь съесть. Но когда он подумал об ингредиентах в холодильнике, он не хотел слишком сильно беспокоить Сяо Юаньму, поэтому он прямо сказал:

- Курица. Цыпленок генерала Цо.

Сяо Юаньму слегка кивнул и равнодушно сказал:

- Хорошо.

Сун Сюаньхэ действительно был очень голоден. Он случайно нашел что-то на кухне, чтобы временно насытить свой желудок, но не осмелился съесть слишком много. Для готовки Сяо Юаньму стоило оставить пространство в желудке.

Сяо Юаньму закончил готовить очень быстро. Всего за полчаса были выставлены три блюда. А Сун Сюаньхэ уже сидел за обеденным столом и нетерпеливо ждал.

Несмотря на то, что Сун Сюаньхэ был голоден, он ел медленно. Он медленно пробовал и жевал каждый кусочек, тщательно смакуя еду.

Когда они почти закончили трапезу, Сяо Юаньму вдруг сказал:

- В тот день, когда ты перевернул обеденный стол, вареная рыба в масле чили еще не была поставлена на стол. После того, что случилось, я положил блюдо в холодильник.

Сун Сюаньхэ застыл на полпути, собирая еду палочками для еды. Придя в себя после паузы, он совершенно естественно положил в рот кусок курицы. Проглотив его, он посмотрел на Сяо Юаньму и сказал с озадаченным выражением лица:

- Это так?

- Да.

Сун Сюаньхэ зажмурился. Казалось, он нахмурил брови в глубоком раздумье.

- Я не помню, была ли на столе рыба или нет.

Сяо Юаньму был невыразительным.

- На следующее утро рыба в холодильнике исчезла, - сказал он очень скучным тоном.

- Как такое случилось? - Сун Сюаньхэ выглядел потрясенным. - Может быть, тетушка-уборщица, которая приходит утром, выбросила ее, - невинно предположил он.

- Блюдо от рыбы тоже исчезло.

- Может быть, тетушка забрала его с собой? - Сун Сюаньхэ выглядел так, словно внезапно понял, что произошло. - Она могла бы взять ее, чтобы поесть.

Сяо Юаньму пристально на него посмотрел.

- Это так?

- Вполне возможно. - Сун Сюаньхэ щелкнул языком, делая вид, что воспринимает это очень серьезно, и сказал: - Она, вероятно, подумала, что это выглядит довольно хорошо, поэтому и съела.

Сяо Юаньму опустил палочки. Он больше ничего не сказал и снова принял свой обычный отчужденный вид.

Сун Сюаньхэ втайне вздохнул с облегчением. К счастью, он оказался сообразительным и вовремя смог переложить вину на кого-то другого. Если Сяо Юаньму узнает, что он выполз из постели посреди ночи, съел вареную рыбу в масле чили и выбросил миску, чтобы уничтожить улики, так как он не знал, как мыть посуду, то как он может быть убедительным, когда ведет себя как деспотичный и высокомерный избалованный богатый мальчик?

\*\*\*

Понедельник выдался более спокойным, чем ожидалось. Сейчас было 17:30.

Сун Сюаньхэ, как обычно, ждал за дверью отдела венчурных инвестиций. Люди выходили один за другим. Им больше не казалось странным видеть его здесь. Они все улыбнулись и поприветствовали его, тон их голоса уже не был таким осторожным, как раньше.

Вскоре после подошел Сяо Юаньму. Когда он увидел Сун Сюаньхэ, то сказал апатичным голосом:

- Пошли.

Они уже собирались уходить, когда услышали, как кто-то тревожно крикнул:

- Молодой мистер Сун! Сяо Сяо!

Сун Сюаньхэ повернул голову и мельком заметил нетерпение, мелькнувшее в глазах Сяо Юаньму. Но все еще спросил приближающегося человека:

- В чем дело?

- Дело вот в чем. - Этот человек был одет в костюм и кожаные ботинки. Кроме того, на нем были очки в золотой оправе. - Сегодня званый обед для нашего отдела венчурных инвестиций. Сегодня днем Сяо Сяо сказал, что он никуда не поедет. Однако я думаю, что, поскольку это первый званый ужин Сяо Сяо с тех пор, как он вошел в компанию, отталкивая своих коллег, это неизбежно составит впечатление не слишком общительного человека. Кроме того, разве общение с коллегами не принесет больше пользы его работе? Кроме того, если молодой мистер Сун тоже пойдет, это может просто ободрить всех и заставить всех чувствовать себя немного более восторженными по отношению к компании.

Даже если бы ему пришлось пойти на званый ужин, чтобы завершить сцены в сюжете, Сун Сюаньхэ все равно поднял бровь и холодно сказал:

- Не знал, что я - тот, кто из отдела маркетинга, могу повысить моральный дух компании, обедая с вами, венчурными инвесторами?

Очкарик поперхнулся, но улыбка на его лице осталась прежней. Он сказал:

- Даже если это не для поднятия морального духа, молодой мистер Сун все равно может присутствовать в качестве члена семьи.

Все, кто мог подняться до руководства, были очень проницательны. По его мнению, если бы Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму действительно встречались, они не смогли бы отказаться.

Однако, хотя они с Сяо Юаньму на самом деле не встречались, он все равно не мог отказаться.

Поэтому Сун Сюаньхэ не стал продолжать усложнять ситуацию для руководителя венчурного инвестиционного отдела. Вместо этого он улыбнулся и сказал:

- Раз уж вы так говорите, мы пойдем, ба.

Когда они втроем пришли, отдельная комната уже была полна народу. В воздухе висел дым от жареного мяса; мясо на гриле шипело, и в нем чувствовалась какая-то особая живость.

Когда все увидели, что они вошли, большинство людей были потрясены. Те, кто был сообразителен, уже встали и освободили место.

- Молодой господин Сун, Сяо Сяо, господин Чжан, садитесь сюда.

Сун Сюаньхэ не был вежлив. Он потянул Сяо Юаньму вниз и сел на два свободных места. Очень скоро появились новые миски и палочки для еды. Были даже люди, которые клали уже приготовленное мясо в миску и давали его им.

- Нет необходимости. - Сун Сюаньхэ махнул рукой и отказался от блюда, которое ему подала женщина. Он поднял подбородок и указал на Сяо Юаньму, сказав: - Я съем то, что он приготовит.

Выражение лиц у всех слегка изменилось, став наводящим на размышления. Были даже некоторые коллеги-мужчины, которые смеялись и говорили:

- Понятно, понятно.

Сяо Юаньму дал ему пристальный взгляд. Он закатал рукава, спокойный и невозмутимый, и взял щипцы и ножницы для жарки мяса. Поджарив его, он положил каждый кусочек в миску Сун Сюаньхэ. Мясо было приготовлено очень хорошо.

Увидев это, Сун Сюаньхэ нахмурился. Почему он чувствует, как Сяо Юаньму совершенно не злится? В конце концов, в оригинальном романе было описано, что у Сяо Юаньму в этот момент было холодное лицо.

Конечно, лицо Сяо Юаньму, как правило, невыразительное. Он очень умело скрывал свои эмоции. В отношении него было совершенно нормально не замечать никаких изменений в эмоциях. В конце концов, этот большой босс был очень хорош в выдержке.

Он надеялся, что Сяо Юаньму останется таким же твердым, как гора, и воздержится от действий против него, когда Сун Сюаньхэ закончит свой сюжет.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 11**

Как может группа взрослых людей устроить званый ужин и не выпить? Атмосфера, которая стала немного сдержанной после прибытия Сун Сюаньхэ, быстро накалилась снова после нескольких стаканов алкоголя.

Один из сослуживцев Сяо Юаньму увидел, что тот непрерывно жарил мясо, а затем клал все в миску Сун Сюаньхэ. Сам Сяо Юаньму ничего не ел. Этот коллега не мог не поддержать его мужество и не поддразнить:

- У Сяо Сяо и молодого мастера Сун очень хорошие отношения.

Сун Сюаньхэ только что проглотила кусок мяса. Услышав это, он краем глаза посмотрел на выражение лица Сяо Юаньму. Увидев, что выражение лица мужчины не изменилось, он отвел взгляд и с улыбкой сказал:

- Завидуешь?

Этот человек не ожидал, что Сун Сюаньхэ ответит. Он выглядел ошеломленным благосклонностью. С улыбкой на лице он подошел к Сун Сюаньхэ с льстивым взглядом.

- Молодой мастер Сун, ваши отношения с Сяо Сяо настолько хороши, что мы, конечно же, завидуем.

- Если завидуешь, найди себе парня или девушку. - Сун Сюаньхэ потягивал свой алкоголь и лениво улыбался.

Видя, что кто-то завел разговор с Сун Сюаньхэ, который был не таким отчужденным, как они думали, и даже сказал такую легкую шутку, мужество остальных тоже возросло. В конце концов, не так уж много было шансов пообщаться с молодым мастером компании. Даже если они не произведут никакого впечатления на Сун Сюаньхэ, им все равно было неплохо обменяться с ним несколькими словами.

Таким образом, как только человек перед ним заговорил, кто-то другой вмешался, используя эту тему в качестве оправдания. Он сказал:

- Сяо Сяо почти ничего не ел. Молодой мастер Сун, разве ваше сердце не болит за него?

Сун Сюаньхэ искоса взглянул на этого человека. Хотя его улыбка не изменилась, но в тоне появилось давление:

- Если мое сердце не болит за него, то будет болеть твое?

Выражение лица человека стало жестким. Он не думал, что характер Сун Сюаньхэ вот так просто изменится. Он смущенно сказал:

- Я, как всегда, сморозил глупость. Сказал то, чего не должен был говорить. Я буду пить в наказание! Надеюсь, что молодой мастер Сун не обидится.

Прежде, чем тот успел поднять свой бокал, тон Сун Сюаньхэ смягчился, и он сказал с улыбкой:

- Какое наказание? Мое сердце, и правда, болит, - сказав это, он взял палочками кусочек мяса со своей миски и поднес его ко рту Сяо Юаньму. Глаза его изогнулись в улыбке, когда он сказал: - Ах, съешь быстрее. В противном случае, другие скажут, что мне плевать на тебя.

Все за столом были сосредоточены на них. Сяо Юаньму не открывал рта, лишь холодно смотрел в глаза Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ знал, что Сяо Юаньму не будет есть. И не только не будет есть, но из-за этой ситуации он тоже покинет свое место. В этот момент Сун Сюаньхэ должен рассердиться, а затем потянуть Сяо Юаньму обратно вниз, запихивая кусок мяса в рот под пристальными взглядами всех присутствующих.

Сун Сюаньхэ ждал, когда Сяо Юаньму уйдет. Затем он почувствовал, как его палочки внезапно стали легче. Он поднял глаза и обнаружил, что Сяо Юаньму безразлично съел кусок мяса, который поднесли к его губам.

Сун Сюаньхэ в шоке широко раскрыл глаза. Он мысленно воскликнул:【Сяо Юаньму действительно съел этот кусок мяса! Такого в сюжете не было!】

【Я видел. - Эр Гоу тоже был в полном замешательстве. Однако это не было похоже на то, что такого рода вещи не случались раньше. В конце концов, книга – это книга, а реальность - это реальность. Единственное, что не менялось в реальности, - это постоянно меняющаяся природа реальности. Всегда будет какое-то отклонение. Поэтому его тон был очень спокойным: - Это нормально. Хотя книга была написана от лица Сяо Юаньму, этот мир является реальным миром. Отклонения могут быть вызваны чем угодно. Только для того, чтобы соответствовать реальности, тебе не нужно злиться, как в сюжете. Просто засунь ему в рот кусок мяса. Не забудь использовать свои руки.】

Когда он услышал невозмутимый тон Эр Гоу, Сун Сюаньхэ отпустил шок в своем сердце. Вообще-то, он был не из тех, кого легко вывести из себя. Просто это был первый раз, когда Сяо Юаньму действовал не по плану. Это было действительно неожиданно. Более того, это также было странно.

Это было похоже на тонкий двумерный портрет, внезапно оживший. Это было похоже на то, будто вымысел и реальность внезапно сошлись вместе, заставляя его чувствовать головокружение и ослепление. Он также внезапно понял, что Сяо Юаньму был не просто персонажем истории, а живым, дышащим человеком.

Сяо Юаньму медленно жевал кусок мяса во рту. Его взгляд никогда не отрывался от Сун Сюаньхэ. Он видел каждую перемену в выражении лица, от удивления, что его ожидания были разрушены, до нынешнего странного выражения, когда он, казалось, смотрел сквозь Сяо Юаньму и смотрел на что-то еще, несмотря на то что явно смотрел на него. И теперь в этих глазах быстро промелькнул страх.

О чем же Сун Сюаньхэ думал в эти несколько секунд, что заставило его еще больше насторожиться?

На самом деле, с тех пор как он увидел Сун Сюаньхэ в приюте, он чувствовал чрезвычайно скрытую бдительность другого против него. В то время, думая о разнице в их статусах, Сяо Юаньму решил, что он, должно быть, все это выдумал. Но после совместной жизни он подтвердил свою интуицию. Более того, понаблюдав за другим, он очень быстро обнаружил, что хотя Сун Сюаньхэ и вел себя с ним очень интимно, это было только на поверхности. Обычно он был сильно настороже против него, а также иногда был полностью застигнут врасплох.

Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что Сун Сюаньхэ на самом деле не любит его.

Сяо Юаньму опустил глаза. Если он не нравился Сун Сюаньхэ, то почему тот подошел к нему?

Сун Сюаньхэ пришел в себя, увидев, что Сяо Юаньму опустил глаза и закончил есть. Окинув взглядом свои тонкие, длинные ресницы, Сун Сюаньхэ прямо сунул кусок свиного брюшка, завернутого в салат, в рот Сяо Юаньму. Его действия были быстрыми и плавными. Все были ошеломлены, увидев это.

Сяо Юаньму схватил салфетку и вытер соус, капающий из уголка его рта. Его ледяной взгляд упал на Сун Сюаньхэ.

Некоторое время никто не произносил ни слова.

Через несколько секунд кто-то выдавил из себя смешок и попытался вмешаться в ситуацию:

- И вы все еще говорите, что молодой мастер Сун не заботится о Сяо Сяо? Этот кусок свиного брюшка был тщательно намазан соусом и завернут в листья салата. Если это не забота, то что же тогда считать заботой?

Когда эти слова были произнесены, все остальные выглядели так, словно нашли противоядие, чтобы разрядить неловкую атмосферу. Они быстро согласились друг с другом. Без зазрения совести они хвалили Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму за то, что те были образцовой, любящей парой. Кто-то даже сказал:

- Может быть, вы скоро родите сына.

Атмосфера снова стала оживленной. Только девушка, сидевшая в углу, молчала. Она опустила голову и отправила сообщение, время от времени поглядывая в сторону Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму. Ее взгляд был ледяным. Она совершенно не вписывалась в атмосферу.

Остальные не обратили на нее внимания. В конце концов, все знали, что эта женщина уже пыталась преследовать Сяо Юаньму раньше. Она пыталась уговорить Сяо Юаньму поесть вместе с ней, но молодой мастер Сун ее обнаружил. Молодой мастер Сун прямо заявил, что Сяо Юаньму принадлежит ему. Если она заговорит, то только поставит всех в неловкое положение.

Когда званый ужин закончился, зазвонил телефон Сун Сюаньхэ. Неудивительно, что именно мать Сун просила его вернуться. Этот телефонный звонок, наконец, нарушил спокойную поверхность, которая была после утренних развлекательных новостей.

Когда он добрался до главной резиденции, там уже горел свет. Сун Гочао и мать Сун сидели в гостиной. Первый был весь в ярости. У последней было умиротворенное выражение лица. Сун Сюаньлинь тоже сидел в стороне, разговаривая по телефону. Увидев вошедшего Сун Сюаньхэ, он повесил трубку.

Сун Сюаньхэ только появился, когда Сун Гочао встал и, схватив вещи на кофейном столике, швырнул их в него. В то же время он гневно закричал:

- Неблагодарный сын!

Сун Сюаньхэ видел, как он двигался. Он увернулся, но его действия были немного медленными. Пепельница скользнула по его плечу.

Первоначально спокойная мать Сун внезапно встала. С озабоченным видом она сказала:

- Гочао! Что ты делаешь?! Ты нашел любовницу на улице, и все еще смеешь напускать на себя вид перед моим сыном, неужели ты думаешь, что в моей семье Ли никого не осталось?!

За последние несколько лет Сун Гочао и его жена уже давно отдалились друг от друга, хотя внешне они казались вполне гармоничными. Когда они были маленькими, мать Сун яростно кричала из-за того, что Сун Гочао обманывал их. Теперь же она закрывала на это глаза. До тех пор, пока она могла поддерживать преимущества и репутацию своих двух сыновей, она не заботилась о том, что Сун Гочао делал снаружи. Даже когда он покупал своей первой любви особняк и драгоценности, пока это не было чересчур, она спокойно закрывала глаза.

Однако Сун Гочао действительно посмел причинить боль их сыну на ее глазах. Более того, это был младший сын, которого она бережно держала на ладони с самого детства, боясь, что тот поранится. Эта пепельница, попавшая в его тело, ничем не отличалась от попадания в нее. Это действительно заставило ее сердце заболеть сильнее, чем если бы ударило ее саму.

Сун Гочао также был взволнован. Когда он увидел Сун Сюаньхэ, неторопливо входящего с дьявольски-беззаботным выражением лица, а затем подумал о том, как женщина, с которой он играл, в мгновение ока забралась в постель его сына, как же Сун Гочао не прийти в крайнюю ярость?

Однако он успокоился, услышав, что жена кричит на него. Было бы нехорошо, если бы стало известно, что эти двое - отец и сын - подрались из-за какой-то женщины. Кроме того, причина, по которой он был зол, заключалась не в любовнице, а в том, что Сун Сюаньхэ снова и снова провоцировал его гнев. Прямо сейчас он даже осмелился бросить вызов его авторитету. Он даже осмелился драться за его женщину. Если он отпустит это, то это злое существо, возможно, даже поссорится с ним.

- Я не сержусь на него из-за этой скромной актрисы. - Сун Гочао холодно посмотрел на Сун Сюаньхэ с лицом, полным ярости, и сказал: - Ты знаешь, что сделал твой сын? Как только он вошел в компанию, то начал демонстративно гоняться за работником мужского пола. После того, как он потерпел неудачу, он угрожал другому его родственниками. Прямо сейчас он заставляет того служащего жить с ним. Если так будет продолжаться, то в один прекрасный день он может просто убить кого-нибудь или совершить поджог!

Сун Сюаньхэ не знал, как Сун Гочао удалось связать его отношения с Сяо Юаньму с убийством людей или поджогом, но даже если он не испытывал отвращения к Сун Гочао со стороны первоначального хозяина, ему все равно не нравились такие люди, как Сун Гочао. Поэтому он совсем не сдерживался, когда напал на другого:

- Отец не должен беспокоиться об этом. Ты же не убил никого и не поджег. Хотя говорят, что ученик превосходит своего учителя, я не забочусь о женщинах так сильно, как ты. Я пошел на этот званый ужин только потому, что меня заинтересовал фильм. Я не мог остановить Лю Сюй, которая вцепилась в меня, когда увидела. Может быть, это потому, что ты стар, и твоя выносливость никуда не годится, поэтому она хотела найти кого-то другого? Не переживай так. Если бы не я, там был бы кто-то другой, ах. Кроме того, она меня не интересует. А даже если бы и да, разве это не хорошо - держать лакомства в семье?

Только что успокоившееся настроение Сун Гочао вновь воспламенил Сун Сюаньхэ. Независимо от того, сколько им было лет, ни один мужчина не мог вынести допроса в этой области. Не говоря уже о его сыне, который украл его женщину. Это, несомненно, заставило его гнев взлететь до небес.

- Ты - мерзкое отродье без совести! - Сун Гочаю указал на Сун Сюаньхэ, дрожащим от ярости пальцем. - Убирайся отсюда к чертовой матери! У меня нет такого сына, как ты! С этого момента, не позволяй мне видеть тебя снова!

Сун Гочао хвалился тем, что был изящным и цивилизованным джентльменом. Больше половины своей жизни он жил высоко, как принц. Было очень мало людей, которые осмеливались оспаривать его статус и заставлять его проклинать их. Поэтому, хотя он был так взбешен, он только переключался между “неблагодарным сыном” и “мерзким отродьем". Самое большее, он добавил бы перед ними несколько прилагательных. Сун Сюаньхэ все больше скучал, слушая его.

- Неужели ты думаешь, что я перестану появляться только потому, что ты так сказал? - Сун Сюаньхэ усмехнулся чрезвычайно издевательски. - У тебя нет власти над этим домом.

Сун Гочао был крайне возмущен Сун Сюаньхэ. Но теперь успокоился. Он посмотрел на Сун Сюаньхэ, в глазах которого не было никакой семейной привязанности, когда тот смотрел на него, только ненависть и отвращение. Сун Гочао, естественно, знал, что он не может прогнать Сун Сюаньхэ, но и проглотить это тоже не мог.

Лицо Сун Гочао потемнело.

- Я не буду спорить с тобой о том, что уже произошло, - холодно произнес он. - Однако, если это случится в следующий раз, хотя я ничего не могу с тобой поделать, у меня нет никаких опасений насчет того человека, которого ты прячешь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 12**

Когда он думал о том, как Сун Гочао раздувал пламя, когда первый владелец умер несчастной смертью, Сун Сюаньхэ почти хотел рассмеяться, услышав: “Ничего не могу с тобой поделать”.

Даже дикие звери заботились о своих детенышах. Эти слова ничего не значили для Сун Гочао, которому было за сорок, и у которого было два сына. Напротив, если бы ему позволили, Сун Гочао, вероятно, уже изгнал бы их из семьи. В конце концов, была только одна Song Group, а иметь еще одного сына не было проблемой.

На самом деле, трагедия первоначального владельца тела была связана с тем, что Сун Гочао намеренно воспитывал его, чтобы тот был бесполезен. Позже, когда он узнал, что Сун Сюаньхэ оскорбил преемника семьи Сяо, он сразу же поставил “праведность выше семьи". Он не только исключил Сун Сюаньхэ из семьи Сун, но и даже передал его Сяо Юаньму, надеясь, что это смягчит ярость того по отношению к семье Сун, вызванную действиями Сун Сюаньхэ.

Однако, действия Сун Гочао ни к чему хорошему не привели. Сердце Сяо Юаньму было холодно и темно. А еще мужчина был темпераментным. Если он хотел отомстить Сун Сюаньхэ, у него было множество способов сделать это. С чего бы ему беспокоиться об “оливковой ветви”, присланной ему Song Group, к которой он так долго испытывал отвращение? Поэтому он отпустил Сун Сюаньхэ и на банкете с участием всех представителей высшего класса столицы равнодушно дал оценку семье Сун: «Бессердечные».

Именно эти слова привели Song Group к краху.

Хотя, по мнению Сун Сюаньхэ, если говорить об бессердечии, то никто не был более бессердечным, чем главный герой, Сяо Юаньму. И оценка Сяо Юаньму не была ошибочной. Сун Гочао не только был бессердечным, но и являлся лицемером.

Сун Гочао, который "праведно" изгнал Сун Сюаньхэ их семьи, снаружи притворялся любящим отцом. Он контролировал общественное мнение в один из ключевых моментов. Даже если люди в кругу думали, что он не заботится о семье, но его так же никто не критиковал. Так как все знали, какой непокорный и невежливый характер был у Сун Сюаньхэ и каким великодушным было поведение Сун Гочао. В глазах людей действия Сун Гочао были оправданы, он пожертвовал пешкой, чтобы спасти ферзя.

Именно из-за того, что Сун Гочао был таким “любящим отцом”, Сун Сюаньхэ оказался ночью в полной изоляции. Мало того, что ему никто не помог, так еще и бросали в него камни, пока он лежал.

Это также одна из причин, почему Сун Сюаньхэ поссорился с Сун Гочао. В противном случае, что бы ни случилось в будущем, он не мог позволить Сун Гочао продолжать вести себя как “великодушный, терпимый и любящий” отец только чтобы погубить его.

Поэтому Сун Сюаньхэ действительно фыркнул из-за того, что Сун Гочао сказал “Ничего не могу с тобой сделать”, а также из-за его опрометчивого поступка - желания наложить лапу на Сяо Юаньму.

Так что не было ничего плохого в том, чтобы довести до белого каления Сун Гочао.

- Папа, ты не только не хочешь отпускать молодых женщин, но даже хочешь наложить лапу на молодых парней?

Сун Гочао был взбешен чрезвычайно насмешливыми словами Сун Сюаньхэ, но только холодно пригрозил ему:

- Хотя я не обладаю всей властью в семье Сун, я все еще могу уволить его. Ты уже не молод. У тебя должны быть какие-то приличия. Не позорь мою семью Сун.

Услышав это, Сун Сюаньхэ, наконец, показал возмущенное выражение лица. Но, это было только на секунду, прежде чем он быстро скрыл это.

- Даже если он не будет работать, я смогу обеспечить его. Ты думаешь, я тебя боюсь?

- Как ты думаешь, он останется с тобой, когда покинет Song Group? - Сун Гочао заметил нерешительность в глазах Сун Сюаньхэ. Он прекрасно понимал, что ухватился за его слабое место. Хотя ему было противно, что его сын так заботится о мужчине, он знал, что если бы использовал это правильно, его жизнь была бы намного комфортнее.

- Естественно, у меня есть способы заставить его остаться!

- Используя людей из приюта? - Усмехнулся Сун Гочао. - Власть нашей семьи Сун не для того, чтобы ты использовал ее для угнетения других. Если ты посмеешь использовать ее, чтобы угрожать другим, я, естественно, помогу ему ради репутации нашей семьи Сун. В это время какие еще козыри у тебя будут?

Сун Сюаньхэ стиснул зубы. В конце концов, он мог только вернуться в свою комнату, взволнованный и раздраженный.

Когда дверь закрылась, ярость на лице Сун Сюаньхэ исчезла. Вместо этого на его лице появилась злорадная улыбка. Если Сун Гочао сделает что-нибудь Сяо Юаньму сейчас, то когда Сяо Юаньму придет за Сун Сюаньхэ в будущем, даже если Сун Гочао захочет послать Сун Сюаньхэ к Сяо Юаньму с просьбой о снисхождении, ему будет нелегко это сделать.

В то время, когда Сун Гочао и Сяо Юаньму будут сражаться, он сможет воспользоваться хаосом и убежать. Ему нужно было продержаться всего два года. Когда он вернется в свой мир, ему нечего будет бояться.

Обдумав свой план, Сун Сюаньхэ почувствовал гораздо большее облегчение. Вскоре после этого он умылся, лег на кровать, которая была мягче и больше, чем в его квартире, и вдохнул, чувствуя себя комфортно. Редко случалось, чтобы он не находился под одной крышей с Сяо Юаньму. Все его нервы и мускулы были расслаблены. Он начал размышлять о том, почему сюжет сегодня отклонился в сторону.

Всю дорогу от ресторана барбекю Сун Сюаньхэ размышляла над тем, почему Сяо Юаньму отклонился от плана. Хотя система утверждала, что подобные вещи были обычным делом, Сяо Юаньму никогда раньше не отклонялся от сюжета. Должна же быть причина, по которой он сделал это сегодня.

Только вот сколько бы он не думал, так и не мог придумать причину. Единственная вероятная причина, которая пришла Сун Сюаньхэ в голову была, что, вероятно, Сяо Юаньму отклонился от сюжета из-за того, что Сун Сюаньхэ подсознательно отклонился от своих собственных установок характера.

Сун Сюаньхэ знал себя очень хорошо. В своем изначальном мире он жил так, как ему нравилось. Даже когда он сталкивался с людьми из его семьи, у которых были свои мотивы и планы, он мог устно нападать, если был недоволен. Единственным человеком, которого он никогда не касался, был его дед. В случае с ним он немного сдерживал свой гнев и никогда не притворялся послушным, не говоря уже о том, чтобы молча терпеть или притворяться вежливым.

Прямо сейчас, когда он действовал перед Сяо Юаньму, хотя ему было очень интересно, потому что он любил делать захватывающие вещи, его рациональность говорила, что если он не сделает все идеально, любая мелочь, которую он изменит и которая будет не в духе сюжета, повлияет на мнение Сяо Юаньму о нем и приведет к еще более трагическому концу для него самого.

Он не был настолько уверен в себе, чтобы верить, что сможет в совершенстве поддерживать личность первоначального хозяина все время. Он абсолютно не верил, что сможет сделать так, чтобы Сяо Юаньму, с его чрезвычайно высокой проницательностью, никогда не заметил бы в нем ничего необычного. Он хотел только оттянуть этот момент настолько далеко, насколько возможно. Поскольку они часто взаимодействовали, когда пришло время, эти небольшие изменения незаметно повлияют на него, и он не стал бы слишком много думать о них, даже если бы заметил их позже. Более того, со временем Сун Сюаньхэ будет более подготовлен и сможет лучше реагировать.

Теперь ему казалось, что он недооценил интуицию Сяо Юаньму и переоценил свои собственные актерские способности. Возможно, Сяо Юаньму еще ничего не заметил, но случайное появление реальной личности Сун Сюаньхэ повлияло на него.

Казалось, это привело к тому, что их отношения стали немного лучше.

Однако Сун Сюаньхэ знал, что даже если Сяо Юаньму изменился из-за него, это ничего не значило. Это было потому, что сюжетная сцена передачи Сяо Юаньму бизнесмену была неизбежна. Для возрождения Сяо Юаньму эта решающая сцена должна была произойти. Независимо от того, как отклонится сюжет, тот факт, что Сяо Юаньму возненавидит его до мозга костей после своего перерождения, не изменится.

Когда он ясно понял, что не сможет избежать того, чтобы быть врагом Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ на самом деле меньше боялся предстоящих сцен. В конце концов, он умрет, несмотря ни на что. С таким же успехом он мог бы подумать о том, как оттянуть время до своей смерти и сделать ее менее мучительной.

Молодой мастер Сун, который разбил треснувший горшок, очень быстро заснул. Однако Сяо Юаньму, который остался один в квартире, не мог заснуть.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 13**

Рано утром следующего дня Сун Сюаньхэ направился прямо в компанию. Поскольку пришла мать Сун, он не стал ужинать с Сяо Юаньму. Только когда они вдвоем сидели в машине, Сун Сюаньхэ почувствовал, что с Сяо Юаньму что-то не так.

Хотя Сяо Юаньму обычно не имел выражения лица и был человеком немногословным — если не было необходимости, он не говорил больше, чем нужно,— он все еще выглядел спокойным и невинным, что было непохоже на то, как он выглядел сейчас: опустив взгляд, глубоко задумавшись, окруженный чрезвычайно угнетающей аурой, с темнотой, иногда мелькающей в его глазах.

Его молчание раньше заставляло людей думать, что он красивый, меланхоличный молодой человек с отчужденной аурой. Его действия вызывали восхищение и страсть. Но теперь его молчание заставляло думать, что он патологически антисоциален и обладает высоким IQ и скрупулезным мышлением. Одним взглядом он мог заставить волосы людей встать дыбом.

Если бы не система, уверенно сообщившая ему, что Сяо Юаньму еще не переродился, Сун Сюаньхэ уже отпустил бы руль и убежал.

Они не могли сохранять такую тишину. Когда он подумал о вечеринке у бассейна, на которую они собирались пойти, Сун Сюаньхэ завел разговор:

- Ты умеешь плавать?

Когда Сяо Юаньму услышал его голос, то осторожно поднял глаза. Его длинные ресницы на секунду открыли его глаза, прежде чем мужчина снова опустил взгляд.

- Нет.

Сун Сюаньхэ думал о том, что должно было произойти. Он поджал губы, и его брови непроизвольно нахмурились.

- Тогда держись как можно дальше от бассейна.

Услышав это, Сяо Юаньму снова поднял голову. Он спокойно смотрел прямо на Сун Сюаньхэ.

- Почему?

- Боюсь, что ты упадешь и утонешь.

【Даже если ты скажешь это, босс все равно упадет. Это часть главного сюжета. Это невозможно изменить.】

- А ты умеешь плавать?

Сун Сюаньхэ уже собирался ответить системе, когда услышал голос Сяо Юаньму. Он обернулся и удивленно посмотрел на Сяо Юаньму. Это был первый раз, когда тот задал ему вопрос. Этот большой босс задал ему вопрос таким тоном, словно хотел продолжить разговор.

- Да, но довольно посредственно, - ответил Сун Сюаньхэ. - Я не очень люблю воду.

Сяо Юаньму отвернулся. Огни за окном машины быстро мелькали перед ним. Нельзя было сказать, какое выражение было в его глазах.

- Куда ты ходил прошлой ночью? - спросил Сяо Юаньму небрежным тоном.

- Главная резиденция, - сказав это, Сун Сюаньхэ вспомнил, что сразу ушел после того звонка, так ничего и не сказав Сяо Юаньму, куда он идет и когда вернется.

- Как ты вчера вернулся? Такси?

- Я шел пешком.

Сун Сюаньхэ поджал губы. Хотя квартира находилась недалеко от компании, место проведения ужина было довольно далеко от нее. Возвращение оттуда пешком заняло бы у него примерно полчаса, даже если бы он шел быстро.

Когда Сун Сюаньхэ подумал об этом, он не знал почему, но внезапно почувствовал, что с его стороны было довольно неуместно оставлять Сяо Юаньму одного.

\*\*\*

Вечеринка у бассейна проходила в районе вилл западного пригорода. Поскольку виллы в этом районе были выставлены на продажу совсем недавно, жителей здесь было немного. Ночью улицы были пусты, а дороги - тихи. Если не считать уличных фонарей и декоративного освещения садов, в домах по обе стороны улицы горело мало огней.

Поэтому среди тишины особенно бросалось в глаза ярко освещенное современное двухэтажное здание, из которого доносилась музыка. Это заставило Сяо Юаньму, который всегда предпочитал тишину, нахмуриться.

Сун Сюаньхэ как раз открыл дверцу своей машины, когда люди начали подходить к ним с лужайки. Вокруг были и мужчины, и женщины. Среди них, человек, облаченный в белый халат, вышел вперед и обнял Сун Сюаньхэ за плечи.

- Я уже несколько раз приглашал тебя, но ты так и не приходил. На этот раз я попросил Линь Цзы пригласить тебя - и ты появился. Это отношение слишком разное, ах!

- Мне нравится такое отношение. - Сун Сюаньхэ улыбнулся, оттаскивая руку мужчины от себя. Затем он притянул Сяо Юаньму к себе и представил их друг другу: - Это Сяо Юаньму. Это Чжоу Нань, мой друг.

Взгляд Чжоу Наня на мгновение упал на Сяо Юаньму, но очень быстро сместился, когда мужчина прищелкнул языком.

- Неплохо, а. Это тот, кого ты преследовал все это время? Похоже, что это не разное отношение. Это значит ставить любовь выше своих друзей, - при этих словах в голосе Чжоу Наня появилась улыбка. Но внутри поддразнивания было ясно, что он не заботился о Сяо Юаньму. Говоря это, он даже не взглянул на него и, похоже, не собирался здороваться. Не то, чтобы он презирал его, но и не проявлял уважения.

Нормальный человек рассердился бы, если бы его так игнорировали. Однако выражение лица Сяо Юаньму не изменилось. Он был спокоен и безразличен все это время.

Увидев это, Чжоу Нань усмехнулся и сказал:

- Он кажется лучше, чем предыдущие.

Сун Сюаньхэ пожал плечами, направляясь внутрь вместе с Чжоу Нанем. Когда они добрались до гостиной, он увидел, что там уже сидела группа людей, болтая.

Чжоу Нань подмигнул Сун Сюаньхэ. В его глазах был какой-то неясный, наводящий на размышления смысл. Сун Сюаньхэ не понимал, что это значит.

Его глаза остановились на каждом из людей, сидящих в гостиной. Затем он порылся в своей памяти. Первый владелец тела был знаком здесь со всеми, но ни с кем из них не был особенно близок. Он не понимал, что означает подмигивание Чжоу Наня.

- Мастер Сун.

Когда люди внутри увидели их, один человек встал и подошел.

- Сун Сюаньхэ, давно не виделись.

Чжоу Нань кивнул.

- С тех пор, как он вошел в компанию своей семьи, то перестал показываться. Если бы я не знал, что он там работает, то подумал бы, что он - шпион. Даже его тень тяжело уловить.

Человек, который говорил, рассмеялся. Его красивые черты излучали тепло.

- Я думал, ты сегодня не придешь. И планировал пригласить тебя на ужин в ближайшие дни.

Сун Сюаньхэ улыбнулся и ответил:

- Я только вошел в компанию, так что у меня было много дел.

Этот человек понимающе кивнул. Его взгляд остановился на мужчине, стоявшем позади Сун Сюаньхэ. На лице появилось любопытствующее выражение.

- Кто это?

Сун Сюаньхэ слегка повернул голову и посмотрел на Сяо Юаньму. Он снова представил его:

- Сяо Юаньму.

Он только назвал имя другого и опустил, какие у них были отношения. Это заставило людей внутри обменяться взглядами. В какой-то момент они не были уверены, каковы отношения между Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму. Только один человек ломал себе голову и долго думал об этом, нахмурив брови, прежде чем до него дошло.

- Это тот, кого ты преследуешь, да? Ты так быстро его поймал, а!

Как только он это сказал, все начали оценивать Сяо Юаньму. Только человек, который заговорил об этом, виновато посмотрел на Сяо Юаньму. Затем он сделал шаг вперед и протянул руку, сказав:

- Сяо Шэнлинь. Очень рад знакомству.

Сяо Юаньму посмотрел в глаза другому, увидев в них улыбку, он протянул руку.

- Сяо Юаньму.

Улыбка Сяо Шэнлиня была очень чистой. Это заставляло людей чувствовать себя комфортно и хотеть приблизиться к нему. Он сказал:

- Какой ты Сяо? Сяо с радикалом сверху?

Сяо Юаньму слегка кивнул:

- Да.

- Тогда, похоже, у нас общая судьба. Я тоже такой Сяо.

Сяо Шэнлинь легко развеял неловкость Сяо Юаньму. Говоря это, он также украдкой взглянул на Сун Сюаньхэ. Было очевидно, что он не одобрял такого рода представления.

Сун Сюаньхэ изогнул глаза в улыбке. На этот раз в его глазах было больше искренности.

На самом деле, он уже проанализировал людей из памяти первоначального владельца, которые появились сегодня. Поэтому у него сложилось впечатление обо всех присутствующих здесь. Он также знал, что двое людей, сидевших на диване, были негодяями-друзьями первого владельца, которые ударили его ножом в спину.

Можно сказать, что большинство людей на этой вечеринке были людьми, которые бросали камни в Сун Сюаньхэ, когда тот оказался внизу в будущем.

Единственным исключением были Чжоу Нань и Сяо Шэнлинь. Эти двое всегда относились к первому владельцу с неподдельной искренностью. Только, по сравнению с прихвостнями, которые действительно знали, как подзаработать, первоначальный хозяин не был особенно близок с этими двумя.

Чжоу Нань был хорошим другом, который вырос вместе с первоначальным владельцем тела. Они часто поддерживали связь и встречались. Между тем, первый владелец был просто случайным другом и лишь изредка встречался с Сяо Шэнлинем, который уехал за границу после окончания средней школы.

Взгляд Сяо Юаньму незаметно упал на Сун Сюаньхэ и увидел, что выражение лица последнего, когда он смотрел на Сяо Шэнлиня, отличалось от того, как он смотрел на других.

- Мне очень хочется пить, - неожиданно сказал он.

Сяо Шэнлинь:

- Здесь в баре есть все виды напитков. Есть также несколько снаружи у бассейна. Хочешь, я отведу тебя туда?

Сяо Юаньму не ответил, только молча смотрев на Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ улыбнулся Сяо Шэнлиню и сказал:

- Я отведу его.

- Джин-физ. - Усевшись за стойку бара, Сун Сюаньхэ заказал себе выпивку, а затем повернулся к Сяо Юаньму. - Что ты хочешь?

- То же.

Сун Сюаньхэ поднял бровь и посмотрел на бармена. Бармен кивнул.

Мгновение спустя перед ними поставили два коктейля, по дольке лимона на каждом из ободков.

Сяо Юаньму взял один бокал и сделал глоток. Затем он поставил его обратно на стойку. Сун Сюаньхэ придерживал подбородок одной рукой, а другой держал свой бокал. Он посмотрел в окно на людей, которые резвились у бассейна в непринужденной манере, скучая.

Больше никто не заказывал спиртного, и бармен направился к бассейну. Может быть, дело было в алкоголе, а может быть, в оживленном шуме, доносившемся из бассейна, но хотя ни один из них не говорил, атмосфера не была неловкой. Это была приятная легкость.

Чжоу Нань, стоявший с другой стороны, отвел взгляд. Он скрестил ноги и сказал Сяо Шэнлиню:

- Тебе не кажется, что есть что-то странное в Сун-эр и его маленьком парне? Между ними нет той нежной любовной атмосферы, которая есть у пар. Если бы я не знал, что он был единственным, кого преследовал Сун-эр, я бы никогда не подумал, что они - пара.

Когда Сяо Шэнлинь услышал его слова, он посмотрел в сторону Сун Сюаньхэ. Он беспомощно улыбнулся и сказал:

- Что за любовная атмосфера? Я думаю, что они и так хороши.

Чжоу Нань прищелкнул языком.

- Что ты знаешь, ты чрезвычайно прямой человек, который был одинок с тех пор, как появился из утробы своей матери? Когда Сун-эр был со своими предыдущими маленькими любовниками, разве он не обнимал их за талию и не целовал, куда бы они ни пошли? А в этом случае они сидят в полуметре друг от друга. Ты когда-нибудь видел такую пару?

Услышав это, Сяо Шэнлинь нахмурился.

- Это значит, что он научился уважать другого человека. И решил быть серьезным. Что в этом плохого?

Чжоу Нань театрально закатил глаза. Он перестал читать лекции глухим ушам и встал.

- Я собираюсь отвести Сун-эр в бассейн. Ты сиди здесь один, ба.

Сяо Шэнлин наблюдал, как Чжоу Нань быстро перешел на другую сторону. Он проглотил слова, которые собирался сказать.

Когда Чжоу Нань подошел к Сун Сюаньхэ, он положил руку ему на плечо и высунул голову.

- Хочешь поплавать?

Сун Сюаньхэ не повернулся, чтобы посмотреть на него, лениво ответив:

- Нет.

- Скучно здесь сидеть. Если ты не хочешь плавать, мы можем подняться наверх. Есть люди, которые хотят тебя видеть.

Зная, что не было никакого способа противостоять сюжету, Сун Сюаньхэ мог только поднять глаза и спросить:

- Кто?

- Ты поймешь, когда увидишь. - Чжоу Нань бросил взгляд на Сяо Юаньму и сказал: - Пойдем.

Сун Сюаньхэ посмотрел на Сяо Юаньму, собираясь что-то сказать, когда Чжоу Нань вмешался:

- Ты боишься, что его съедят? Можешь быть спокоен, он на моей территории. Пойдем наверх, - сказав это, он улыбнулся Сяо Юаньму. - Мы поднимемся наверх по некоторым делам. Веселись.

Сяо Юаньму смотрел на него пару секунд, а затем слегка кивнул.

Сун Сюаньхэ поднялся наверх с Чжоу Нанем, когда услышал, как тот сказал:

- Ты же не серьезно насчет того, что внизу, ба?

- Что значит «ты не серьезно»?

- Тц, зачем ты притворяешься? - Чжоу Нань искоса взглянул на него. - Я никогда не видел, чтобы ты относился к своим бывшим парням с такой важностью. Хотя что-то мне кажется подозрительным, я не могу понять, что именно. Не может быть, чтобы Линь цзы был прав, и ты действительно собираешься встречаться с ним всерьез?

- Сяо Шэнлинь?

- Кто же еще? - Чжоу Нань подошел к двери, положив руку на ручку. - Я не думаю, что ты и тот парень внизу хорошо подходите друг другу. Ты можешь встречаться, но на самом деле не влюбляться. Прежде всего, твоя семья будет очень беспокойной.

Когда он увидел искренность в глазах Чжоу Наня, Сун Сюаньхэ не мог не сокрушаться. Насколько плоха была оценка людей первоначального владельца, думая, что та стая жестоких и беспринципных парней, которые были внизу, была его настоящими друзьями, игнорируя его друзей, которые действительно заботились о нем?

У Сун Сюаньхэ был один недостаток. Вот почему ему было очень трудно сказать что-нибудь резкое, когда другие относились к нему искренне. Всего несколько слов - и он подсознательно смягчится. Поэтому по отношению к людям, которых он действительно любил и признавал, с ним было бы очень легко иметь дело. Даже если у другого были ожидания, которые превосходили способности Сун Сюаньхэ, он стиснет зубы и сделает это в любом случае, боясь разочаровать другого. Возможно, потому что после смерти родителей он испытал слишком много злобы. Так что, даже если это была всего лишь капля доброй воли, даже если это была забота незнакомца, он всегда хотел отплатить им тем же.

Поэтому, когда он увидел, что Чжоу Нань искренне беспокоится за него, даже если он понимал, что не был первоначальным владельцем тела, он не мог не ответить искренне:

- Я знаю. Тебе не о чем беспокоиться.

Чжоу Нань чувствовал себя неловко, когда на него так смотрели. Он засмеялся.

- Кто тут о тебе беспокоится? Иди уже.

Комната оказалась кабинетом. Внутри уже сидел молодой человек в очках в черной оправе. Увидев, что они вошли, он встал.

- Господин Чжоу, это тот самый господин Сун, о котором вы говорили?

Сун Сюаньхэ последовал за Чжоу Нанем и сел перед мужчиной в очках в черной оправе. Услышав это, он поднял бровь.

Чжоу Нань представил их:

- Да, это тот друг, о котором я вам говорил, Сун Сюаньхэ.

- Здравствуйте, мистер Сун. Меня зовут Чжао Си. Си как "храм". Я очень рад познакомиться с вами.

Сун Сюаньхэ встал и пожал протянутую руку. Уголки его губ приподнялись, когда он сказал:

- Ваше имя довольно интересно.

Чжао Си улыбнулся, выглядя немного смущенным. Он сказал:

- Многие так говорят.

Они оба сели, прежде чем Чжоу Нань приступил прямо к делу:

- Сегодня я пригласил вас, потому что хотел сотрудничать в одном проекте. Весь материал лежит на столе. Вы можете взглянуть.

Сун Сюаньхэ предвидел это, как только вошел в комнату. Поэтому он не выглядел удивленным, когда получил эту информацию. Он пролистал документы и обнаружил, что это резюме проекта по производству роботов-ИИ. Информация была очень подробной. От бюджета до цели - все было очень ясно. Его будущие перспективы казались очень хорошими.

Просто в первоначальном сценарии было сказано только, что Сун Сюаньхэ куда-то отозвали во время вечеринки. Там не было указано, куда он отправился. Вероятно, он также обсуждал инвестиции с Чжоу Нанем. Однако впоследствии в книге ничего не произошло. Следовательно, первоначальный владелец тела должен был отказаться. Сун Сюаньхэ не хотел, чтобы из-за этого возникли какие-то побочные проблемы.

Палец Сун Сюаньхэ, который листал информацию, остановился. Его взгляд упал на явно нервничающего Чжао Си. Он уже собирался заговорить, когда его взгляд упал на очень труднопроизносимое название города.

- Ваша компания расположена в... городе Цзи Ао? А это где?

Независимо от того, была ли это технология или история, все было более-менее таким же, как в первоначальном мире Сун Сюаньхэ. Даже границы вокруг каждой страны были примерно одинаковы. Поэтому, хотя названия городов и не совпадали, он смутно догадывался, где они находятся.

Однако, когда Сун Сюаньхэ увидел этот город Цзи Ао, то не мог догадаться, где тот расположен.

Чжао Си улыбнулся ему и сказал:

- Это недалеко от того места, где город Юнь граничит с границами страны. Это очень далеко. Хотя это и называется городом, на самом деле, он мало чем отличается от пригорода. Кроме того, наша компания расположена в горной местности города. Добираться туда еще менее удобно. Однако мы решили разместить компанию именно там, потому что в этом районе есть очень редкий минерал. Этот минерал - именно то, что нам нужно для производства роботов. Кроме того, если фабрика и компания находятся вместе, то будет гораздо удобнее проверять и вносить улучшения в будущем в течение производственного периода. Более того, если мы останемся там, то сможем спокойно заниматься исследованиями и развиваться.

Сун Сюаньхэ кивнул, казалось, глубоко задумавшись. На самом деле, он слышал только три слова «это очень далеко».

Это был случай, когда кто-то посылает вам подушку, как раз когда вы засыпаете. Он просто думал о том, чтобы найти отдаленное и труднодоступное место, которое также было бы пригодно для жизни и имело людей, ухаживающих за ним. Оно послужит ему укрытием в будущем, когда он отправится в бега.

- Это действительно так далеко?

Чжао Си нервно кивнул. Он подумал, что Сун Сюаньхэ был недоволен тем, насколько далеким было место расположения компании. На самом деле, он и раньше привлекал внимание нескольких инвесторов, но большинство из них отказались от этого проекта из-за местоположения. Однако у него были свои причины выбрать это место, и он не хотел его менять.

Тем не менее, он также не хотел упускать ни одного шанса получить инвесторов.

Поэтому Чжао Си поспешно сказал:

- Хотя это очень отдаленное место, я могу гарантировать, что оно не будет препятствовать развитию компании. Независимо от того, идет ли речь о подборе персонала или сотрудничестве, у нас есть определенная команда. Это не будет...

- Я согласен, - перебил его Сун Сюаньхэ. Он улыбнулся и сказал: - Однако у меня есть одно условие.

Чжао Си еще не пришел в себя от ликования, вызванного внезапным согласием Сун Сюаньхэ. Когда он услышал, что у Сун Сюаньхэ есть условие, он занервничал:

- Скажите мне.

- Я надеюсь, что мои инвестиции будут храниться в полной тайне. Кроме нас троих, никто не должен знать об этом деле, даже если это другие члены вашей команды. Я надеюсь, что вы скажете, что есть только один инвестор - Чжоу Нань.

Чжао Си был поражен. Он бессознательно повернулся, чтобы посмотреть на Чжоу Наня.

Чжоу Нань нахмурился и сказал:

- Зачем тебе это?

- У меня есть на то свои причины. - Хотя они общались друг с другом всего час, судя по воспоминаниям первого владельца и описанию книги, Сун Сюаньхэ решил довериться своей интуиции. Он сказал Чжоу Наню: - Это очень важно для меня. Не только сейчас, но и в будущем никому не говорите, что я инвестор.

Чжоу Нань видел, что тот говорит серьезно. Он немного подумал, но в конце концов кивнул, сказав:

- Я понимаю. Больше никто об этом не узнает.

Сун Сюаньхэ одарил его искренней улыбкой. Он встал, протянул руку и сказал:

- За приятное сотрудничество.

Как только он вышел из кабинета, в его голове зазвенел голос системы:【Сюжетная сцена началась.】

【Разве это не началось с того момента, как мы вошли?】

Сун Сюаньхэ практически отпустил огромный камень с своей груди, определив свое будущее укрытие. Он чувствовал себя свободным от всех забот. Разговаривая с системой в своем сознании, он улыбался.

【Я говорил не об этом, - тон Эр Гоу был тревожным. - Босс упал в воду. Он действительно не умеет плавать!】

Шаги Сун Сюаньхэ замерли. Он спросил:【Разве это не было описано в сюжете?】

【Проблема в том, что человек, который должен был спасти его в сюжете, не появился, ах! Еще немного - и он действительно утонет! Если главный герой погибнет, твоя миссия будет считаться проваленной!】

Чжоу Нань, который толкнул дверь и вышел из-за спины Сун Сюаньхэ, увидел того стоящим на верхней ступеньке лестницы. Он уже собирался закричать, когда увидел, что Сун Сюаньхэ вбежал в соседнюю комнату.

Чжоу Нань был поражен. И тут же услышал шум, доносившийся снизу. Он быстро подбежал к окну у лестницы, посмотрев вниз на паникующую толпу у бассейна. Он также увидел Сун Сюаньхэ, который собирался прыгнуть в воду с подоконника соседней комнаты.

- Ты что, с ума сошел?! Сун-эр, слезай оттуда!

Сун Сюаньхэ тоже сильно нервничал. Он действительно был всего лишь посредственным пловцом, не говоря уже о ныряльщике. Однако система проанализировала, что если он спрыгнет с этого окна, то упадет прямо в воду. Более того, он упадет очень близко к тому месту, где в данный момент размахивал руками Сяо Юаньму. У него уже не оставалось времени. Если Сяо Юаньму умрет, то и он сам тоже. Поэтому, даже если он нервничал, ему придется прыгать.

Всплеск!

Из бассейна донесся громкий всплеск. Сун Сюаньхэ быстро задержал дыхание. Он нахмурил брови, крики с берега долетали до его ушей. Слишком много времени прошло с тех пор, как он плавал в последний раз. Его форма была не очень искусной. Ему потребовалось несколько мгновений, прежде чем чувства вернулись к нему. Затем он быстро подплыл к Сяо Юаньму.

Сяо Юаньму почувствовал, как вода заполнила его нос, а затем легкие. Силы постепенно покидали его тело. Но когда он подумал о силе, разрушающей ребра, которую использовал человек, который толкнул его, в его теле возникла сила. Он стиснул зубы и попытался вынырнуть на поверхность, но, как бы он ни двигался, вода продолжала наполнять его рот и нос. У него сильно свело икры. Тепло его тела, казалось, уходило вместе с силой. Его глаза тоже налились кровью. Пронзительные крики и голоса тоже постепенно исчезли. Сяо Юаньму медленно закрыл глаза.

На самом деле, смерть была не так уж и плоха. Рано или поздно его жизнь оборвется. Насколько это может быть по-другому?

Добрая улыбка директора мелькнула в его мозгу. Его разум медленно успокаивался. В этом мире единственным человеком, который заставлял его чувствовать тепло, единственным, о ком он беспокоился, была директор. Он надеялся, что на том свете будет относиться к ней по-сыновьи.

“Сяо Юаньму!” - Рассеянно прозвучал приглушенный знакомый голос. Сяо Юаньму открыл немного глаза, прежде чем удивленно распахнуть их. Он был поражен.

Сверху верхушку бассейна освещал свет. Человек, который изо всех сил старался подплыть к нему, был окружен этим светом. Лазурная вода двигалась по кругу, а лучи света в воде были тусклыми, падая на движущиеся руки и обезумевшее лицо другого, создавая самую прекрасную сцену, которую Сяо Юаньму когда-либо видел в своей жизни.

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

Подписывайтесь на нашу группу: https://vk.com/sumho

.

.

.

.

.

.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 14**

Сун Сюаньхэ не находился долго в воде, когда в бассейн прыгнул кто-то еще. Этот человек помог ему вытащить уже потерявшего сознание Сяо Юаньму на землю рядом с бассейном и немедленно выполнить компрессию грудной клетки.

Сун Сюаньхэ расслабился только тогда, когда Сяо Юаньму откашлялся. Он искренне поблагодарил помогающего человека:

— Спасибо.

Если бы не помощь Сяо Шэнлиня, с его легким страхом перед водой Сун Сюаньхэ было бы очень трудно спасти Сяо Юаньму за такой короткий промежуток времени. Когда Сяо Шэнлинь прыгнул в воду, то спас двух человек.

Сяо Шэнлинь покачал головой. Он вытер воду с лица и осмотрел состояние Сяо Юаньму.

— Он еще не очнулся, — сказал мужчина немного неуверенно. — Ему необходимо, чтобы кто-то сделал искусственное дыхание. Ты можешь это сделать?

Сун Сюаньхэ опустил голову и посмотрел на бледного Сяо Юаньму. Хотя он действительно хотел сказать, что не может, но если он этого не сделает, то Сяо Шэнлиню придется это сделать. Каким бы бессердечным он ни был, он не мог заставить это делать невинного прохожего, который не должен был появляться в части спасения этой истории, но теперь спас его. Более того, Сяо Шэнлинь был одним из немногих людей в этом мире, кого Сун Сюаньхэ считал порядочным человеком. Он не мог заставлять того что-то делать даже хотя бы из-за этого.

Нельзя было терять ни минуты. Сун Сюаньхэ разжал челюсти Сяо Юаньму и опустил голову.

В этот момент Чжоу Нань подбежал к бассейну, выражение его лица было очень мрачным. Он посмотрел на ситуацию и холодно спросил:

— Что случилось?

Это была вечеринка, которую он организовал. Даже если статус Сяо Юаньму был низким, он все еще был кем-то, кого Сун Сюаньхэ привел с собой. Более того, прежде чем подняться наверх, он пообещал Сун Сюаньхэ, что не допустит, чтобы что-то случилось с Сяо Юаньму на его территории. Он не ожидал, что всего через полчаса получит такую пощечину.

Не нужно было много думать, чтобы понять, что Сяо Юаньму не упал в воду случайно. Определенно был тот, кто сделал это.

В этот момент подошел мужчина в узорчатых плавках с улыбкой на губах.

— Это был несчастный случай. Некоторые из моделей играли с водяными пистолетами. Наверное, когда они прибежали сюда, то не заметили, что тут был кто-то еще, и случайно столкнули его в воду.

Модели, на которых указал мужчина, стояли рядом. Это были мужчины-модели, которых Чжоу Нань нанял, чтобы оживить обстановку. Прямо сейчас те были обнажены, а их лица стали смертельно-белыми. В конце концов, они были третьесортными моделями. Только для того, чтобы присутствовать на этой вечеринке, они исчерпали все свои ресурсы. Более того, все здесь были чрезвычайно богаты. Если бы они действительно сделали что-то такое, им было бы трудно продолжать работать в этой отрасли.

Чжоу Нань не смотрел на моделей. Вместо этого он обратился к говорившему:

— Раз его случайно столкнули, почему никто не прыгнул, чтобы спасти его? Или ты планировал смотреть, как кто-то умирает в моем доме?

Услышав это, улыбка на лице мужчины исчезла. Увидев неумолимое выражение на лице Чжоу Наня, он побледнел. И бессознательно повернулся, чтобы посмотреть на Сун Сюаньхэ, который тяжело дышал.

Сун Сюаньхэ заметил активные действия со стороны Чжоу Наня, который пытался решить проблему, но был не в том настроении, чтобы идти разбираться со всем этим. Он довольно долго делал искусственное дыхание Сяо Юаньму, но другой все еще не показывал признаков пробуждения. Это заставило его усомниться, не упустил ли он чего-нибудь во время изучения курса первой помощи.

Если бы искусственное дыхание не сработало, им пришлось бы немедленно вызвать скорую помощь.

Сун Сюаньхэ нахмурился и повернулся к Чжоу Наню.

— Немедленно вызови скорую.

Чжоу Нань бросил суровый взгляд на человека, который говорил до этого, а затем выудил свой мобильный телефон, готовясь вызвать скорую помощь.

Именно в этот момент Сяо Юаньму медленно открыл глаза. Он негромко кашлянул, заставив Сун Сюаньхэ обернуться. Затем он пробормотал слабым голосом:

— Я думал, ты не любишь воду?

Сун Сюаньхэ был сперва озадачен вопросом Сяо Юаньму, но затем понял, что тот спрашивал, почему он спас его.

Он посмотрел в глаза Сяо Юаньму, которые были особенно яркими — то ли потому, что он только что чуть не утонул, то ли по какой-то другой причине — и тихо спросил:

— Ты хотел, чтобы я смотрел, как ты умираешь?

Капли воды с ресниц капали ему в глаза. Сяо Юаньму зажмурился. Вода коснулась его глаз, и они слегка покраснели. Его ресницы невольно задрожали, когда он спросил:

— Ты не хочешь, чтобы я умер?

Сун Сюаньхэ озадаченно спросил в ответ:

— Почему я должен хотеть, чтобы ты умер?

Сказав это, он немного нерешительно посмотрел на Сяо Юаньму и обратился к Системе в своей голове:【Помоги мне изучить состояние Сяо Юаньму. Сейчас он не выглядит нормальным. Может быть, он переродился?】

【Старший брат, он действительно этого не сделал. — Система вздохнул. Вероятно, потому, что его уже дважды спрашивали об этом сегодня, его грубый голос звучал довольно беспомощно, когда он попытался объяснить: — Хотя Сяо Юаньму немного отклонился от сюжета раньше. Я уже говорил, что такие незначительные изменения весьма нормальны. Но, что я могу точно гарантировать, так это то, что важные сцены не будут изменены. Перерождение большого босса — самый важный сюжетный момент в книге. Ему невозможно не переродиться, но он не будет сразу преследовать тебя с намерением убить. Также невозможно, чтобы время его перерождения изменилось!】

Получив гарантию системы, Сун Сюаньхэ вздохнул с облегчением. Он обдумал сказанное и решил, что Система был прав. Сяо Юаньму не мог возродиться сейчас. В конце концов, он еще ничего не сделал Сяо Юаньму. Единственное, что он предпринял, чтобы оскорбить его, — это использовал директора приюта, чтобы угрожать. Но даже тогда он не причинил никакого реального вреда Сяо Юаньму или директору.

Если бы Сяо Юаньму действительно переродился сейчас, смысл искать его во имя мести? Он ведь не захочет убивать его из-за такой мелочи, верно?

Глаза Сяо Юаньму, казалось, загорелись еще больше. Он спокойно посмотрел на Сун Сюаньхэ, сказав:

— Тогда я всегда буду на твоей стороне.

Сун Сюаньхэ побледнел. Он только сейчас понял, что они с Сяо Юаньму по-разному интерпретировали слова Сяо Юаньму «Ты не хочешь, чтобы я умер?». Сяо Юаньму имел в виду «Ты боялся, что я умру?», в то время как Сун Сюаньхэ думал, что тот спрашивает, действительно ли Сун Сюаньхэ активно надеялся на смерть Сяо Юаньму. Вот почему Сун Сюаньхэ сразу же опроверг это утверждение.

Просто сейчас, глядя на выражение лица Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ не очень хотел его поправлять.

Тем временем остальные ничего лишнего не поняли. В конце концов, все они думали, что Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму были парой. Только что на кону стояла жизнь Сяо Юаньму. Они могли понять, если бы эти двое обменялись какими-нибудь сладкими словами любви. Вначале они думали, что Сяо Юаньму был таким же, как и другие маленькие любовники Сун Сюаньхэ, которых тот держал. Теперь у них была совершенно новая оценка того места, которое Сяо Юаньму занимал в сердце Сун Сюаньхэ.

В конце концов, они никогда не видели, чтобы кто-то богачей так тревожился за простую игрушку, которую держали, словно тем, кто умрет в следующую секунду, будут они сами.

Чей-то голос разорвал тишину, прервав Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму, которые молча смотрели друг другу в глаза:

— Молодой мастер, я действительно не это имел в виду.

Видя, как был взволнован Сун Сюаньхэ из-за Сяо Юаньму, человек, который сказал, что это был несчастный случай, больше не мог сдерживаться. Он быстро сменил тему:

— Эти модели подняли шум и не смотрели, куда идут. Они действительно осмелились наткнуться на мистера Сяо. Они должны заплатить за это.

Все модели побледнели, услышав это. Один из них не удержался и посмотрел на тень в углу дома.

Сун Сюаньхэ обернулся на голос. Увидев лицо говорившего, он мгновенно связал память первого носителя с описанием в книге. Прищурившись, он встал.

— Это не то, что ты говорил раньше.

Хотя этот человек знал, что неправильно оценил статус Сяо Юаньму, он не думал, что Сун Сюаньхэ, который всегда относился к нему как к другу, на самом деле не оставит это без внимания. Он втайне стиснул зубы. Как и ожидалось от молодого мастера семьи Сун: обычно он обращался с ними как с хорошими друзьями, когда они развлекались, но на самом деле он видел в них только лакеев, плетущихся за ним по пятам. Вот почему он так быстро стал относиться к нему враждебно.

Даже несмотря на то, что он был взбешен внутренне, мужчина все еще льстиво улыбался, быстро говоря:

— Молодой мастер, я думаю, что ты, возможно, неправильно меня понял. До этого я стоял очень далеко. И не знал, что произошло на самом деле. Я просто подумал, что, поскольку это дом брата Нань, ничего преднамеренного не должно было случиться. Поэтому я преуменьшил событие, чтобы легко решить этот вопрос и не испортить всеобщую атмосферу! Теперь, когда я знаю, что это было нарочно, мы, очевидно, не можем позволить им легко уйти. Как насчет того, чтобы передать это мне? Я обещаю, что заставлю этих моделей понять, что такое сожаление.

Сун Сюаньхэ усмехнулся. Он медленно приблизился к человеку, который был на несколько сантиметров ниже его, и спросил:

— И как ты собираешься разобраться с этим?

Мужчина бессознательно сделал шаг назад. Даже несмотря на то, что он был немного медлителен, он все еще мог понять, что Сун Сюаньхэ не хотел отпускать это дело легко. Он осторожно сказал:

— Так как они мужчины-модели, то должны устроить шоу. Как насчет того, чтобы позволить им устроить показ мод в бассейне? Так уж получилось, что глубина бассейна составляет 180 сантиметров. Эти модели все немного выше. Пусть они пройдут по нему, как по дорожке. Ничего не случится, и это будет весело.

Как только эти слова были произнесены, один из мужчин-моделей бросился вперед. Другие модели потянулись к нему. Они слышали, как человек продолжал говорить:

— Более того, поскольку они совершили ошибку, они должны быть наказаны. Трудно уверенно идти в воде. Как насчет того, чтобы дать им какое-нибудь оборудование? — Мужчина льстиво улыбнулся. В его искривленных глазах горел жестокий огонек. В сочетании с его сальным выражением лица, Сун Сюаньхэ начало подташнивать, глядя на него.

Сун Сюаньхэ не скрывал презрения на своем лице, когда отвернулся. Он указал подбородком на моделей, стоявших в стороне. Его взгляд упал на модель, которая чуть было не бросилась к нему. Он сказал:

— Ты, иди сюда. Расскажи мне, что случилось.

Мужчина-модель сжал кулаки. Было очевидно, что он понимал, что со всеми людьми в этом доме нелегко иметь дело. Более того, он твердо верил, что человек, который только что говорил о наказании, действительно имел в виду именно это. Если бы то, что предложил этот человек, правда произошло, и им бы пришлось действительно привязать к себе вещи и ходить в бассейне, то их носы и рты были бы погружены под воду, учитывая, что самый высокий из них был всего лишь 185 сантиметров в высоту. В то время, даже если бы они не умерли, то были бы едва живы. Кроме того, он не хотел рисковать, будут ли эти люди, одни из самых богатых в округе, играть с их жизнью ради развлечения.

Сун Сюаньхэ увидел выражение терпеливой выносливости и ненависти на лице модели. Улыбка исчезла с его лица, и он сказал безразличным тоном:

— Если ты скажешь мне правду, я обещаю, что ты и твои друзья сможете спокойно уйти. Если солжешь мне, то, полагаю, ты знаешь, что вас ждет.

Мужчина в панике посмотрел на чистый, глубокий, синий бассейн. Его лицо, и без того бледное, стало еще бледнее. Он крепко сжал кулак и на некоторое время поджал губы. В конце концов, он взглянул на человека, стоявшего рядом с Сун Сюаньхэ, который бросил на него предостерегающий взгляд, и стиснул зубы.

— Я вам все расскажу! Но вы должны пообещать, что мы с друзьями сможем уехать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 15**

Услышав это, Сун Сюаньхэ усмехнулся. Его голос был раздраженным, когда он говорил с насмешкой:

— Я должен? Кто ты такой, чтобы говорить со мной об условиях? - Сун Сюаньхэ слегка вздернул подбородок и прищурился. Он был явно ниже, чем модель, но даже так, парень все равно сделала шаг назад из-за его взгляда. Затем мужчина-модель взглянул на Сяо Юаньму, который выглядел прекрасно, и выражение его лица колебалось между гневом и страхом. Он не хотел сдаваться, но когда подумал о том, кто такой Сун Сюаньхэ, нежелание молодого человека превратилось в беспокойство.

Сун Сюаньхэ заметил, что глаза собеседника дрогнули. Он поджал бледные губы. Ему некуда было спешить, поэтому, сложив руки на груди, он терпеливо ждал.

Сун Сюаньхэ был очень терпелив. Чжоу Нань был первым, кто не выдержал. Он подошел к модели и сказал холодным голосом с мрачным выражением лица:

— Хотя мой дом только что был построен, и меры безопасности внутри не идеальны, стены вокруг бассейна короткие, и были установлены камеры наблюдения. Все, что вы только что сделали, снято на камеру. Если ты не скажешь, что произошло, тогда тебя и твоих друзей осудят за покушение на убийство, никто из вас не сможет сбежать.

— Я этого не делал! Не звоните в полицию! - Психологический барьер модели был сломлен. Глаза молодого человека покраснели из-за сдерживаемых от страха. Он осторожно указал на человека, стоявшего рядом с Сун Сюаньхэ. На его лице было выражение решимости, словно он был готов встретить смерть. — Это был Лу Шао. Мы играли с водяными пистолетами, и подошел он, сказав, что тот, кто столкнет этого мужчину в воду, получит кучу ресурсов и привилегий. Он также сказал, что принявшие участие получат по двадцать тысяч долларов. Сначала мы не согласились, потому что нас наняли только для того, чтобы оживить обстановку. Мы также знали, что не можем позволить себе никого здесь обидеть. Однако Лу Шао сказал, что этот человек был просто симпатичным мальчиком, которого кто-то держал в качестве игрушки, поэтому никто не обратит особого внимания на это событие. Только тогда мы осмелились согласиться. Я знаю, что был неправ. Мастер Сун, мастер Чжоу, как великие люди, пожалуйста, не держите зла. Пожалуйста, отпустите нас, - закончив, мужчина-модель опустился на колени. На нем были только плавки, и колени совсем не были прикрыты. Поэтому, когда он рухнул на блестящую мраморную плитку у бассейна, звук его коленей, ударившихся о землю, прозвучал отчетливо громко.

— Кто, к черту, тебя подстрекал, сука? Ты клевещешь на Лао-цзы! - Как только модель закончил говорить, мужчина рядом с Сун Сюаньхэ пнул модель, который стоял на коленях на земле. Модель покатился, не выдержав удара. Сделав удар, мужчина поспешно повернул голову и сказал наполовину обиженным, наполовину раздосадованным тоном: — Мастер Сун, мы так долго были друзьями. Если ты поверишь ему, а не мне, то я, твой брат, действительно буду чувствовать себя обиженным.

Сун Сюаньхэ незаметно нахмурился. Он проигнорировал мужчину, обошел его, а затем сказал другим мужчинам-моделям, которые стояли не слишком далеко:

— Вашего друга только что ударили. Что вы будете делать?

Они обменялись взглядами. Некоторые из моделей вели себя так, словно это не имело к ним никакого отношения. Некоторые из них в гневе заскрежетали зубами.

В конце концов, только один человек подошел, чтобы помочь подняться упавшему на землю парню. Затем он опустил голову и отошел в сторону, не говоря ни слова.

Сун Сюаньхэ смотрел, как вены от злости выскакивают на руках модели, и сказал со смехом:

— Вы — друзья?

Услышав его смех, мужчина-модель еще больше разозлился, выплевывая сквозь стиснутые зубы:

— Да.

— У вас хорошие отношения?

— Да.

— С твоим добрым другом обращались как с собакой. Его пинали ногами, но вы все просто смотрели с безразличием. Да, ваши отношения действительно кажутся довольно хорошими. — Сун Сюаньхэ прищелкнул языком.

Мужчина-модель с короткой стрижкой внезапно поднял голову. В его глазах была ярость. Затем он, прошипел, не сдерживая внутреннюю ярость:

— Мне не терпится сломать этому человеку руки и ноги, а потом утопить в бассейне. Я хочу разрезать его на куски…

— Как тебя зовут?

Мужчина-модель с короткой стрижкой, который говорил такие яростные слова и был прерван Сун Сюаньхэ, пораженно замолчал. Люди, спокойно наблюдавшие за происходящим сбоку, тоже были озадачены. Сяо Юаньму, который был накрыт полотенцем и сидел неподалеку, поднял голову. Его взгляд упал на мужчину с короткой стрижкой, оценивая того дюйм за дюймом. В его глазах постепенно образовался лед.

Безжалостность в глазах модели с короткой стрижкой, грудь которого была полна ярости и ненависти, уменьшилась. Он сдержался, но все же закончил словами:

— Юй Чжун. «Чжун» написан иероглифами «дерево» и «зима».

— Юй Чжун. Неплохое имя. Можешь сделать то, что только сказал. — Поднял бровь Сун Сюаньхэ.

Юй Чжун снова вздрогнул. Он никак не отреагировал, однако отреагировал Лу Чао. Он широко раскрыл глаза, глядя на Сун Сюаньхэ.

— Мастер Сун, что все это значит?

— Я имел в виду то, что сказал. — Сун Сюаньхэ даже не взглянула на него. Он улыбнулся Юй Чжуну, сказав: — Разрезать его на куски было бы довольно кроваво. Ты можешь делать то, о чем говорил вначале, пока не будешь удовлетворен. Если что-то случится, я возьму ответственность на себя.

Юй Чжун молча уставился на этого пугающего мастера.

— Забудь. — Сяо Юаньму подошел к Сун Сюаньхэ. Он поднял руку, кладя еще одно полотенце на спину Сун Сюаньхэ, не опуская рук от его тела. — Я в порядке, — произнес Сяо Юаньму.

Сун Сюаньхэ повернул голову в сторону и посмотрел на Сяо Юаньму. Поскольку тот был без сознания после падения в воду, его лицо теперь было бледным, а идеальные губы, через которые мужчина пытался набрать больше воздуха, были слегка приоткрыты. Между слегка розовыми губами виднелась белая полоска. Черные как смоль волосы рассыпались по бледному лбу Сяо Юаньму, создавая контраст белого и черного, его слабости и красоты, который был невыразимо сексуален.

Красивый мужчина действительно был источником несчастий.

Эти слова появились в сознании Сун Сюаньхэ, когда он ясно ощутил, что все глаза присутствующих направлены на Сяо Юаньму.

Сяо Юаньму был очень красив. Он был из тех красавцев, которые появляются лишь раз в десятки лет. Было трудно отвести взгляд от него, лишь единожды взглянув.

Однако Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму были вместе изо дня в день. Хотя иногда он все еще был ошеломлен прекрасным видом мужчины, у него уже был некий иммунитет. Но в этот момент он даже не моргал от того, как потрясен.

Первый раз!

Это был первый раз, когда Сяо Юаньму подошел к нему по собственной воле. Кроме того, это был первый раз, когда собеседник не обращался к нему холодно. На самом деле, это было гораздо мягче, чем то, как тот обычно разговаривал с ним.

В последний раз он слышал от него такой тон, когда случайно стал свидетелем разговора Сяо Юаньму и директора при их первой встрече. Хотя голос был холодным, в нем таилась невозможная для игнорирования мягкость.

Именно в этот момент Сун Сюаньхэ, у которого не было другого выбора, кроме как пойти против Сяо Юаньму из-за развития истории, внезапно успокоился. Он знает о мрачном, холодном, безжалостном и деспотичном Сяо Юаньму в более поздней части книги. Но сейчас, когда он услышал этот чистый ясный голос, ему почему-то захотелось поверить, что обладатель этого голоса не станет таким бессердечным.

Сун Сюаньхэ вдруг почувствовал себя огорченным. Это было потому, что обладатель этого голоса был предопределен стать Сяо Юаньму в книге из-за отчаяния и беспомощности. Он станет Сяо Юаньму, который никому не доверится и даже не сможет приблизиться к своим биологическим родителям.

И именно потому, что это сбивающее с толку чувство, которое было больше, чем просто симпатия, внезапно возникло, Сун Сюаньхэ решил действовать неосторожно по отношению к Сяо Юаньму.

Просто, когда он посмотрел в эти глаза, которые больше не были окрашены льдом или мрачной темнотой, Сун Сюаньхэ почувствовал себя немного взволнованным и не знал, что делать.

Сяо Юаньму доверял ему. Тогда не будет ли ему еще больнее в будущем? Сун Сюаньхэ мог предвидеть, как его чистые глаза, которые притворялись холодными, будут покрыты большим отчаянием, чем ожидалось. В конце концов, это отчаяние постепенно затихнет под ненавистью, и его глаза действительно станут леденящими до костей.

Он не должен стать таким.

В этот момент он решил максимально следить за своим характером, потому что хотел избежать того, чтобы такое произошло. В конце концов, события развивались в том направлении, которое он меньше всего хотел видеть.

Боль, связанная с тем, что тебя предал тот, кому ты доверяешь, совершенно отличается от боли, которую дает тот, кого ты ненавидишь. Сун Сюаньхэ хорошо это понимал.

К счастью, в данный момент это только начало прорастать. Он мог бы пресечь это в зародыше. Все еще было легко повернуть все вспять.

Сун Сюаньхэ стащил полотенце, которое Сяо Юаньму положил на него, и в то же время сбросил его руку. Его тон был холодным и безразличным:

— Это не твое дело. Иди подожди в стороне.

Рука Сяо Юаньму повисла в воздухе, чувствуя напряжение. Нежность в его глазах слегка застыла, когда плотно сжал губы и пошел прочь.

Сун Сюаньхэ даже не взглянула на него. Он сказал Юй Чжуну:

— Сделай это.

Юй Чжун подсознательно посмотрел на спину Сяо Юаньму. Даже Чжоу Нань почувствовал, что что-то не так. Он подошел, сказав:

— Твой маленький парень, кажется, сердится. Почему бы тебе не пойти и не уговорить его?

— Сделай это. — Сун Сюаньхэ не обратил на Чжоу Наня никакого внимания. Он посмотрел на Юй Чжуна и сказал: — Я не буду повторять это в третий раз. В противном случае мы можем сделать то, что сказал Лу Чао. Вы все можете ходить в бассейне как по подиуму.

Юй Чжун замер. Не говоря больше ни слова, он подошел к Лу Чао. Увидев, что Лу Чао отпрянул, он тут же пнул того ногой. Затем он наносил удар за ударом. Все слышали только крики боли. В конце концов, прозвучала даже мольба о пощаде.

Как только Юй Чжун собрался пнуть Лу Чао в бассейн, Сун Сюаньхэ велел тому остановиться. Когда он увидел, что гнев Юй Чжуна утих, он улыбнулся, спрашивая:

— Кто другой человек? Было два человека, которые все это организовывали. Не может же быть так, что ты хочешь излить душу только на одном?

Действия Юй Чжуна приостановились. В его глазах был шок, когда он посмотрел на Сун Сюаньхэ.

— Ты не можешь сказать?

— Нет. — Юй Чжун оглядел окружающих людей и сказал: — Я не очень хорошо разглядел. Я знаю только, что это была девушка. На ней было короткое черное платье, и у нее были черные волосы.

Сун Сюаньхэ задумчиво кивнул, присел на корточки рядом с Лу Чао и спросил:

— Это Сун Цзяни?

Вопли Лу Чао прекратились. Он встретился взглядом с Сун Сюаньхэ.

— Это действительно она, да-а-а. — Сун Сюаньхэ покачал головой и пробормотал: — Не послушалась моего совета, — сказав это, Сун Сюаньхэ встал и пинком отправил Лу Чао в воду. После того, как раздался всплеск, он сказал Юй Чжуну: — Вы, ребята, можете идти. Это дело уже закрыто. Никто не будет искать неприятностей для вас. Не забывайте вести себя более прилично и не опускайтесь так легко на колени. Если вы действительно хотите лезть по головам, забудьте о том, чтобы становиться на колени. Даже поклоны не помогут. Не рассчитывайте на эти старые методы. - Последняя часть была направлена на модель рядом с Юй Чжуном. Все понимали, что он имеет в виду. Этот мужчина-модель опустил голову от стыда.

Сун Сюаньхэ собирался уходить, сказав свою часть. Однако Юй Чжун остановил его:

— Мастер Сун.

Сун Сюаньхэ оглянулся и услышал, как Юй Чжун сказал сквозь сжатые губы:

— Спасибо.

Чжоу Нань рассмеялся. Обнимая Сун Сюаньхэ за плечи, он сказал:

— Сун-эр, сегодня ты мне особенно нравишься.

Глаза Лу Чао закатились, когда он упал в обморок в бассейне. Сун Сюаньхэ изогнул глаза в улыбке и продолжил:

— Если ты не вытащишь его оттуда, тебе придется продать свой недавно купленный дом.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 16**

После вечеринки у бассейна отношения Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму стали немного запутанными - как клубок ниток.

Они жили под одной крышей, работали в одной компании, часто встречались. Снаружи они были номинальными любовниками, но когда встречались друг с другом, отношение Сун Сюаньхэ всегда было безразличным и непочтительным. В то время как Сяо Юаньму уже не был таким отстраненным, как раньше. Хотя он по-прежнему мало говорил, каждый день он стоял у дверей компании с отстраненным выражением лица во время обеда и после работы. Это было похоже на то, словно он молча объявлял о своем обладании другим.

Это поведение, которое не было ни нетерпеливым, ни отчужденным, заставило Сун Сюаньхэ почувствовать себя немного беспомощным.

Сейчас снова настало время обеда. Сун Сюаньхэ пнул ногой скамеечку для ног, немного взволнованный, напугав помощника, который только что закончил свой доклад, до дрожи. Помощник подумал, что в его отчете что-то не так, и быстро повернулся, сказав:

— Молодой мастер Сун, если вы не удовлетворены этим планом и думаете, что он нехорош, я немедленно попрошу их придумать новый.

Сун Сюаньхэ на секунду удивился из-за слов помощника. Внезапно на его лице появилась улыбка. Он поднял палец и сказал помощнику:

— Немедленно собери всех на совещание в небольшом конференц-зале. Приготовь обед для всех присутствующих.

Помощник кивнул и поспешно вышел из кабинета.

Сун Сюаньхэ позвонил по внутренней линии компании и попросил своего секретаря пойти сказать Сяо Юаньму, что он будет на совещании, поэтому они не смогут пообедать вместе. Когда Сун Сюаньхэ посмотрел на свой пустой кабинет, то вдруг ощутил, что он особенно мудр.

Когда собрание закончилось, было уже 12:30. Поскольку он отключил свой телефон для встречи, включив его, Сун Сюаньхэ обнаружил, что у него было два пропущенных звонка. Один был от Сяо Юаньму, а другой — от неизвестного номера.

Он пролистнул имя Сяо Юаньму и перезвонил по неизвестному номеру. Другая сторона получила вызов очень быстро и сразу перешла к делу:

— Мистер Сун, человек, за которым вы просили нас присматривать, переехал. Недавно она уехала на виллу Цзыцзин. Кажется, она столкнулась с этим человеком.

Уголок губ Сун Сюаньхэ приподнялся. Он уже был в довольно хорошем настроении, но оно только улучшалось с каждой минутой.

— Внимательно следите за происходящим, — сказал мужчина.

Договорив по телефону, Сун Сюаньхэ услышал стук в дверь. Настроение у него было довольно хорошим, поэтому он, не задумываясь, позволил человеку войти. Но, когда он увидел вошедшего человека, настроение у него быстро начало портиться.

— Сюань-гэгэ. - В кабинет мужчины пошла Сун Цзяньи с покрасневшими глазами. Прикусив губу, девушка смотрела слезящимися глазами на Сун Сюаньхэ. Сегодня ее макияж был легким, делая ее лицо не привычным — великолепным и очаровательным - а жалким и прелестным. — Ты действительно собираешься так обращаться со мной из-за этого человека? — У Сун Цзяньи потекли слезы. Она подошла к столу Сун Сюаньхэ и всхлипнула. — Я просто хотела, чтобы Лу Чао преподал ему урок, вот и все. Сун Сюаньхэ, мы с тобой выросли вместе. Это я была рядом с тобой все это время. Ты собираешься уволить меня из-за этой суки, с которой только познакомился?

— Ты должна понимать, что тебя увольняют, потому что ты напортачила на работе. Это не имеет никакого отношения к Сяо Юаньму, — сказал Сун Сюаньхэ с хмурым видом.

— Как это может не иметь к нему никакого отношения?! — Тело Сун Цзяньи задрожало то ли от гнева, то ли от слез. Она обошла вокруг стола, направившись в сторону Сун Сюаньхэ, и спросила его: — Раньше ты говорил только несколько слов, если я ошибалась. И до того, как пришел Сяо Юаньму, ты никогда не обращался со мной так холодно, не говоря уже о том, чтобы попытаться уволить меня. Все из-за него! Не может быть, чтобы он тебе так сильно нравился?! Из-за него ты теперь меня не любишь?

Сун Сюаньхэ посмотрел на девушку и отодвинулся от нее подальше. От аромата ее тела ему стало не по себе. Из-за этого дискомфорта его тон стал нетерпеливым:

— Я всегда тебя недолюбливал. Это не имеет никакого отношения к Сяо Юаньму. Кроме того, поскольку тебя уволили, нет смысла оставаться здесь, в компании.

— Я в это не верю! - Сун Цзяньи подскочила вперед и села на ноги Сун Сюаньхэ. Прежде чем он успел оттолкнуть ее, она обвила руками шею молодого человека. Впечатляющая мягкость прижалась к его груди, и пара красных губ приблизилась к нему.

Сун Сюаньхэ отвернулся. Без всякой жалости он оттолкнул от себя Сун Цзяньи. Затем его взгляд застыл, когда он увидел, что кто-то вошел.

Сун Цзяньи также увидела Сяо Юаньму. Она почувствовала, как Сун Сюаньхэ замер, и не смогла сдержать гордой улыбки. Девушка обняла Сун Сюаньхэ еще крепче и подняла глаза, чтобы искоса взглянуть на Сяо Юаньму.

— Это офис вице-президента. Это не то место, куда ты можешь войти, когда захочешь. Ты все еще не уходишь?

Казалось, что из глаз Сяо Юаньму разразился нескончаемый холод. Его взгляд переместился с лица Сун Цзяньи на лицо Сун Сюаньхэ, а затем он сказал тусклым тоном:

— Что происходит?

Прежде чем Сун Сюаньхэ успел заговорить, Сун Цзяньи холодно рассмеялась. Ее тон был мягким, но полным презрения:

— Кем ты себя возомнил? Ты - всего лишь маленький любовник, вот и все. И ты смеешь спрашивать обо мне и Сюаньхэ-гэгэ? Соблазняешь мужчин и продаешь себя, потому что имеешь красивое лицо, — это соответствует твоему низкому происхождению.

Выражение Сяо Юаньму стало все более холодным. Его губы еще крепче сжались в прямую линию, а глаза смотрели так, словно сейчас заморозят душу. В глубине черных зрачков собиралась буря. Пристальный взгляд мужчины был прикован к Сун Сюаньхэ, не сдвинувшись ни на дюйм.

— Что происходит? — снова спросил он.

Сун Сюаньхэ слегка нахмурился. Он почувствовал, что выражение лица Сяо Юаньму прямо сейчас было неправильным. Вокруг него витала зловещая атмосфера, словно он хотел разделить его, «прелюбодея», и Сун Цзяньи, похотливую женщину, — и расчленить или избить их обоих до смерти в следующую секунду.

Действительно, когда он увидел, что Сун Сюаньхэ не говорит, Сяо Юаньму сразу же подошел и стащил Сун Цзяньи, заставив ее упасть на пол. Затем он поднял Сун Сюаньхэ. Его взгляд упал на след от поцелуя на лице собеседника. Свет в глазах мужчины полностью погас и стал холодным до костей.

— Ты действительно смеешь толкать меня! - Сун Цзяньи не думала, что Сяо Юаньму действительно посмеет что-то сделать с ней. Встав, прежде чем поправить свою одежду, девушка взмахнула своими длинными ногтями, направляя удар в сторону к Сяо Юаньму. Она подняла руку, желая дать ему пощечину.

Однако ее руки замерли в воздухе. Она встретилась взглядом с Сун Сюаньхэ. Ее глаза покраснели, и она выглядела обиженной.

Сун Сюаньхэ не было никакого дела до того, что хочет сделать Сун Цзяньи. Он сказал ей:

— Убирайся отсюда. Сейчас.

Сун Цзяньи прикусила нижнюю губу, свирепо посмотрев на Сяо Юаньму, она развернулась и ушла.

Сун Сюаньхэ посмотрел на Сяо Юаньму. Собрав все свои силы, он спросил спокойно:

— Ты что-то хотел?

Сун Сюаньхэ, защитивший Сяо Юаньму только что, заставил немного рассеяться холод в глазах мужчины. Когда он услышал вопрос, Сяо Юаньму отвернулся от знака поцелуя и вытащил салфетку, протягивая ее Сун Сюаньхэ. Затем он сказал:

— Вытри его.

Сун Сюаньхэ был немного озадачен. Он вытащил телефон и посмотрел себе в лицо. Только тогда он заметил след от поцелуя. Подсознательно взглянув на выражение лица Сяо Юаньму, он увидел, что тот снова выглядит безразличным и уже не таким бурным, как раньше. Сун Сюаньхэ взял салфетку и расслабленно стер след от поцелуя.

Сяо Юаньму положил сумку на рабочий стол.

— Я слышал, что у тебя была встреча во время обеда, поэтому принес кое-что поесть.

Сун Сюаньхэ открыл сумку и увидел, что это димсамы из его любимого места. Этот ресторан был в двадцати минутах езды на машине и не занимался доставкой. Ему даже не нужно было думать, чтобы понять, что Сяо Юаньму вышел на обед, чтобы купить это.

— Спасибо. — Сун Сюаньхэ ощутил себя немного виноватым. Он достал коробку и спросил: — Ты будешь?

— Нет.

Было уже поздно. Обеденный перерыв скоро закончится, и сотрудникам пора будет возвращаться к работе. Вынув димсамы, Сяо Юаньму собрался уходить. Он намеренно замедлил шаг, направляясь к двери. Однако он не услышал никаких звуков позади себя, даже когда подошел к двери.

Он улыбнулся немного самоуничижительно, открыл дверь и вышел.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 17**

За два часа до окончания рабочего дня состоялось ежеквартальное собрание Song Group.

За пятнадцать минут до конца совещания в конференц-зале внезапно зазвонил телефон, прервав доклад финансового директора. Все переглянулись, ища источник звука.

Сун Сюаньхэ откинулся в кресле, неторопливо глядя на Сун Гочао, который сидел перед ним. Слух у молодого человека всегда был неплохой. В то время, как другие искали источник звука, он уже знал, что это был телефон Сун Гочао.

Председатель Сун Яньсун, сидевший во главе стола, тоже слышал звонок телефона. Его и без того суровое лицо стало еще более напряженным. Он обвел всех внушительным взглядом, желая выяснить, кто нарушил правило о выключении телефонов во время встреч.

Обычно Сун Гочао нельзя было назвать слишком умным человеком. Однако, учитывая, что мужчина уже был в таком возрасте и занимал высокое положение, он, естественно, не стал бы нарушать такое крошечное правило, на его телефоне сейчас был отключен звук. Но у него был установлен специальный номер, независимо от времени, когда телефон звонил, пока абонент пытался дозвониться, мелодия звучала.

— Отец, почему мне кажется, что этот звук исходит от тебя? — Сун Сюаньхэ с улыбкой вальяжно лежал в кресле, глядя насмешливо на мужчину. Это было чрезвычайно провокационно.

Сун Гочао поначалу колебался между ответом на звонок и его незаметным отключением. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ решил поставить его на место перед всеми в конференц-зале, ярость закипела в его груди. Однако он также не хотел терять лицо, поэтому холодно сказал:

— Это от мистера Хуана, с которым я недавно обсуждал новую зону развития. Поскольку мы не подтвердили партнерство, я сделал его номер специальным, чтобы он мог обойти беззвучный режим телефона, - сказав это, Сун Гочао посмотрел на человека во главе стола и сказал Сун Яньсуну: — Председатель, собрание вот-вот закончится. Я не могу отложить разговор с мистером Хуаном. Как насчет того, чтобы я ответил на этот звонок?

Выражение лица Сун Яньсуна стало немного лучше. Новая зона развития была одним из самых больших проектов Song Group за последние полгода. В самом деле, они не могли быть небрежны в этом вопросе. Более того, заключение договора было уже на последнем этапе. Больше говорить было не о чем. Поэтому председатель кивнул и сказал:

— То, что должно быть сказано, уже сказано. Мы закончим все здесь сегодня.

Сун Гочао с облегчением вздохнул. Он посмотрел на Сун Сюаньхэ и увидел улыбку на лице молодого человека. Сердце мужчины было в смятении, и в нем поднялся гнев. Он, должно быть, много грешил в своей прошлой жизни, если был вынужден вступить в брак с семьей Ли и иметь такого злобного, неблагодарного сына.

Дверь в конференц-зал открылась, и первым вышел Сун Яньсун. Остальные последовали за ним. Сун Гочао спешил перезвонить и, естественно, оказался в первых рядах уходящих людей. Взгляд Сун Сюаньхэ упал на спину торопящемуся мужчине. Сун Сюаньлинь, увидев, что Сун Сюаньхэ выглядит так, будто хочет устроить неприятности, сказал:

— Не провоцируй отца. Когда у тебя будет время, приходи домой. В последнее время мама часто упоминает о тебе.

С тех пор, как Сун Сюаньхэ переместился в это тело, у него было мало возможностей пообщаться с Сун Сюаньлинем. Тем более описание этого старшего брата в книге было скудным, не имея ничего полезного, и у Сун Сюаньхэ не было никакого желания начинать с ним бесполезное общение. Прямо сейчас, заговорив с Сун Сюаньлинем, молодой человек чувствовал себя довольно странно.

Сун Сюаньхэ проанализировал взаимодействия между бывшим владельцем тела и Сун Сюаньлинем и только тогда решил заговорить. Его тон был довольно спокойным, когда молодой человек улыбнулся.

— Я знаю. Я не создавал ему проблем.

Сун Сюаньлинь, однако, хорошо знал своего брата. И вообще тому не поверил. Он мог только подчеркнуть свою точку зрения:

— Цзяньи позвала меня на обед, сказав, что ты уволил ее. Наверное, днем она ходила к маме. Дедушка уже недоволен тобой и тем человеком из отдела венчурных инвестиций. Не создавай слишком много проблем. Если будешь это делать, Сун Гочао будет участвовать в твоем браке, сам выбрав тебе невесту. Не выпендривайся.

Услышав это, Сун Сюаньхэ кивнул, принимая его совет. Вероятно, из-за своего характера Сун Сюаньлинь, который был зрелым и уравновешенным с юных лет, действительно хотел лучшего для своего младшего брата, несмотря на то, что они не были близки, как нормальные братья. Просто Сун Сюаньхэ не понимал, почему этот человек в истории книги мог спокойно наблюдать за происходящим, когда его собственного брата выгоняли из дома.

— У меня есть чувство приличия. — На лице Сун Сюаньхэ появилась улыбка. Он уже собирался продолжить, когда его телефон завибрировал.

Сун Сюаньлинь увидел, что Сун Сюаньхэ звонят, и больше ничего не сказал по этому поводу.

— Ответь на звонок, а я пойду. Не забудь навестить маму, когда будет время.

Сун Сюаньхэ проводил его мужчину взглядом. Только после того, как тот ушел, молодой человек ответил на звонок.

— Мистер Сун, не так давно кто-то ворвался на виллу этого человека и разрушил ее. Сейчас эти люди уже ушли. Этот человек сейчас разговаривает по телефону. Я не знаю, звонит ли она в полицию.

— Нет. — Когда Сун Сюаньхэ вспомнил, как Сун Гочао выскочил, чтобы перезвонить, он улыбнулся и прислонился к стене. Он был в очень хорошем настроении. — Продолжайте наблюдать за ситуацией. Когда увидите Сун Гочао, помогите мне сделать несколько фотографий. Кроме того, не ослабляйте часы на Лю Сюй. Сейчас их игры такие забавные.

Человек с другой стороны на мгновение замолчал. В конце концов, он все равно ответил очень профессионально:

— Хорошо. Я пришлю вам фотографии ночью. Если что-то случится, я сразу же сообщу вам.

Повесив трубку, Сун Сюаньхэ сунул мобильник обратно в карман пиджака. Он вернулся в свой кабинет с радостно прищуренными глазами.

До сегодняшнего дня Лю Сюй несколько раз пыталась соблазнить Сун Сюаньхэ, но тот оставался невозмутимым. Поэтому она сдалась и повернулась обратно, чтобы заискивать перед Сун Гочао. Мужчина, как никто другой, был щедр со своими деньгами. Он подарил ей не только возможность сниматься в кино, но и дом на берегу моря, а также несколько выставленных на аукцион ювелирных изделий стоимостью в десятки миллионов долларов.

Именно из-за этого ходили небольшие слухи об отношениях между Лю Сюй и Сун Гочао. Поскольку ее закулисный покровитель был настолько хорош, а ее ресурсы были в изобилии, статус женщины соответственно повысился. Всего за две недели с Сун Гочао Лю Сюй, которая едва успела стать знаменитой актрисой, наслаждалась отношением, которое превосходило то, что получила бы даже знаменитая актриса. Естественно, ее честолюбие росло.

Она знала, что не может быть официальной женой Сун Гочао. Таким образом, женщина хотела найти способ сохранить за собой свое положение в отношениях с мужчиной. По крайней мере, ей надо было быть любовницей номер один для мужчины. Сун Гочао явно очень любил ее. Когда она кокетничала или ревновала, он фактически разрывал свои отношения с другими любовницами. Он был весьма благосклонен к ней. До тех пор, пока Лю Сюй просила о чем-то, Сун Гочао никогда не отказывался дать ей дорогие автомобили, дома или ресурсы.

Лю Сюй действительно наслаждалась преимуществами, которые давала возможность быть любовницей Сун Гочао. И, естественно, она хотела сильнее заманить его в свои сети. Женщина еще яснее понимала, что только если сумеет одурачить этого человека, то сможет получить еще большую выгоду.

Однако именно в это время кто-то анонимно отправил ей электронное письмо. Больше ничего не было, кроме информации о незнакомой женщине. Эта информация очень четко описывала отношения между этой женщиной и Сун Гочао. В файле также подробно описывалась история их отношений.

Когда она увидела женщину, которая выглядела на 60% похожей на нее, Лю Сюй пришла в ярость. Когда она увидела, что эта другая женщина была первой любовью Сун Гочао, как она могла не понять, что происходит?

Хотя Лю Сюй происходила из бедной семьи, но потому что ее внешность была выдающейся, она никогда не страдала. Позже, когда она вошла в индустрию развлечений, с ее красотой и чувственностью, она была как рыба в воде. Через два года она получила приз за лучшую женскую роль в кино. В то время, как другие должны были подлизываться к руководству, и все же их путь к минимальному успеху был трудным, у нее была гладкая и легкая жизнь с самого рождения.

И именно потому, что все шло так гладко, хотя Лю Сюй и была ловка, когда дело касалось обычаев этого мира, в ней все еще оставалось высокомерие, глубоко укоренившееся в ее костях после того, как она была популярна всю свою жизнь.

Она знала, что Сун Гочао любит ее за молодую красоту. Она также любила Сун Гочао за его деньги и статус. Они оба получали от друг друга то, что хотели. Хотя она знала, что у этого мужчины есть жена и сын примерно ее возраста, женщина не думала, что делает что-то плохое.

Однако если Сун Гочао использует ее в качестве замены кого-то, то она действительно несчастна. Более того, эта другая особа была не чем иным, как одной любовницей мужчины, которую тот содержал. Хотя «первая любовь» звучало неплохо, она была всего лишь старой леди без официального статуса. Лю Сюй, императрица фильмов, за которой гнались тысячи людей, фактически использовалась в качестве замены старой, увядшей любовницы. Она не могла смириться с этим.

Кроме того, Лю Сюй не была глупа. Если Сун Гочао хотел быть с ней из-за ее юной красоты, то она все еще могла долго держать его привязанным по принципу, что фамильярность порождает нежность. Однако, если она была всего лишь заменой, то когда мужчина устанет, он выбросит ее. В любом случае, пока настоящий человек все еще был рядом, он уходил без всякого сопротивления. А без финансовой поддержки у нее не было бы ничего.

Ее сердце наполнилось яростью и ненавистью. Однако Лю Сюй не волновалась. Сначала она послала кого-то проверить, правдива ли эта информация. Она также послала людей, чтобы те наблюдали. Она хотела подтвердить место, которое эта женщина занимала в сердце Сун Гочао. Однако в течение полумесяца Сун Гочао побывал там всего один раз, а затем поспешно уехал всего через два часа. Казалось, что эта женщина, теперь уже старая и увядшая, потеряла большую часть своего очарования.

Лю Сюй собиралась устроить этой дамочке проблемы.

Хотя она и хотела устроить неприятности, женщина не была глупой. Естественно, она не собиралась оставлять никаких улик. Она наняла человека. Когда придет время, тот пошлет фотографии Сун Гочао с его первой любовью жене Сун Гочао. В это время, естественно, найдется кто-то, кто будет иметь дело с этой женщиной. Даже если номинальной жене было все равно, у нее все равно было много других способов разоблачить их отношения.

И когда отношения Сун Гочао с его первой любовью будут раскрыты, Лю Сюй не верила, что они смогут продолжать встречаться. Их отношениям придет конец, и Сун Гочао, естественно, начнет ее искать.

Время шло, и женщина не верила, что Сун Гочао бросит ее и рискнет снова отправиться на поиски своей первой любви, которая уже была старухой.

Сун Сюаньхэ велел кому-то следить за Лю Сюй. Естественно, он знал обо всем, что делала эта маленькая женщина. Он уже много раз видел подобные вещи в своем изначальном мире. Он также видел много женщин, подобных Лю Сюй. Поэтому ему не нужно было слишком вникать во все это, чтобы он понял ее цель.

На самом деле, цель Лю Сюй была такой же, как и у Сун Сюаньхэ. В первые дни планирования он уже предвидел этот конец. Он только надеялся, что Лю Сюй приложит дополнительные усилия, чтобы доброжелательный образ отца Сун Гочао был уничтожен как можно скорее, и что Сун Сюаньхэ не придется думать о том, как спровоцировать Сун Гочао. Тогда он мог бы отдалиться от Сун Гочао после того, как был «разочарован» им, не подвергаясь критике.

Сун Сюаньхэ вернулся в свой кабинет и схватил ключи от машины. Добравшись до этажа отдела маркетинга, молодой человек обнаружил, что его секретарша все еще там. Более того, она разговаривала со знакомой женщиной.

Секретарь увидела Сун Сюаньхэ и что-то сказала женщине, прежде чем подойти к нему.

— Сегодня у отдела венчурных инвестиций совещание. Я хотела предупредить вас, но не думала, что вы спуститесь сейчас. Ваша встреча, должно быть, закончилась сегодня намного раньше.

Несмотря на то, что Сун Сюаньхэ был благородным человеком, будучи сыном богатой семьи и иногда имел немного вспыльчивый характер, обычно он был дружелюбным и легким в общении со своими коллегами и подчиненными. Кроме того, мужчина был очень красив. Когда он улыбался, то выглядел спокойным и жизнерадостным. А еще любил пошутить. При всем этом его короткие вспышки гнева становились милыми в глазах окружающих. Из-за этого секретарь стала гораздо более дружелюбной и непринужденной с ним, когда говорила.

— Все нормально. Я просто подожду здесь. Можешь идти.

Секретарша взглянула на плотно закрытую дверь конференц-зала. Задумавшись, она сказала:

— Мой друг из венчурного инвестиционного отдела. Я тоже ее жду. Как насчет того, чтобы подождать вместе? Комната отдыха находится на другой стороне. Я могу поговорить с вами о вашем расписании на следующую неделю.

Когда он подумал о том, как ему приходится говорить о работе после того, как он только что закончил ее, Сун Сюаньхэ незаметно нахмурил брови. Однако у него не было причин отказываться. Ему оставалось только последовать за секретаршей в комнату отдыха.

Секретарша была настоящим профессионалом. Как только она села, она сообщила ему обо всем, что было запланировано на следующую неделю. Затем она рассказала ему обо всех, с кем он должен был связаться, а также о тех, у кого уже были назначены встречи с ним. После того, как она сказала все это, Сун Сюаньхэ действительно с нетерпением ждал окончания встречи Сяо Юаньму, чтобы уйти.

— Господин Сун, — секретарь внезапно замолчала и обратилась к Сун Сюаньхэ, — у вас на воротнике красная отметина.

Сун Сюаньхэ сделал паузу в выпивке. Когда он подумал о том, что сцена нападения Сун Цзяньи на него за обедом уже заставила Сяо Юаньму заставить его вытереть лицо с холодным выражением, молодой человек быстро опустил глаза. Однако он не мог видеть красную метку.

Когда секретарша увидела, что он не может найти отметину, несмотря на то, что тянет себя за воротник, она подошла ближе и помогла ему вытереть след влажной салфеткой. Вытерев его, она приподняла салфетку, чтобы он мог видеть красное пятно на ней, показывая, что она помогла ему вытереть все начисто.

Как раз в этот момент дверь в конференц-зал открылась. Сяо Юаньму шел впереди. Он поднял глаза и увидел, что Сун Сюаньхэ и секретарь сидят очень близко друг к другу, словно только что целовались.

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

Автору есть что сказать:

Скандал! Скандал!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 18**

Сун Сюаньхэ стоял лицом к двери, поэтому сразу увидел Сяо Юаньму. Он также заметил холодное выражение на лице мужчины и был немного озадачен.

— Твоя встреча окончена?

В этот момент секретарша сделала шаг назад. Она обернулась и улыбнулась Сяо Юаньму. Женщины очень чувствительны к такого рода вещам, и поэтому сразу же объяснила:

— На воротнике мистера Сун что-то было. Я просто помогла ему вытереть, — сказав это, девушка помахала влажной салфеткой в руке, заявляя о своей невиновности.

Сяо Юаньму ничего не сказал. На самом деле, хотя было действительно легко неправильно понять происходящее с его точки зрения, из того, что он знал о Сун Сюаньхэ, даже если бы тот сменил цель и хотел что-то предпринять, то не делал бы это так демонстративно в компании.

Только вот, когда Сяо Юаньму увидел Сун Сюаньхэ так близко к другому человеку, он ощутил закипающие внутри темные эмоции. Более того, эмоции не уменьшились, хотя он знал правду.

Остальные люди вышли из зала заседаний. Менеджер отдела венчурных инвестиций увидел Сун Сюаньхэ и поздоровался с ним. Секретарша нашла предлог, чтобы уйти.

Сун Сюаньхэ встал и сказал:

— Пойдем. Самое время поесть.

Сегодняшний банкет был важной сценой. Система присылала оповещения в сознание Сун Сюаньхэ с полуденного совещания. Поэтому мужчина также сказал Сяо Юаньму, что сегодня они пойдут куда-нибудь поесть. Молодой человек ждал другого за пределами отдела венчурных инвестиций, потому что в книге была строка, которая гласила: «Сун Сюаньхэ ждал у входа в отдел венчурных инвестиций Сяо Юаньму, хотя в обычные дни он ждал бы его на парковке».

Взгляд Сяо Юаньму коснулся влажного воротника Сун Сюаньхэ и он плотно сжал губы, кивнув. Выражение мужчины лица было гораздо холоднее, чем обычно.

Сун Сюаньхэ ничего не говорил, видя взгляд собеседника. Он изначально хотел сократить контакт с Сяо Юаньму, поэтому, пока они добирались до частного клуба, молодой человек не произнес ни слова.

Владельцем клуба был один из одноклассников Сун Сюаньхэ. Когда они учились в школе, то имели довольно хорошие отношения. Даже после того, как парень покинул страну, отправившись на учебу, они продолжали поддерживать контакт. Сун Сюаньхэ и этот одноклассник любили вечеринки. После того, как последний отучился за границей и стал более открытым, вечеринки стали более грандиозными и ослепительными.

Вечеринка на День Рождения на этот раз не была исключением. Когда они вошли в переполненный клуб, то встретили многих знакомых богатых деток в третьем и четвертом поколениях и несколько часто видимых лиц из телепрограмм. Внутри было довольно много больших звезд.

Сяо Юаньму последовал за Сун Сюаньхэ, наблюдая, как тот мастерски общается с людьми из самых разных слоев общества. Иногда он обнимал кого-нибудь, если их отношения были близкими, или подходил ближе и шептал что-то на ухо. Однако в глазах молодого человека была какая-то рассеянность. Это непреднамеренное проявление непочтительности и благородства заставило Сяо Юаньму внезапно замедлить дыхание. Пальцы, висевшие у него на боку, непроизвольно сжались. В груди у него было душно, а за этим последовал легкий зуд где-то под ребрами. Что-то проросло в его сердце, заставив мужчину стать рассеянным. Ему хотелось подойти и закрыть глаза Сун Сюаньхэ, чтобы обзор зрения молодого человека стал узким. Настолько узким, чтобы он видел только Сяо Юньму.

Что это было за чувство?

Прежде чем Сяо Юаньму смог тщательно обдумать это и найти ответ, он увидел, как кто-то тянет Сун Сюаньхэ. Этот человек улыбнулся и спросил:

— Это твой маленький парень? - сказав это, улыбающийся человек посмотрел на Сяо Юаньму с прищуренными глазами и продолжил: — Я слышал, что ты действительно находишься в постоянных отношениях с каким-то парнем. Я не верил. Но теперь, увидев этого человека в реальной жизни, я верю. У тебя хороший глаз.

Услышав это, Сяо Юаньму молча повернулся и посмотрел на Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ сперва сопоставил лицо собеседника с воспоминаниями. Затем он улыбнулся, меняя тему:

— Я привел его, чтобы немного развлечься. Где Цянь Цинь? Сегодня его день рождения, почему я его не видел?

Никто не заметил вспышку разочарования в глазах Сяо Юаньму. Улыбающийся парень надул губы, затем посмотрел в центр группы людей и сказал:

— В последнее время он гоняется за императором фильмов, который только что получил «Оскар». К сожалению, этот император фильмов не из его компании, и статус довольно человека высок, поэтому Цянь Цинь не может контролировать ресурсы другого. Нелегко было пригласить императора фильмов. Как Цянь Цинь может оставить его? Он бы, вероятно, захотел покончить с собой, если бы этого императора фильмов увел кто-то другой.

Сун Сюаньхэ проследил за его взглядом и увидел несколько незнакомых силуэтов. Кроме самого высокого человека, чья голова слегка высовывалась из толпы, он больше никого не узнал. Он спросил:

— Что за император фильмов?

— Сюэ Мянь, — ответил парень, — в последнее время он везде появлялся на телевидении. Не может быть, чтобы ты его не узнал?

— Я узнал, - быстро ответил Сун Сюаньхэ. Он действительно знал Сюэ Мяня, но не из-за новостей, а потому что Сюэ Мянь был одним из будущих преследователей Сяо Юаньму. Его также можно считать одной из главных ролей в этой книге. Просто Сун Сюаньхэ не ожидал встретить его здесь так рано.

После разговора другой человек был отозван другими людьми. Сун Сюаньхэ взглянул на Сяо Юаньму и увидел, что тот действительно смотрит в толпу.

Хотя выражение лица Сяо Юаньму было все таким же холодным и безразличным, как всегда, Сун Сюаньхэ мог видеть, что присутствовало что-то еще из-за его слегка поджатых губ. По крайней мере, молодой человек никогда не видел, чтобы Сяо Юаньму смотрел на кого-то так долго.

Сун Сюаньхэ только отвернулся, когда увидел, что толпа расступилась. Мужчина с выдающейся внешностью и темпераментом, который также был именинником, вышел, направляясь прямо к Сун Сюаньхэ.

— Почему ты пришел только сейчас? — Именинник взглянул на Сун Сюаньхэ, а затем повернулся к мужчине, стоявшему рядом. — Это Сун Сюаньхэ, ты можешь звать его Сун-эр. Хотя этого человека не нужно представлять, я все же это сделаю. Это император фильмов Сюэ Мянь. Ты не мог не узнать его.

Сун Сюаньхэ кивнул Сюэ Мян, который тоже вежливо поздоровался с ним. Затем взгляд императора фильмов упал на Сяо Юаньму, и он нерешительно спросил:

— А это?..

— Это, должно быть, тот самый парень, о котором ходят слухи, и из-за которого ты поднял такой шум? — прежде чем Сун Сюаньхэ смог заговорить, первым заговорил звезда сегодняшнего дня рождения. Боясь, что Сюэ Мянь, который однажды сказал на шоу, что его идеальная супруга — это кто-то красивый, заинтересуется чрезвычайно красивым Сяо Юаньму, мужчина сказал: — Я слышал, что ты даже преподал Лу Чао урок на месте ради своего парня. Похоже, это искренне. Поздравляю.

Сун Сюаньхэ был слишком ленив, чтобы ответить на эти саркастические слова. Он просто кивнул и представил:

— Это Сяо Юаньму.

Сяо Юаньму холодно, но вежливо кивнул остальным, ничего не говоря.

Однако, казалось, что император фильмов Сюэ очень заинтересовался Сяо Юньму. Пока они втроем болтали, он всегда переводил тему к Сяо Юаньму, ради того, чтобы тот сказал немного больше. Поболтав некоторое время, именинник начал использовать свои глаза, чтобы намекнуть Сун Сюаньхэ, чтобы тот забрал Сяо Юаньму как можно скорее.

Сун Сюаньхэ тоже был довольно беспомощен, чувствуя себя немного взволнованным. Действительно, Сюэ Миань - важный персонаж. Просто сила притяжения между ним и главным героем во время всего взаимодействия была необычайной.

Пока он говорил, Сюэ Миань перевел разговор с будущего индустрии развлечений на тот факт, что он собирается открыть свою собственную компанию. Кроме того, он уже подписал контракт с несколькими знаменитостями.

— Мистер Сяо, я не знаю, есть ли у вас интерес присоединиться к индустрии развлечений? Я сам открыл компанию. Прямо сейчас мы подписали контракт с двумя людьми. Наши перспективы выглядят довольно неплохо. Если вы хотите войти, я могу предоставить вам лучшие ресурсы. Я также могу гарантировать, что менее чем через полгода вы будете популярны.

Сяо Юаньму ответил с равнодушной вежливостью, совершенно не заинтересованный в круге развлечений:

— Извините, но у меня нет планов по вступлению в индустрию развлечений прямо сейчас, - голос Сяо Юаньму был чистым и холодным, как родниковая вода. Хотя в нем чувствовался легкий холодок, людям все равно было приятно его слушать, ведь сейчас мужчина не говорил с привычной леденящей душу манерой. В этом отношении Сун Сюаньхэ действительно восхищался Сяо Юаньму. До тех пор, пока у того не было злобы к человеку, с которым он разговаривал, редко кто мог устоять перед искушением его взгляда или голоса.

Сюэ Мянь не нашел Сяо Юаньму холодным. Вместо этого, услышав, что другой говорит немного больше, он был очень счастлив. Император фильмов улыбнулся и сказал:

— Это нормально. Я оставлю вам свою контактную информацию. Если передумаете, приходите ко мне в любое время.

— Кхе-кхе. — Именинник снова посмотрел на Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ, однако, понимал, что все усилия Цянь Циня будут лишь напрасной тратой сил. В книге Сюэ Мянь влюбился с первого взгляда в Сяо Юаньму. Причина этого была очень проста: Сюэ Мянь обожал красивые лица и красивые голоса. Внешность и голос Сяо Юаньму были чрезвычайно выдающимися. Неудивительно, что он сразу же поймал Сюэ Мяня в ловушку.

Однако, если бы они сейчас просто стояли и болтали, то пропустили бы еще одну сцену, которая должна была произойти. Поэтому Сун Сюаньхэ все же перебил:

— Император фильмов Сюэ, просто дайте мне вашу контактную информацию. Если понадобится, мы свяжемся с вами. Кажется, все ждут, когда именинник разрежет торт. Хороший именинник, разве ты не говорил, что после разрезания торта еще есть игра? Иди быстрее.

Цянь Цинь с благодарностью посмотрел на Сун Сюаньхэ и оттащил за собой Сюэ Мяня. Вскоре после этого в углу остались только Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму.

Увидев, что Сун Сюаньхэ наблюдает за удаляющимися фигурами этих двоих и долго не отводит взгляда, Сяо Юаньму, который только что расслабился из-за слов Сун Сюаньхэ, снова напрягся.

— Что думаешь по поводу предложения Сюэ Мяня? — тихо спросил Сяо Юньму.

Услышав вопрос, Сун Сюаньхэ ответил, не задумываясь:

— Не думаю, что ты подходишь для индустрии развлечений.

— Тогда чему я подхожу, по твоему мнению?

— Просто… — Сун Сюаньхэ повернул голову, делая паузу, прежде чем притвориться, что теряет терпение: — Просто оставайся со мной. Тебе не надо подходить для чего-то еще.

Сяо Юаньму на самом деле не рассердился на это. Вместо этого он спросил что-то совершенно неуместное:

— Что ты думаешь о внешности Сюэ Мяня? — Сун Сюаньхэ был поражен, а затем услышал, как другой продолжил: — Между Сюэ Мянем и мной - чья внешность тебе больше нравится?

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

Автору есть что сказать:

Сун Сюаньхэ: Это вопрос, который может убить меня. Я отказываюсь отвечать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 19**

— Очевидно, твоя, — искренне ответил Сун Сюаньхэ без малейших колебаний. Он был так откровенен, что никто не мог усомниться в его честности.

Выражение Сяо Юаньму немного прояснилось от его ответа. Уголки губ молодого человека приподнялись - почти незаметно, но это не ускользнуло от внимания Сун Сюаньхэ. Пара прекрасных глаз пристально смотрела на него, и сопровождающий голос был холодным и освежающим:

— Но мне кажется, ты действительно интересуешься им.

Сун Сюаньхэ был слегка ошеломлен глазами Сяо Юаньму, которые, казалось, несли в себе улыбку. Если он не ошибался, то это был первый раз, когда он увидел улыбку Сяо Юаньму.

Хотя улыбка не была очевидной, когда она появилась на столь прекрасном лице, то была действительно… исключительно невероятной.

Глаза Сяо Юаньму были слегка изогнуты, заставляя Сун Сюаньхэ думать о весенней воде в начале зимы, чистой и яркой. Когда дул ветер, от поверхности воды отражался свет, а вместе с ним распространялись оживляющий туман и запах канифоли. Используя белые ткани с правильным количеством синих в качестве ярких точек — и, что главнее, если бы он не переместился в эту книгу — Сун Сюаньхэ задумался над тем, что мог бы придумать для весенне-летней коллекции этого года.

[п/п: Сун Сюаньхэ, если не помните, был модельером в своем мире.]

Однако не было смысла думать «А что, если?» в этом мире. Тем не менее, он не мог отрицать, что Сяо Юаньму действительно дал ему много вдохновения.

Сяо Юаньму спокойно ждал ответа Сун Сюаньхэ. На другой стороне помещения, однако, стало шумно, столпившись где-то в центре. Эти двое внезапно показались совершенно неуместными, стоя на своих прежних местах.

— Молодой мастер, — кто-то похлопал Сун Сюаньхэ по плечу и сказал с улыбкой: — они там режут торт. Разве ты не идешь?

Сун Сюаньхэ пришел в себя. Молодой человек взглянул на говорившего и сказал:

— Я сейчас приду.

Человек кивнул и ушел, не сказав ни слова. Сун Сюаньхэ повернулся и посмотрел на Сяо Юаньму. После того, как их прервали, он почувствовал себя более расслаблено. Посмотрев на мужчину, он бросил привычным надменным голосом:

— Ревнуешь?

Сяо Юаньму действительно слегка поджал губы. Однако прежде, чем он успел заговорить, кто-то подошел и обнял Сун Сюаньхэ за плечи.

— О чем ты говоришь, а? Уже давно все ждут тебя. Поторопись и пойдем со мной.

Сун Сюаньхэ взглянул на этого незнакомого человека, но знал, что это один из людей, которые вонзят потом ему нож в спину. Поэтому он убрал чужую руку со своего плеча и слегка указал подбородком на Сяо Юаньму.

— Я пойду туда, - сказав это, он не стал дожидаться ответа мужчины и сразу же ушел с человеком, который говорил с ним раньше. Он даже не оглянулся.

Музыка в банкетном зале была расслабляющей. Их шаги были легкими. Сяо Юаньму едва мог разобрать звучащий разговор:

— Только что, это был твой новый парень? Тот, из-за которого ты смутил Лу Чао?

Голос Сун Сюаньхэ звучал приглушенно, когда он издал лишь невнятное «М-м».

— Действительно высокое качество. — Этот человек щелкнул языком. Затем он рассмеялся с жалким подтекстом. — Только ты, кажется, не так им интересуешься, как говорят. Наш молодой мастер Сун известен тем, что устает от своих любовниц через три месяца. Кто знает, как долго продержится этот парень? Когда ты бросишь его, позволь мне поиграть с ним, а?

Выражение лица Сяо Юаньму было ледяным. Он повернулся, чтобы посмотреть в ту сторону, куда ушел Сун Сюаньхэ. Эти двое уже добрались до толпы. Он не слышал ответа Сун Сюаньхэ.

— Разве это не мистер Сяо из отдела венчурных инвестиций? Почему ты стоишь здесь совсем один? — раздался очаровательный, но неприкрыто враждебный голос.

Сяо Юаньму бросил на говорившего безжизненный взгляд и увидел женщину, одетую в яркую и опрятную одежду.

Сун Цзяньи посмотрела в сторону Сун Сюаньхэ и улыбнулась. Ее красные губы слегка приоткрылись.

— Где брат Сюаньхэ? Как он мог оставить тебя здесь? Ему не следовало этого делать.

Скользнув взглядом по губам Сун Цзяньи, на которых была помада, слой инея покрыл и без того ледяное лицо Сяо Юаньму.

— Уходи.

Когда она увидела выражение лица Сяо Юаньму, Сун Цзяньи засмеялась, искоса глядя на него затуманенными глазами, улыбка не доходила до ее глаз.

— Ты знаешь, что это за место, прося меня уйти? Или, скорее, знаешь ли ты, какова тема сегодняшнего вечера? — Сун Цзяньи моргнула, настроение у нее было очень хорошее. — Позволь мне сказать тебе. Тема сегодняшней вечеринки — охота. Посмотри на тех людей, что собрались там. Разве они не кажутся тебе знакомыми? Ты часто можешь видеть их по телевизору. Все они — добыча. Добыча без хозяина, как и ты.

Выражение лица Сяо Юаньму не изменилось, но в его сознании появилось глубокое выражение лица человека, который позвал Сун Сюаньхэ. Дурное предчувствие поднялось в его сердце.

Как и ожидалось, в следующую секунду Сун Цзяньи мило улыбнулась и сказала:

— Я думала, что ты важен для брата Сюаньхэ, не подозревая, что дело только в этом. У тебя был такой жалкий вид, поэтому я пришла объяснить тебе все, чтобы ты не обидел того, кого не должен, и не смутил брата Сюаньхэ. Кроме любовников и людей с хозяевами, все остальные, кто пришел сюда, разделены между охотниками как добыча. Ты же понимаешь, кто в данном случае добыча? Мне не нужно об этом говорить? Охотники — те, что сидят за длинным столом. Взгляни, брат Сюаньхэ тоже там. После того, как торт будет разрезан, всё начнется. У охотников есть негласное соглашение, что они могут захватить любую добычу, которая им понравится во время этого банкета. Пока это добыча без хозяина, охотник может использовать любые средства, чтобы поймать ее. Обычно они предлагают деньги или прямо предоставляют им какой-то статус, конечно, есть и немного более интересные вещи. Например, если добыча не согласна на эти условия, можно использовать другие методы. - Сун Цзяньи засияла, радостно продолжая: — Пришедшие сюда знают о правилах и согласились на эту игру. Обычно используемые методы не слишком велики. Тебе не нужно слишком бояться.

Как только Сун Цзяньи закончила говорить, когда женщина с круглым лицом подошла сбоку и посмотрела на Сяо Юаньму. Ее тон был полон предвкушения:

— Цзяньи, он мне очень нравится. Если мастер Сун действительно оставил его здесь, мне придется участвовать и бороться за него.

— Как пожелаешь. — Засмеялась Сун Цзяньи. Ее глаза были полны презрения. — Только, глядя на то, как соблазнительно он выглядит, вероятно, будет довольно много людей, борющихся за него, как парней, так и девушек. Когда придет время, тебе придется раскошелиться довольно сильно. С таким же успехом ты могла бы обсудить все сейчас с господином Сяо и посмотреть, по какой цене он готов продаться.

Глаза другой женщины прильнули к телу Сяо Юаньму, облизывая его сверху донизу своим пристальным взглядом. Она поправила волосы и моргнула.

— Брат Сяо, чего ты хочешь?

Сун Цзяньи и некоторые другие молча смотрели на Сяо Юаньму, словно лицезрели хорошее шоу, ожидая его ответа.

Взгляд Сяо Юаньму был опущен. Кроме слегка поджатых губ, никто не мог разглядеть выражение его лица. Он казался более спокойным, чем ожидала Сун Цзяньи. Даже люди рядом с Сун Цзяньи были несколько удивлены. Если бы они не знали, что молодой человек перед ними действительно не знал о правилах, они бы подумали, что тот уже сделал умственные приготовления.

Сяо Юаньму не показывал своих эмоций на потеху зрителей. Только он знал, каким холодным стало его сердце, когда он услышал слова Сун Цзяньи. Вместе с холодом пришла почти невыносимая темнота. Однако, несмотря на то, что он видел, как Сун Сюаньхэ уходил, не оглядываясь, у него все еще оставалась слабая надежда, которую даже он находил смешной.

Прежде чем он успел ответить, люди за длинным столом внезапно подняли праздничный шум. К ним примешивался смех. В то же время, освещение в банкетном зале заметно потемнело. Первоначально расслабляющая музыка также внезапно прекратилась и превратилась в страстную мелодию. Люди за столом разбежались, направляясь к «добыче» — по словам Сун Цзяньи, — казалось, что у каждого из них уже были свои цели.

Среди них было довольно много людей, которые направились к Сяо Юаньму.

Сун Цзяньи не ожидала, что игра начнется так скоро. Но чем быстрее, тем лучше. Когда брат Сюаньхэ увидит истинное лицо Сяо Юаньму, он, естественно, вырвется из-под чар, наложенных на него Сяо Юаньму. Он поймет, кто действительно любит его больше всех, и кто действительно лучше всего подходит ему.

— Есть немало людей, которым ты нравишься. — Сун Цзяньи прикрыла губы и рассмеялась. — В любом случае, мы работали вместе, поэтому я должна дать тебе один совет. Есть много людей, готовых тратить деньги, не так ли? Будь начеку и выбирай правильно. Ты абсолютно точно сможешь найти себе хорошего спонсора.

Сяо Юаньму даже не взглянул на них. Он слегка повернул голову и спокойно посмотрел в сторону Сун Сюаньхэ. Его профиль, словно высеченный из камня, был холоден, но в глазах светилась надежда, которую он сам не замечал.

Сун Цзяньи рассмеялась, увидев это, и сказала:

— Не думай, что брат Сюаньхэ придет сюда. Если бы он не согласился на это, как думаешь, осмелились бы эти люди прийти сюда? Не будь таким наивным. Неужели ты действительно думал, что он влюбится в тебя?

Сяо Юаньму слегка оглянулся. В его ледяном взгляде был почти осязаемый холод. Его чистый голос понизился и стал хриплым, в нем слышались нотки гнева:

— Закрой рот.

Эти два слова заставили Сун Цзяньи вздрогнуть без всякой причины. Она даже немного испугалась. Однако, прежде чем она смогла проанализировать, почему почувствовала страх по отношению к этому скромному сироте, она увидела, что взгляд Сяо Юаньму вернулся к изначальному направлению. Однако его первоначально ледяной силуэт, казалось, немного смягчился.

Сун Цзяньи прикусила губу. Она проследила за взглядом Сяо Юаньму и действительно увидела человека, по которому тосковала, направляющегося 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/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 20**

С тех пор, как Сун Сюаньхэ потащили к длинному столу, он попросил Систему помочь ему контролировать ситуацию Сяо Юаньму. Прямо сейчас молодой человек улыбался и болтал с людьми вокруг него, но у него также был Эр Гоу, который давал ему прямую трансляцию того, что происходило с Сяо Юаньму.

Слова Сун Цзяньи прозвучали в мыслях Сун Сюаньхэ. Молодой мастер Сун, который редко отзывался плохо о девушках, подумал, что Сун Цзяньи действительно чересчур груба и зашла слишком далеко. Более того, ее сердце было довольно порочным. Между тем, она также недостаточно умна.

Она уже достаточно поиздевалась над Сяо Юаньму в компании. Тем не менее, Сяо Юаньму ненавязчиво разрешал любые препятствия, которые та посылала ему каждый раз. Это случалось так много раз, и все же, она ни в малейшей степени не сдерживала свои действия. Сун Сюаньхэ мог только сказать, что у нее уже помутилась голова от любви к оригиналу.

Если бы девушка была немного умнее, то поняла бы, что лучше, если она не станет обижать кого-то вроде Сяо Юаньму. Даже если он еще не переродился, мужчина не был тем, на кого можно смотреть свысока.

Хотя приют и не был кровавой баней, под его приятной поверхностью все еще бушевали бурные волны. Для Сяо Юаньму вырасти до этого возраста в целости и сохранности, не испытав никаких обид, уже доказало его способности. Сун Сюаньхэ верил, что даже без обмана, который был его перерождением, через некоторое время Сяо Юаньму абсолютно точно смог бы добиться успеха.

Это были только первоначальный владелец тела и Сун Цзяньи, которые бросались и тянули всю агрессию на себя, будто боялись, что месть другого не будет достаточно жестокой в будущем.

Эр Гоу вздохнул, услышав слова Сун Сюаньхэ. 【Я слышал, что когда женщина влюблена, ее IQ падает в минус. Во всяком случае, она окончила известную школу. Именно потому что встретила тебя, она стала такой радикальной.】

Когда система заговорила, Сун Сюаньхэ услышал, как Сун Цзяньи спросила, по какой цене он готов продаться, имея в виду Сяо Юаньму.

Сун Сюаньхэ не удержался и прищелкнул языком.

— Она желает смерти.

Человек, говоривший с ним, был поражен, услышав это. Он повернулся и спросил:

— Молодой мастер Сун, что ты только что сказал?

— Зачем Сун Цзяньи прицепилась к моему человеку? — Сун Сюаньхэ не ответил, он неторопливо окинул взглядом Сяо Юаньму и сказал: — Я нахожу это довольно странным. Как только ты оттащил меня, Сун Цзяньи пошла искать неприятности к моему человеку. Может быть, вы это все спланировали?

Выражение лица Чжоу Жуна дрогнуло, когда он услышал это. Затем парень рассмеялся и сказал:

— Ты шутишь? Все здесь — знакомые лица. Мы часто видимся. Ты не можешь сказать, что это я позвал ее, чтобы удержать тебя от твоего маленького любовника.

Сун Сюаньхэ искоса взглянул на него, отхлебнул вина и слегка изогнул губы в улыбке.

— Верно. Хотя Лу Чао, эта тварь, был слеп, это не значит, что все остальные тоже слепы.

Когда он услышал это, рука, которой Чжоу Жун держал свой стакан, напряглась, но небрежная и легкая улыбка на его лице осталась прежней.

— Ты заставишь людей ненавидеть тебя этими словами. Сун Цзяньи имеет прекрасное тело и лицо. Кроме того, за ней стоит ее дед. В наших кругах есть бесчисленное множество людей, которые хотят ухаживать за ней. Если бы я не любил мужчин, она бы мне тоже понравилась. Ты просто слишком разборчив.

Уголки губ Сун Сюаньхэ изогнулись в улыбке, но он ничего не сказал. Чжоу Нань встал между ними со стаканом в руке. Он указал подбородком на Сяо Юаньму.

— Что, ты так волновался, что прыгнул в воду, не заботясь о своей безопасности для него месяц назад. Теперь ты оставил его там? В прошлый раз ты действовал так безжалостно. Это ты напал на семью Лу Чао? После того, как ты мучил их, они потеряли много силы. Сейчас они не решаются выйти и прячутся, поджав хвост. Приятно быть на твоем месте, а? Несмотря на то, что ты так сильно разозлился из-за своего красавца, ты можешь довольно легко отбросить его прочь.

Услышав резкую речь Чжоу Наня, Сун Сюаньхэ повертел в руках бокал с вином и улыбнулся. Чжоу Жун, однако, не смог сдержаться и сказал:

— Нань Цзы прав. Я также думаю, что это было немного чересчур. Чао Цзы - все еще тот, с кем мы выросли. Никто ничего не сказал, когда ты злился на него, но немного слишком вовлекать его семью.

— Ты думаешь, я зашел слишком далеко? — Сун Сюаньхэ склонил голову набок и посмотрел на собеседника с неизменной улыбкой.

Чжоу Жун сделал глоток вина и рассмеялся.

— Учитывая нашу дружбу, для тебя сделать это из-за маленького любовника — действительно немного слишком.

Сун Сюаньхэ рассмеялся. Костяшки руки, которой он держал бокал, были очень заметны. В этот момент он осушил свой бокал и улыбнулся.

— Какая дружба между мной и Лу Чао? Что из вещей его семьи они действительно зарабатывали сами? Они получили все, что имели, общаясь с моей семьей. То, что я ему даю, я, естественно, могу забрать обратно. Что с того, что я заберу это, потому что мой любовник не счастлив? Если бы он обидел собаку, которую я решил вырастить импульсивно, я бы тоже обчистил его семью. - Голос Сун Сюаньхэ не был тихим или громким. Тем не менее, музыка была мягкой, прямо сейчас. Кроме того, торт был разрезан, поэтому мало кто разговаривал. Поэтому люди вокруг все слышали его слова громко и ясно.

Выражение лиц некоторых людей изменилось. Чжоу Жун стал чрезвычайно уродливым. Он был очень близок с Лу Чао. Более того, его семейное положение было таким же, как и у семьи Лу. Его семья также полагалась на семью Сун, чтобы разбогатеть. Прямо сейчас Сун Сюаньхэ говорил, что он и его семья стоят для него меньше, чем собака, которую он решил вырастить импульсивно!

После того, как эти слова были произнесены, единственным, кто продолжал выглядеть спокойным, был Чжоу Нань, который сидел в стороне. С тех пор, как он в последний раз обсуждал сотрудничество с Сун Сюаньхэ, он думал, что тот где-то изменился. Однако он не стал вдаваться в подробности, потому что перемена в Сун Сюаньхэ была небольшой. Более того, это небольшое изменение было в том направлении, которое ему нравилось. Сун Сюаньхэ был гораздо более разумнее, чем раньше. По крайней мере, никто не использовал его так, как раньше.

Оригинальный Сун Сюаньхэ, как человек, вовлеченный в эту ситуацию, не мог видеть вещи ясно. Он не знал, что Лу Чао и Ко планировали, как его использовать. Тем временем, Чжоу Нань, стоявший в стороне, заметил это. Именно потому, что Сун Сюаньхэ был тогда слишком глуп, с ним играли эти люди.

На самом деле, как группа аристократов их дружеская компания была очень маленькой. В общей сложности всех членов можно пересчитать по пальцам одной руки. Сун Сюаньхэ являлся одном из членов клуба, и он также был самым чуждым.

В их группе всего несколько человек. Хотя у некоторых из них хорошие отношения с людьми за пределами группы, эти люди все еще были теми, с кем вся компания была знакома или имела связи. Более того, обычно большинство членов группы находились ближе всего к другим людям. Сколько бы они не развлекались, на самом деле они не выходили за пределы своего круга. Только Сун Сюаньхэ проигнорировал их скрытые и явные правила, захотев привлечь Лу Чао и других — людей, которые были недостойны общаться с ними — в их круг. Кроме того, поскольку Лу Чао и другие не были квалифицированы, чтобы находиться в их кругу, Сун Сюаньхэ даже исчез, предпочитая развлекаться с Лу Чао и Ко.

Хотя все члены круга были богатыми людьми второго и третьего поколений, они не осмеливались отставать в учебе или социальных связях. Именно из-за своей идентичности они должны были быть еще более сдержанными и осторожными. Тем временем Сун Сюаньхэ, общаясь с Лу Чао и его друзьями, глубоко укоренил в себе образ властного, но ни на что не годного богатого мальчика. Более того, он действительно бросался в глаза. С таким же успехом он мог бы приклеить ко лбу слова «Я - выскочка».

Из-за того, каким неисправимым казался Сун Сюаньхэ, некоторые из членов круга перестали думать о нем и больше не утруждали себя общением с ним. Они хотели избежать человека, который бы не понял их добрых намерений. Только Чжоу Нань, который все еще хранил воспоминания о том, как он и Сун Сюаньхэ тайно ели пряные палочки, прячась в детском саду, иногда пытался помочь молодому человеку прийти в себя - и увидеть настоящие лица Лу Чао и Ко. Он не хотел, чтобы его друг продолжал вести себя так, словно просто напрашивался на смерть.

Однако, даже если они были старыми друзьями, это товарищество все еще было легко исчерпать. Более того, дружба, возникшая еще в детстве, когда они ходили в детский сад с голым задом, не была особенно глубокой.

Таким образом, вопрос с вечеринкой у бассейна в прошлый раз должен был стать последним разом, когда Чжоу Нань планировал помочь Сун Сюаньхэ. Первоначально он планировал разорвать их отношения после этого. Он не ожидал, что Сун Сюаньхэ согласится на сделку. Позже то, как он быстро и решительно расправился с Лу Чао, заставило Чжоу Наня развить в себе совершенно новый уровень уважения к Сун Сюаньхэ. Это помогло восстановить его отношения с Сун Сюаньхэ.

Прямо сейчас, видя, как молодой человек обращается с Чжоу Жуном, которого Чжоу Нань не одобрял с давних пор, не давая тому никакого лица, Чжоу Наню потребовалось много концентрации, чтобы сохранить спокойное выражение лица. Если он не будет осторожен, то разразится хохотом.

В стороне был разрезан торт. Чжоу Нань улыбнулся и сделал глоток вина. Его взгляд упал на Чжоу Жуна, чьи эмоции были нестабильны. Другие не знали, но он уже знал, что Лу Чао помог Сун Цзяньи, потому что та ему нравилась. Однако этот человек помогал Сун Цзяньи по другой причине. Чжоу Жун делал это потому, что ненавидел Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму из-за Лу Чао. Он хотел отомстить. Потому что человек, который нравился Чжоу Жуну, был Лу Чао.

Если бы Сун Сюаньхэ был таким же тупоголовым, как прежде, он был бы действительно испорчен чрезвычайно запутанными отношениями между этими двумя «друзьями». Ему еще не поздно было очнуться и вернуться к реальности.

Просто Чжоу Нань не знал, какой великий мастер должен был коснуться головы Сун Сюаньхэ, чтобы заставить того стать просветленным. В одно мгновение молодой человек стал таким ясным и проницательным. Если бы кто-то сказал ему, что Сун Сюаньхэ был благословлен великим духовным учителем, чтобы увидеть свет, он бы поверил этому.

Чжоу Нань внутренне улыбнулся. Остальные, услышав это, не могли не посмеяться над несчастьем другого человека. Кто-то даже громко захохотал. Увидев злобный взгляд Чжоу Жуна, этот человек не смог удержаться и захлопал в ладоши, а затем радостно закричал:

— С днем рождения!

Остальные, кто не слышал, что произошло до этого, услышали аплодисменты и поздравления. Эти люди подсознательно присоединились к аплодисментам. Поздравления лились нескончаемым потоком, заглушая тот насмешливый смех.

У Чжоу Жуна не было другого выбора, кроме как подавить злобную ауру, которая только что вырвалась из него.

Сун Сюаньхэ и Чжоу Нань также выразили свои поздравления с Днем рождения. Затем они сделали вид, что не заметили выражения лица Чжоу Жуна, и сменили тему. Они только начали говорить о чем-то другом, когда музыка изменилась. Все забеспокоились.

Чжоу Жун ущипнул себя за ладонь и бросил мрачный взгляд в сторону Сяо Юаньму. Увидев людей, направляющихся туда, он быстро изобразил улыбку.

— Босс Сун, помнишь, я когда-то сказал, что хочу Сяо Юаньму, а ты сказал, что он - другой. Похоже, ты действительно заботишься о нем. Прямо сейчас к нему идут люди. Как насчет того, чтобы я привел его сюда и познакомил с нашими друзьями, чтобы другие люди не пытались заговорить с ним, поставив тебя в неловкое положение?

Сун Сюаньхэ взглянул на Чжоу Жуна и усмехнулся про себя. Кто знает, был ли оригинал слепым, или что-то было не так с его мозгом, чтобы этот парень так обнаглел.

Когда Чжоу Нань услышал это, то посмотрел на Чжоу Жуна, сказав небрежным тоном:

— Господин Сяо кажется мне разумным. В конце концов, в этом мире не так уж много неблагодарных людей, которые повернутся и укусят своего хозяина. Сун-эр не наткнулся бы на такого.

Чжоу Жун заскрежетал зубами. Ему пришлось взять себя в руки, чтобы не разбить вдребезги стакан, который он держал в руке. Однако, сколько бы он ни терпел, он не мог подавить весь подавленный, зловещий свет, который выходил из его глаз.

Чжоу Нань нисколько не боялся его высокого положения. Он не верил, что Чжоу Жун, этот парень, который боялся сильных и издевался над слабыми, осмелится отомстить ему. Более того, Сун Сюаньхэ, казалось, вернулся к реальности. Ему не нужно было беспокоиться, что его уговорят в нескольких словах.

Только, хотя Сяо Юаньму выглядел разумным, он был действительно единственным человеком, которого Сун Сюаньхэ нашел за последние несколько лет. Было бы жаль, если бы его сейчас украл кто-то другой.

— Этот твой парень смотрит на тебя, почему бы тебе не подойти? — Чжоу Нань толкнул Сун Сюаньхэ и сказал: — В противном случае эти люди прикоснутся к твоему человеку прямо у тебя под носом.

Когда Сун Сюаньхэ услышал эти знакомые строки, он посетовал, что независимо от того, что он делал с сюжетом, даже если он отверг Чжоу Жуна без предупреждения, в конце концов, строки, которые должны были появиться, все равно появились. Сцены, которые должны были произойти, все равно произойдут. Просто эти строки, которые должны принадлежать Чжоу Жуну, сейчас произносил Чжоу Нань. Было очевидно, насколько сильна была настойчивость сюжета.

Сун Сюаньхэ последовал за «судьбой» и встал, сказав:

— Я пойду посмотрю, кто осмелится прикоснуться к кому-то, кто принадлежит мне, - сказав это, он сразу же направился к Сяо Юаньму.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 21**

Сун Сюаньхэ не успел подойти, заметив, что кто-то уже подошел к Сяо Юаньму. Он не мог не остановиться, прежде чем ускорить шаг.

Внезапное восклицание эхом разнеслось по воздуху, за ним последовал вопль, привлекший всеобщее внимание. Смешанный с яростной музыкой, крик казался еще более ужасным.

Сун Сюаньхэ все это время не сводил глаз с Сяо Юаньму. Естественно, он видел все, что произошло. Человек, который сейчас баюкал свою собственную руку, должно быть, только что сказал Сяо Юаньму что-то ужасное. Видя, что мужчина не обращает на него никакого внимания, тот, должно быть, протянул руку к нему, но Сяо Юаньму, вероятно, предвидел это - парень увернулся в сторону и сломал запястье другого. Вероятно, именно так и возник этот крик.

Видя, что тот человек дрожит, держа себя за руку, Сун Сюаньхэ еще раз обновил свое понимание мощи Сяо Юаньму. Вспоминая эти крепкие, гладкие мышцы, которые он видел раньше, было очевидно, что Сяо Юаньму довольно натренирован. Сун Сюаньхэ просто не ожидал, что другой так искусен.

К счастью, оригинал мог только лаять, но не кусать. Он никогда не вступал в физическую схватку с Сяо Юаньму. В противном случае, его бы схватил и избил главный герой.

Проходя мимо воющего человека, Сун Сюаньхэ спросил:

— Что с ним? - Глаза Сун Сюаньхэ были прикованы к Сяо Юаньму, мужчина тоже не отрывал своего взгляда от подошедшего молодого человека. Он, естественно, знал, что Сун Сюаньхэ видел все, что произошло. Когда он услышал, что другой спрашивает, несмотря на то, что знал ответ, он также ответил равнодушно:

— Сломал запястье.

Услышав это, Сун Сюаньхэ сочувственно взглянул на человека, лежащего на полу, и сказал Цянь Циню, который бросился к нему:

— Именинник, твой гость, кажется, плохо соображает.

Цянь Цинь наслаждался своим днем рождения и был недоволен, что его беспокоят. Однако со статусом Сун Сюаньхэ шутки плохи. Кроме того, очень немногие люди не знали о его отношениях с Сяо Юаньму. Если вы попытаетесь захватить Сяо Юаньму, увидев его одного в углу, то все, что можно сказать вам после избиения: «Вы заслужили это».

Поэтому он не проявил никакого интереса, услышав об этом.

— Ребята, у вас здесь есть врач? — обратился он к стоявшему позади него служащему. — Отведи его туда. Если нет, просто отправьте его в больницу. - Его слова прозвучали холодно. Несмотря на то, что он был хозяином, он не заботился о своем госте.

Люди на сцене сразу же поняли позицию Цянь Циня по этому вопросу. Они тоже могли ее понять. Сун Сюаньхэ в данной ситуации прав. Сяо Юаньму принадлежал ему, это очевидно любому. Однако тот человек все еще пришел, попытавшись соблазнить Сяо Юаньму. У него не было плохих намерений, но он был просто глуп.

Чжоу Нань неторопливо подошел, глядя, как этого человека уводят прочь. Его взгляд скользнул по Сун Цзиньи и компании, пролетели над холодным Сяо Юаньму и, наконец, приземлился на Сун Сюаньхэ. Он сказал с улыбкой:

— Хорошо, давайте не будем портить праздник для именинника. Поскольку мистер Сяо тоже здесь, как насчет того, чтобы немного повеселиться вместе? Нормально не участвовать в играх. Мы планировали найти отдельную комнату, чтобы просто развлечься.

Сюэ Мянь поджал губы. Когда Цянь Цинь подумал о том, что его император фильмов постоянно обращает внимание на Сяо Юаньму, то тут же настойчиво кивнул.

— Наверху есть комната. Вы можете отдохнуть или развлечься там. Где-то здесь есть теннис и бассейн. Даже покерный стол есть.

Однако, прежде чем Сун Сюаньхэ успел ответить, они услышали, как Сюэ Мянь сказал:

— Раз так, пойдем с ними. Я уже давно не играл в покер.

Выражение лица Цянь Циня изменилось. Он нерешительно взглянул на императора фильмов, но, увидев, что тот настроен решительно, мог только сказать:

— Тогда я пойду с вами, ребята. Мне все равно надоела эта игра. Остальных мы оставим здесь играть.

Сун Сюаньхэ это не волновало. Чжоу Нань был тем, кто предложил это, поэтому он, естественно, не сказал много. Так как вопрос был решен, группа из семи человек поднялась наверх.

Сюэ Мянь действительно сделал так, как сказал. Он сел и вытащил набор для игры в покер, заставив ужасное выражение лица Цянь Циня улучшиться. Однако это продолжалось не более секунды, потому что Сюэ Мянь отправился искать Сяо Юаньму, как только тот взял карты.

Сяо Юаньму был равнодушен и имел холодное выражение лица. Было ясно, что он не проявляет особого интереса.

Тем временем Сун Сюаньхэ рассмеялся, сверкнув зубами и скривив глаза в улыбке.

— Ты просто даришь ему деньги. Я буду финансировать Сяо Юньму. Позже, включая начальную сумму, мы разделим выигрыш пятьдесят на пятьдесят. Как насчет этого? - Последняя часть была явно направлена на Сяо Юаньму.

Сяо Юаньму встретил улыбку Сун Сюаньхэ, и его мрачное настроение немного улучшилось. Он спросил молодого человека:

— Почему ты так уверен, что я выиграю?

— Любовь слепа, — Сун Сюаньхэ ничего не сказал, поэтому Чжоу Нань ответил за него. — Он любит тебя, поэтому, конечно, думает, что ты победишь. Не беспокойся. Он при деньгах. Он может позволить тебе проиграть.

Глаза Сяо Юаньму встретились с глазами Сун Сюаньхэ. Его собственные глаза были ясными, и свет пробивался сквозь них, даже создавалось ощущение, что внутри него мелькает улыбка.

— Неужели это так?

— Да, да, да.

В такое время, как сейчас, что еще он мог сделать, кроме как согласиться? Он же не мог сказать, что знал из романа, что IQ Сяо Юаньму был настолько причудливо высок, что тот мог считать карты?

Хотя ответ Сун Сюаньхэ был поверхностным, Сяо Юаньму не мог не поджать губы, подавляя расплывшуюся улыбку.

Когда Чжоу Нань увидел это, то мысленно щелкнул языком. Он чувствовал себя так, словно съел полный рот собачьей еды. Кроме того, он был крайне удивлен чистотой их сердец.

Они оба сидели не особенно близко друг к другу, и физического контакта практически не было. Неужели их отношения еще были в стадии романтики без секса? Иначе два человека, которые спали вместе, не могли бы вести себя так прилично и хорошо. Их поцелуи, вероятно, были не более чем просто касание губ.

Как друг, Чжоу Нань, естественно, должен немного помочь. С этой мыслью губы Чжоу Наня изогнулись в улыбке. В его глазах мелькнул злобный блеск.

Сун Сюаньхэ был сосредоточен на игре Сяо Юаньму и не заметил выражения лица Чжоу Наня. Он только счастливо ждал, когда Великий босс выиграет ему немного денег.

После семи игр Сяо Юаньму ни разу не проиграл. В общей сложности он выиграл триста шестьдесят тысяч юаней.

— Алипей, WeChat или чек. Не имеет значения. — Сун Сюаньхэ помахал банкнотами в руках, и гордый взгляд его глаз заставил людей, потерявших деньги, заскрежетать зубами от гнева.

Вначале эти люди думали, что Сяо Юаньму просто повезло. Позже они почувствовали себя обманутыми. В конце концов, Сяо Юаньму раскрыл все карты в своих руках, не получив ни одной неправильной. У них не было выбора, кроме как признать, что Сяо Юаньму намного умнее, чем они. Они не могли жаловаться на проигрыш.

— Ладно. — Они всем сердцем приняли тот факт, что проиграли Сяо Юаньму. Однако уродливое поведение Сун Сюаньхэ, когда он был доволен тем, что получил выгоду за то, чего не сделал, заставляло их обижаться. Но даже если они и злились, то могли дать отпор только словами: - Если у тебя есть способности, играй сам. Как это считается отражением твоих способностей, если твой парень выигрывает вместо тебя?

— Что ты имеешь в виду? Он - мой, так что, конечно, это отражает мои собственные способности. Если у вас есть такая возможность, найдите кого-нибудь, кто вернет вам ваши деньги. - Сун Сюаньхэ закинул ногу на ногу, его пальцы лениво свисали со спинки кожаного дивана. Подперев голову рукой, он смотрел на всех с ленивой и легкомысленной улыбкой. Молодой человек абсолютно выглядел и вел себя как распутный отпрыск богатой семьи, приведя остальных в такую ярость, что у тех просто руки чесались засучить рукава и преподать ему урок.

— Будь милым. — Чжоу Нань пнул Сун Сюаньхэ по ноге, которая лежала на колене. — Давай сыграем во что-нибудь другое.

Сун Сюаньхэ это не волновало. Он кивнул, явно пребывая в хорошем настроении. Он был в таком хорошем настроении вовсе не из-за денег. А все потому, что ему раньше всегда не везло. Однако именно в азартных играх ему везло меньше всего. Не только покер, но он также всегда проигрывал в маджонге и ставках. С тех пор, как он был мал, над ним издевались за его ужасную удачу в азартных играх уже более двадцати лет. С таким поворотом судьбы, как он мог не быть счастливым?

Цянь Цинь тоже играл, но проиграл. Ему не удалось украсть свет, чтобы Сюэ Мянь увидел его, как он планировал. Поэтому, когда он услышал это предложение, то стал самым оживленным.

— Вот-вот, давайте сыграем во что-то другое? Как насчет тенниса? Давайте устроим турнир, как насчет этого?

Чжоу Нань закатил глаза.

— Кто будет играть в теннис ночью? Ты не собираешься спать позже? Я помню, что видел, что у тебя здесь была игра «Оборотень». Как насчет того, чтобы сыграть в эту игру? Если проиграешь, то должен выполнить загаданное действие.

Брови Цянь Циня нахмурились, а затем его глаза заблестели, и он снова нахмурился. Он даже взглянул на Чжоу Наня, выражая то, что хотел сказать без слов.

Тот подавил желание закатить глаза. Он отвел взгляд, давая понять, что все понял.

После того, как это тайное партнерство было установлено, Цянь Цинь стал играть более охотно. Сразу же он начал первую игру в Оборотня.

В первой игре карты оборотня попались Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму. Сун Сюаньхэ лучше всех умел притворяться невинным. Между тем, Сяо Юаньму всегда был невыразителен, и никто не мог прочитать его. Сун Сюаньхэ отвечал за посев раздора, в то время как Сяо Юаньму вводил их в заблуждение. Они работали в молчаливом согласии. За короткое время все мирные жители были убиты, и они победили.

Сун Сюаньхэ взглянул на Цянь Циня, который подмигивал ему так сильно, что казалось, вот-вот получит перекос лица. Он отвел взгляд, не желая видеть это уродливое зрелище, и сказал:

— Я помню, что самой известной сценой императора фильмов Сюэ, за которую он получил свою награду, является «Прощальный поцелуй на десять лет». Как насчет того, чтобы два человека из вашей команды повторили его?

Глаза Цянь Циня заблестели. Он тут же бросил благодарный взгляд на Сун Сюаньхэ.

Однако Сюэ Мянь нахмурился. С их стороны он знал только Цянь Циня. Однако он не хотел, чтобы между ними что-то произошло, поэтому не хотел давать другому такой шанс. Поэтому он огляделся и небрежно выбрал кого-то, кто выглядел приятно. Он изменил свою ауру, произнес свои слова, а затем прижался к лицу собеседника.

В этот момент Цянь Цинь, естественно, понял, что у них с Сюэ Мянем ничего не получится. У него было мрачное выражение лица, но он ничего не сказал. Он только смотрел, как Сюэ Мянь и другой человек прижались друг к другу.

Но Сюэ Миань на самом деле не целовал другого человека. Он только приблизил свое лицо к лицу другого, прежде чем отвернуться и произнести:

— Сцена закончена. Мы использовали углы, чтобы все выглядело так, будто мы целуемся.

Человек, которого он выбрал, вздохнул с облегчением. Они почувствовали, что атмосфера была действительно неловкой, быстро сели обратно и сказали:

- Давайте продолжим.

Началась следующая игра. И снова Сяо Юаньму и Сун Сюаньхэ каким-то образом выбрали карты оборотня.

Сун Сюаньхэ посмотрел на Сяо Юаньму и понял, что эта игра будет не очень веселой. Он не чувствовал себя заинтересованным, поэтому был неосторожен, когда говорил. Однако такое его поведение на самом деле заставляло людей сомневаться. Некоторое время никто не голосовал за его убийство.

Однако отвлеченный Сун Сюаньхэ не понимал, что Чжоу Нань, который вытащил гражданскую карту, намекал Сяо Юаньму глазами и жестами. Сяо Юаньму почувствовал, как пульсирует жилка на его лбу, и холодно отвел глаза.

Когда Сун Сюаньхэ подумал, что они, скорее всего, снова победят, все внезапно проголосовали против Сяо Юаньму. Сун Сюаньхэ посмотрел в сторону Чжоу Наня. Как вышло, что другой не был так умен в прошлой игре? Кроме того, Сяо Юаньму говорил редко и осторожно, без единой ошибки. Как Чжоу Нань поймал его?

Неужели Чжоу Нань догадался вслепую? Может быть, он скорее совершит ошибку в убийстве, чем отпустит его?

Прежде чем Сун Сюаньхэ успел это понять, против него тоже проголосовали. Тот, кто выдвинул его кандидатуру, снова оказался Чжоу Нанем.

Диктор объявил:

— Игра окончена. Гражданские победили.

Сун Сюаньхэ оценивающе посмотрел на Чжоу Наня. Однако тот был тверд, как гора. Он не обратил на Сун Сюаньхэ никакого внимания. Вместо этого он нахмурил брови, словно долгое время пребывал в глубокой задумчивости. Затем вдруг рассмеялся, и в его глазах появился злой блеск. У Сун Сюаньхэ вдруг появилось плохое предчувствие.

— Поскольку вы двое вместе, у нас мало вариантов. Как насчет того, чтобы вы поцеловались? Долгий французский поцелуй. Не меньше трех минут. Как вы думаете, ребята?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 22**

Что, вашу мать, долгий французский поцелуй?!

Сун Сюаньхэ сузил глаза, не говоря ни слова. Однако внутренне он систематически проклинал всех предков Чжоу Наня. Но у него также не было возможности прямо отказаться от наказания Чжоу Наня.

В конце концов, все знали о его отношениях с Сяо Юаньму. Более того, он ранее заявил, что Сяо Юаньму принадлежит ему, перед всеми. Было бы странно, если он сейчас вдруг возьмет и откажется от поцелуя.

Поэтому Сун Сюаньхэ возлагал все свои надежды на Сяо Юаньму. Он не мог отказаться, но Сяо Юаньму мог. Он вспомнил, что в книге говорилось, что Сяо Юаньму не любил, когда другие слишком близко подходили к нему. Скорее всего, мужчине будет совершенно невыносимо целоваться.

Сун Сюаньхэ ничего не ответил, только улыбнулся Сяо Юаньму, словно спрашивая его мнения.

Наблюдающие молча переглянулись. Все они уверились в слухах о том, что Сун Сюаньхэ действительно был влюблен. Они никогда раньше не видели, чтобы молодой человек так обращался с кем-то еще.

Глаза Сяо Юаньму были холодными, когда он молча встретился взглядом с Сун Сюаньхэ. Выражение его лица не изменилось. Но вот чего никто не знал, так это того, что лежащие у него на боку пальцы слегка сжались.

Видя, что Сяо Юаньму не двигается и не отказывается, Сун Сюаньхэ долго колебался, не в силах прочитать какие-либо эмоции в этих холодных глазах. И тут молодого человека осенило. Сяо Юаньму еще не переродился. Даже если Сяо Юаньму действительно не хотел этого, он не смутил бы Сун Сюаньхэ перед таким количеством людей. Великие планы могут быть разрушены мгновениями нетерпения. Прямо сейчас Сяо Юаньму, должно быть, уже нашел довольно много данных о семье Сун. Если бы он сейчас оскорбил Сун Сюаньхэ, то только зря проделал бы всю работу, которой занимался до сих пор.

Думая об этом, Сун Сюаньхэ понял, что не может избежать этой ситуации. Он мог только встать. Парень собирался сделать как Сюэ Мянь, просто прикоснувшись губами к мужчине на некоторое время.

Однако, как только он встал, Чжоу Нань, который уже начал терять терпение, остановил его с щелчком языка:

— Если ты собираешься целоваться, то это должен быть поцелуй. А не вот эти все игры. Прекращайте уже обмениваться своими влюбленными взглядами, заставляя нас "есть собачью еду".

Сун Сюаньхэ был застигнут врасплох, когда его притянули на колени Сяо Юаньму. Их губы мягко соприкоснулись, и молодой человек почувствовал мятный аромат от Сяо Юаньму. Это был запах зубной пасты мужчины. Сун Сюаньхэ использовал со вкусом голубики.

Сяо Юаньму спокойно смотрел на лицо молодого человека, которое было так близко к нему. Их губы были плотно прижаты друг к другу. И со своей точки зрения мужчина мог видеть только удивленные глаза Сун Сюаньхэ.

Глаза Сун Сюаньхэ были не особенно большими, но очень яркими и ясными. Ресницы у него были длинные и густые, а его глаза - слегка опущенными. Однако это были не соблазнительные, притягательные глаза. Скорее, они были очень веселыми и яркими, словно он всегда улыбался. Когда молодой человек бросал на других невинные взгляды, то выглядел очень убедительно. Люди охотно создавали о нем хорошее впечатление.

Однако, хотя в этих чистых, прозрачных глазах всегда была легкая улыбка, Сун Сюаньхэ никогда всерьез не вкладывал никого в свое сердце. К его наивности и чистоте примешивалась безразличная и беспечная жестокость человека, живущего так, словно он просто играет в игру.

Внезапно образ Сун Цзяньи, повисшей в тот день на теле Сун Сюаньхэ, ворвался в сознание Сяо Юаньму. След от поцелуя на лице молодого человека и красное пятно на его одежде были чрезвычайно раздражающими, но Сяо Юаньму ничего не мог с ними поделать. Его собственная гордость и внезапное отчуждение Сун Сюаньхэ заморозили его на месте, сделав его неспособным сделать что-либо, кроме как скрыть незнакомые эмоции и вручить другому салфетку, чтобы вытереть пятно.

Сун Сюаньхэ считал секунды. Он планировал держать их губы вместе в течение нескольких секунд и все. Но когда молодой человек досчитал до десяти, в уголках его глаз появился легкий зуд, и он не мог не моргнуть.

Его ресницы были похожи на веер из перьев, мягко касаясь носа Сяо Юаньму. Сжатые пальцы мужчины начали дрожать, и следующую секунду мужчина слегка наклонил голову, накрыв ладонью затылок Сун Сюаньхэ, и высунул язык, проникая в рот молодого человека и сплетая их языки.

Прежде чем закрыть глаза, Сяо Юаньму заметил слегка расширенные глаза Сун Сюаньхэ. Закрыв глаза, Сяо Юаньму использовал свою руку, чтобы прижать другого ближе к себе. Его поцелуй был небрежным и неумелым, поскольку он просто следовал своим инстинктам, чтобы еще глубже засунуть свой язык в рот другого. Он попеременно исследовал впадину своим гибким сильным языком, посасывая губы другого. Прошло совсем немного времени, прежде чем он понял, что к чему. Неизбежные влажные звуки, которые были слышны, заставили Сун Сюаньхэ издать звук, похожий на всхлип, когда он втянул воздух.

Ресницы Сяо Юаньму затрепетали. Он положил другую руку на затылок Сун Сюаньхэ. В то же время он слегка попятился, прежде чем снова наклонить голову так, чтобы можно было проникнуть в рот партнера под другим углом. Их языки танцевали вместе еще более искусно и интенсивно. Это было похоже на то, словно Сяо Юаньму хотел проглотить человека в своих объятиях в свое собственное существо.

Сун Сюаньхэ был застигнут врасплох, когда Сяо Юаньму схватил его за затылок и разжал зубы. Как раз в тот момент, когда он собирался освободиться, он услышал аплодисменты со стороны. И тут он вспомнил, в каком положении они сейчас находятся. Несмотря на то, что он был зол и хотел ругаться, сейчас он не мог сделать этого. Ему оставалось только стараться избегать чужого языка. Однако поцелуй Сяо Юаньму был жестким. Он не дал Сун Сюаньхэ никакой возможности уклониться. Все, что Сун Сюаньхэ мог, так это принять вторжение другого.

Сейчас он мог только подавить свою ярость и дать ей выход позже. Однако, когда они целовались, Сун Сюаньхэ вдруг почувствовал, что целоваться с Сяо Юаньму не так уж и плохо. В его изначальном мире у него были бойфренды и подружки, но он никогда не испытывал ничего особенного, поэтому он даже не стремился найти партнеров для удовлетворения своих сексуальных желаний. Позже его студия становилась все более и более известной, так что он стал еще менее склонен тратить время на подобные вещи. Он вложил всю свою энергию в работу.

Он не ожидал, что этот поцелуй будет ощущаться по-другому.

Сун Сюаньхэ всегда был из тех, кто любит получать удовольствие. Поскольку это было довольно приятно, он не стал бы лишать себя удовольствия. Он только вышел из своей пассивности и ответил - неопытный, но полный энтузиазма. Через несколько секунд он привык к этому и, ущипнув Сяо Юаньму за подбородок, взял инициативу на себя.

Окружающие с живым интересом наблюдали за тем, как они вдвоем целовались, словно вокруг никого не было. Когда Сяо Юньму обвил свою руку вокруг Сун Сюаньхэ, некоторые из них не могли промолчать, издав странный звук. Они чуть не выпалили «О да!».

С точки зрения зрителей, хотя Сун Сюаньхэ сидел на коленях у Сяо Юаньму, голова Сун Сюаньхэ была наклонена вниз, а голова Сяо Юаньму — вверх, казалось, что именно Сун Сюаньхэ инициировал поцелуй. То, что Сун Сюаньхэ ущипнул Сяо Юаньму за подбородок, только укрепило эту мысль. Некоторые люди втайне думали: «Сун-эр действительно достоин быть старым игроком на игровом поле». Он мог легко возбудить других.

Отсчитав секунды, Сун Сюаньхэ оттолкнул Сяо Юаньму, когда время вышло, подавляя недоумение в своем сердце. Он повернулся к Чжоу Наню с улыбкой и сказал:

— Три минуты. Не меньше.

Чжоу Нань посмотрел на таймер своего телефона и показал ему большой палец вверх.

— Сделано!

Остальные тоже подошли посмотреть и увидели, что прошло ровно три минуты. По комнате прокатился взрыв смеха.

\*\*\*

На обратном пути домой Сун Сюаньхэ разделил свое внимание, говоря за рулем с системой.

【Кое-что насчет Сяо Юаньму. В соответствии с его характером, даже если он терпел, не стряхивал меня и не уходил, он не должен был притягивать меня к поцелую. И это также было так страстно…】

【Он еще не переродился. - Система сначала опроверг гипотезу Сун Сюаньхэ, но потом добавил: - Сейчас нет ничего плохого. Расслабься. В конце концов, ты недавно спас ему жизнь. Сяо Юаньму вырос в детском доме. За исключением старого директора, никто никогда не относился к нему так хорошо. Прямо сейчас для него видеть в тебе кого-то особенного — очень нормально. - Грубый голос системы с сильным северо-восточным акцентом обладал уникальной жизнерадостностью: - Гэ, просто расслабься.】

【Значит, ты хочешь сказать, что он все еще соответствует своим характеристикам? - Сун Сюаньхэ взглянул на Сяо Юаньму, который сидел на пассажирском сиденье, наблюдая за задумчивым выражением лица спутника. Затем его взгляд скользнул вниз к красным губам, прежде чем отвернуться. - Если он ведет себя в соответствии с характером, как он мог поцеловать меня?】

【Брат. - Эр Гоу вздохнул и серьезно заговорил: - Хотя ты знаешь, что это история, ты также должен понимать, что это - реальный мир. Сяо Юаньму — живой, дышащий человек. Люди меняются. О чем он думает, я не знаю. Но, что бы он ни делал, это не странно. В конце концов, вас, людей, всегда было легко изменить, не так ли? Более того, даже если ты ему действительно немного нравишься сейчас, когда ты предашь его позже, он будет вести себя так, как должно быть. Не беспокойся.】

Когда Сун Сюаньхэ услышал слова Системы, он действительно расслабился. В любом случае, финал не изменится. Как бы ни отклонялся процесс, это не имело значения.

На полпути к дому в небе сверкнула молния. Внезапно прогремел гром. Мгновение спустя за ветром последовал проливной дождь. Все расплывалось в ветровом стекле машины.

Сун Сюаньхэ включил дворники, глядя на поток машин сквозь капли дождя. Его слегка улыбающиеся губы немного поджались.

В голове молодого человека возник небольшой отрывок:

【Глядя на безразличное выражение лица Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ прищурился и посмотрел на проливной дождь снаружи. Он вдруг изогнул губы в улыбке и сказал:

— Внезапно я хочу съесть отвар цзиньцзи. Отвар из морепродуктов. Иди и купи его.

Когда он увидел неприкрытую злобу в глазах Сун Сюаньхэ, выражение лица Сяо Юаньму не изменилось, но его глаза стали холоднее. Однако мужчина ничего не сказал и пошел прямо под ливень.】

Это была следующая сцена. После этого Сяо Юаньму, который бросил вызов дождю, чтобы направиться в магазин за цзиньцзи, будет сбит машиной. Именно так он познакомится с единственным из своих преследователей еще до перерождения — Вэй Чэнем.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 23**

Сун Сюаньхэ только разобрался с этой сценой у себя голове, когда услышал голос Сяо Юаньму:

- Почему ты несчастен? - Хотя по формулировке это был вопрос, тон указывал на то, что это скорее утверждение. Пара холодных глаз мужчины смотрела на него, казалось бы, спокойно. Однако внутри них была рябь. - Из-за поцелуя? - снова заговорил Сяо Юаньму. В этот раз его слова звучали как вопрос. Но тон звучал довольно уверенно и очень спокойно.

Сун Сюаньхэ краем глаза наблюдал за отстраненным выражением лица Сяо Юаньму. Он уже собирался заговорить, когда заметил покрасневшие уши собеседника.

В этот момент Сун Сюаньхэ вдруг вспомнил, как Сяо Юаньму казался особенно спокойным после поцелуя. Хотя Сяо Юаньму был тихим и не разговаривал до того, тишина после поцелуя была другой. Он не мог точно определить или описать, что в ней было особенного. Но ощущал это.

Он также случайно увидел, как покраснели уши Сяо Юаньму, когда он оттолкнул другого. В то время молодой человек не обращал на это особого внимания. Но, вспоминая об этом сейчас, Сун Сюаньхэ вдруг ощутил странное чувство.

Он почти забыл, что это первый настоящий поцелуй Сяо Юаньму. Их соприкоснувшиеся губы в прошлом - не в счет.

Независимо от пола, большинство первых разов будут ощущаться особенными. Была ли это первая любовь, первый поцелуй или первый раз, это глубоко запечатлелось бы в душе.

Прямо сейчас он принял первый поцелуй большого босса.

Более того, этот большой босс притворялся спокойным, разговаривая с ним с красными ушами, словно хотел услышать, что Сун Сюаньхэ думает о поцелуе.

Сун Сюаньхэ был немного удивлен. Он осторожно взглянул на Сяо Юаньму и случайно встретился взглядом. Красные уши мужчины снова оказались в поле его зрения.

Когда он встречался в прошлом, Сун Сюаньхэ никогда не встречался с людьми без опыта. Но по сравнению с его бывшими, с Сяо Юаньму он чувствовал себя совершенно иначе. Вероятно, это было потому, что богоподобное существо в виде большого босса нельзя сравнить с обычными людьми.

Сун Сюаньхэ отвел взгляд и, поджав губы, остановил машину. Он вышел из автомобиля в гараже, глядя на завывающий ветер и проливной дождь. Молодой человек сказал Сяо Юаньму, вышедшему вслед за ним:

- Я хочу съесть какой-нибудь суп из морепродуктов. Купи его для меня.

Шаги Сяо Юаньму замерли. Он уставился на спину собеседника и его глаза загорелись. Уголки губ мужчины слегка приподнялись, когда он подошел к Сун Сюаньхэ и, посмотрев на его слегка поджатые губы, тихо сказал:

- Если я вернусь с рисовой кашей, не сердись больше...

Снаружи свирепо завывала буря. Чистый голос Сяо Юаньму смешался с шумом дождя. Соединившись, они заставили его голос звучать тихо и мягко, создавая иллюзию, что в нем есть след любви.

Сун Сюаньхэ моргнул и выражение его лица стало на некоторое время пустым. Только спустя несколько секунд он понял, что имел в виду Сяо Юаньму. Молодой человек поднял голову. Хотя свет в гараже был не особо ярким, но этого было достаточно, чтобы заметить сверкающие глаза мужчины, в которых отражалась фигура Сун Сюаньхэ. Голос Сяо Юаньму стал на несколько градусов ниже, когда он произнес:

- ...Хорошо?

«Если я вернусь с рисовой кашей, не сердись больше, ладно?»

Пальцы Сун Сюаньхэ сжались. Он подсознательно заложил руку за спину, выпрямляя и сгибая пальцы. Его сердце вдруг забилось как-то странно. Он незаметно втянул в себя воздух и, глядя в глаза собеседнику, медленно сказал:

- Я хочу съесть рисовую кашу. - Глаза Сун Сюаньхэ смотрели прямо на мужчину, но не было и намека на то выражение, которое тот хотел увидеть. Разочарование промелькнуло в сердце Сяо Юаньму, но в конце концов его ресницы затрепетали, и он приподнял уголки губ, говоря:

- Хорошо.

Когда Сун Сюаньхэ наблюдал, как фигура Сяо Юаньму ступает под дождь, уголки его губ приподнялись, и он сказал со слабой улыбкой:

- Он все же пошел.

Система знал, что Сун Сюаньхэ разговаривает с ним. Хотя он и не знал, почему тот заговорил вслух, но все же ответил: 【Такого рода детали легко меняются. Просто общее направление не изменится.】

- Общее направление? - Сун Сюаньхэ рассмеялся. - Ты имеешь в виду, Сяо Юаньму все же найдет семерых бойфрендов после того, как отомстит мне?

Система на мгновение замолчал. Хотя он не был человеком, но чувствовал, что в эмоциях Сун Сюаньхэ было что-то немного не так. Однако, прежде чем он смог понять это, то увидел, как Сун Сюаньхэ вышел из гаража. Выражение его лица было нормальным.

Как только Сун Сюаньхэ сел на диван, зазвонил его сотовый. Он сделал глоток воды и принял вызов, спросив равнодушным тоном:

- Что?

- Мистер Сун (отец Сун Сюаньхэ) действительно пришел сюда. Он все еще внутри сопровождает этого человека. Эти двое казались очень близкими.

Сун Сюаньхэ почувствовал, как в нем проснулся интерес. Он сказал с улыбкой:

- Насколько близкими?

- Они поцеловались у входа.

- Ты сфотографировал?

- Да.

- Что-нибудь еще?

- Да. Все фотографии, которые мы могли сделать с того момента, как Сун Гочао вошел, и до того момента, как он ушел, мы делали. Я уже отправил их на ваш почтовый ящик.

Сун Сюаньхэ поднял бровь и включил свой компьютер наверху. Он открыл свой почтовый ящик и, громко смеясь, пролистал фотографии.

- Ты называешь поцелуй у входа близостью? Но не упомянул, что они делали какое-то первобытное "упражнение" в комнате этого человека.

Другая сторона на мгновение замолчал. Как частный сыщик, он, естественно, знал об отношениях между Сун Гочао и его работодателем. Поэтому он прямо сейчас не говорил об этом. Мужчина подождал, пока Сун Сюаньхэ взглянет на фотографии, и обнаружит сам. Он не ожидал, что тому будет все равно. Работодатель даже казался довольно счастливым.

Тем не менее, мужчина занимался частным расследованием ради денег. Поэтому, когда он услышал эти слова, то просто сказал:

- Эта фотография не так ясна, как фотография у входа, поэтому я не упомянул об этом.

- Что значит "не ясна"? - Сун Сюаньхэ увеличил фотографию, говоря: - С таким качеством любой, кто увидит ее, все поймет, - после этих слов глаза Сун Сюаньхэ загорелись. - Вы, ребята, занимаетесь шпионской работой? Например, делаете вид, что чините водопроводные трубы, а потом устанавливаете камеры или прослушку?

- Извините, мистер Сун, но мы не оказываем таких услуг.

Сун Сюаньхэ просто небрежно упомянул об этом. Когда он услышал, что детектив говорит осторожным тоном, молодой человек не мог не найти это забавным. Он сказал:

- Все в порядке. Продолжай наблюдать за ними. Ты ведь все еще присматриваешь за Лю Сюй, верно?

- Да. - Мужчина немного посомневался, но продолжил: - Лю Сюй, кажется, наняла каких-то людей, чтобы те тайно фотографировали. Однако нанятые ею люди не смогли найти необходимое. Но им удалось сделать только несколько фотографий на улице.

Сун Сюаньхэ рассмеялся, услышав это. Он откинулся на спинку стула и сказал томным голосом:

- Я больше всех готов помочь другим в трудную минуту. Я могу помочь ей решить все ее проблемы.

Детектив довольно часто общался с Сун Сюаньхэ. Однако, услышав эти слова, он снова был поражен бесстыдством собеседника, поэтому ему потребовалось некоторое время, чтобы ответить:

- Раз так, то я желаю мистеру Сун успеха.

Повесив трубку, Сун Сюаньхэ потер подбородок. Он все больше и больше предвкушал хорошую драму, которая развернется в будущем.

Затем он принял душ и переоделся в повседневную одежду. Дождь снаружи не показывал никаких признаков облегчения. Сун Сюаньхэ проверил время на своем телефоне. Его губы, которые первоначально были сложены в легкую улыбку, теперь были сжаты в прямую линию. Ему стало не по себе.

Молодой человек плюхнулся на кровать, ворочаясь с боку на бок, не в силах заснуть. Он вскочил и грубо взъерошил волосы.

- Как сейчас Сяо Юаньму?

Система мог наблюдать за каждым действием и движением Сяо Юаньму. Пока Сун Сюаньхэ хотел что-то видеть, он мог наблюдать за другим, словно на том была камера слежения. Он мог видеть, что Сяо Юаньму делал прямо в этот момент.

Система не думал, что Сун Сюаньхэ вдруг спросит о Сяо Юаньму. Но все равно ответил:【Он все еще на пути в ресторан ЦзинЦзи. Дождь слишком сильный. Ему потребовалось десять минут, чтобы уйти отсюда.】

ЦзинЦзи располагался на Старой улице в Западном районе. Обычно это займет около тридцати минут на машине и, скорее всего, займет больше, учитывая дождь.

Сун Сюаньхэ пинком сбросил подушку на пол. Он сам не знал, что его раздражает. Молодой человек включил свет, но почувствовал лишь еще большую досаду. Он встал с постели и выпил стакан воды. Затем направился к своему шкафу, переоделся и, обув ботинки, вышел.

【Куда ты идешь?】

Сун Сюаньхэ завел машину. Услышав вопрос, он глухо ответил:

- Не могу уснуть. Пойду подышу свежим воздухом.

Подышишь свежим воздухом во время грозы?

Хотя Эр Гоу на самом деле не понимал людей, он знал, что никто не выйдет на воздух во время такой бури, как эта, когда идет такой сильный дождь, что капли ударяют о тело, когда падают.

Однако до тех пор, пока Сун Сюаньхэ не делает ничего, что шло бы вразрез с сюжетом, Система его не остановит. Поэтому он молчал.

Сун Сюаньхэ позволил Системе найти ему местоположение Сяо Юаньму. Молодой человек нажал на педаль газа и поехал к ЦзинЦзи. Как только он остановил машину, то увидел, как Сяо Юаньму вышел с пакетом в руках.

Однако вход в ЦзинЦзи находился в переулке. Если вы хотели сесть в машину, то все равно бы пришлось бы идти под дождем. Кроме того, в такую погоду все такси были переполнены. Поймать его было невозможно.

Сун Сюаньхэ наблюдал, как Сяо Юаньму запихнул кашу себе под куртку, пытаясь поймать такси. Ни одно такси не остановилось. В конце концов, мужчина решил вместо этого начать идти.

Сун Сюаньхэ раскрыл зонтик и издали следил за другим. По правде говоря, Сун Сюаньхэ не знал, почему он покинул свою теплую, сухую постель только для того, чтобы промокнуть под дождем. Он шел всего две минуты, но уже промок до нитки. Словно его зонтик был только для вида.

Однако Сяо Юаньму продолжал идти впереди него, так что Сун Сюаньхэ не мог остановиться.

Они шли уже почти одиннадцать минут. Из-за сильного шторма на улицах почти никого не было. Даже на автобусной остановке ждало всего несколько человек.

Автобус, который проходил мимо этой остановки, не шел туда, где они жили, поэтому Сяо Юаньму не останавливался, продолжая идти.

Сун Сюаньхэ остановился на перекрестке, посмотрел в обе стороны и увидел, что там нет машин. Внезапно он остановился. Его взгляд упал на далекий синий знак «Дорога Юаньдун». Он прищурился, смутно различая черный внедорожник, едущий в их направлении. Он уже много раз перечитывал сюжет, так что хорошо запомнил.

Сун Сюаньхэ знал, кто был за рулем этой машины. Он также знал, что эта машина ударит Сяо Юаньму, поэтому не двигался. Он только молча смотрел, как машина приближается к Сяо Юаньму, его пальцы сжались вокруг ручки зонта так сильно, что костяшки побелели.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 24**

Дождь лил как из ведра. Кроме звука дождевых капель, падающих на его зонтик и землю, все, что Сяо Юаньму мог слышать, - это звук завывающего ветра.

Мужчина почувствовал, что каша в его руках еще хранила остатки тепла. Плотно сжатые губы Сяо Юаньму слегка расслабились, когда сильный порыв ветра ударил в его зонтик, отбросив назад. Он подсознательно потянул тот назад, но не мог не остановиться, заметив что-то краем глаза.

Поправляя зонтик, Сяо Юаньму смотрел на дорогу сквозь завесу дождя, по которой только что шел. На перекрестке стоял одинокий человек в развевающейся на ветру серой ветровке. Вероятно, из-за порыва ветра зонтик его спутника перевернулся, и он не боролся с ветром. Его белая футболка под ветровкой и серые спортивные штаны были открыты ливню, промокая под дождем. Одежда плотно прилипла к коже этого человека, заставляя того выглядеть довольно одиноким и жалким.

Мужчине не нужен был четкий обзор — просто глядя на этот нечеткий силуэт, он точно знал, что этот человек - Сун Сюаньхэ.

Он уже собирался направиться в его сторону, когда увидел, что Сун Сюаньхэ, державший зонтик только что, в мгновение ока скрылся за кустами. Даже кончик зонтика не был виден.

Сяо Юаньму остановился. Через несколько секунд его губы изогнулись в улыбке. Здесь больше никого не было, так что он даже не потрудился скрыть вздернутые вверх губы. Его смешок был полон снисходительности.

Из их общения он уже давно понял темперамент Сун Сюаньхэ. Тот был горд, беззаботен, делал, что хотел, но в то же время обладал глубоко скрытой мягкостью и неловкостью.

В это время, если бы он хотел разоблачить Сун Сюаньхэ, с личностью другого, молодой человек никогда бы не признался в своих намерениях. Он, вероятно, даже держался бы за свои обиды и намеренно раздражал его или говорил вещи, желая спровоцировать Сяо Юаньму. Хотя, скорее всего, другой просто проигнорирует его, впадая в ярость от стыда.

Если бы случилось первое, Сяо Юаньму было бы все равно. Но если случится последнее, ему будет очень трудно это вынести.

Сяо Юаньму обернулся. Улыбка в его глазах еще не исчезла, когда он услышал неясный зов. Он подсознательно повернулся, чтобы посмотреть, но когда поднял глаза, то был ослеплен дальним светом. Его зрение на мгновение затуманилось.

Черный спортивный автомобиль приближался все ближе. После того, как Сяо Юаньму сфокусировал взгляд, он собирался увернуться. Однако голос, который он слышал, звучал все ближе и ближе. Мысли его закружились, и шаги замерли. Водитель спортивной машины отчаянно тормозил, но все равно сбил Сяо Юаньму.

Сун Сюаньхэ пробежал полпути и остановился. Он не знал, куда делся его зонтик. Он мог только беспомощно смотреть, как Сяо Юаньму падает на землю. Дождь стучал по земле, как и по бесчувственному телу другого. Сун Сюаньхэ чувствовал себя так, словно его ноги приклеились к земле. Он не мог поднять их, что бы ни делал.

【Сяо Юаньму в порядке, его просто задело.】- прозвучал голос Системы, заставивший Сун Сюаньхэ прийти в себя и броситься в сторону Сяо Юаньму.

Водитель тоже вышел из автомобиля. Он присел на корточки рядом с Сяо Юаньму, изучая состояние последнего, после чего достал телефон и набрал номер скорой. До того, как звонок прошел, он увидел, как к нему подбежал красивый молодой человек. Мокрые волосы беспорядочно прилипли ко лбу и весь внешний вид был весь жалким. Он напомнил Вэй Чэню маленького щенка, которого он подобрал в детстве. Тогда также был ливень, как и сегодня. Щенок был очень похож на этого молодого человека под дождем.

Однако, как только молодой человек заговорил, мужчина понял, что это сравнение было неправильным:

- Вызови скорую! Что ты стоишь?!

В этот момент он услышал голос на другом конце провода. Вэй Чэнь кашлянул и повторил то, что только что произошло, в телефонную трубку перед молодым человеком. Прояснив ситуацию, он сбросил вызов.

Вэй Чэнь повернулся и посмотрел на молодого человека. Он увидел, что тот сидит на корточках, словно не зная, что делать, не осмеливаясь прикоснуться к лежащему без сознания мужчине. Он только несколько раз позвал того по имени:

- Сяо Юаньму! Сяо Юаньму, ты в порядке? - Видя, что человек без сознания не отвечает, молодой человек нахмурился еще сильнее. Он вытер с лица капли дождя и повернулся к Вэй Чэню, спрашивая: - У тебя есть зонтик?

Вэй Чэнь был поражен. Он выхватил из машины зонтик, и молодой человек забрал его. Сун Сюаньхэ держал зонтик над лежащим без сознания человеком. В его плотно сжатых губах был намек на упрямство. Если присмотреться внимательнее, то можно было увидеть множество непонятных эмоций, скрытых на красивом лице. Вэй Чэнь не мог не спросить:

- Какие у вас с ним отношения?

После того, как Система снова и снова гарантировал, что Сяо Юаньму в порядке, Сун Сюаньхэ наконец немного расслабился. Теперь, услышав голос Вэй Чэня, он повернулся и посмотрел на него. Осмотрев мужчину, молодой мастер Сун снова повернул голову, даже не потрудившись бросить на него еще один взгляд.

- Не твое дело, - холодно ответил молодой человек.

Вэй Чэнь поперхнулся. Ему вдруг показалось это довольно забавным. Он не смог удержаться от смеха, сказав:

- Я - преступник. Он - жертва. Вы побежали сюда. Конечно, я собираюсь спросить, каковы ваши отношения с жертвой. Другой находится в бессознательном состоянии. Я же не могу спросить его.

Сун Сюаньхэ фыркнул. То, что сказал Вэй Чэнь, было всего лишь прямым обвинением его в мошенничестве.

- Ты узнаешь, когда он очнется. - Сун Сюаньхэ больше не мог с ним разговаривать. Выражение его лица и голос были ужасно холодными.

Вэй Чэня это не раздражало. Он был студентом-медиком. Когда он исследовал другого ранее, то не нашел никаких проблем. Вот почему он сейчас так спокойно болтал. Он спросил с улыбкой:

- Как тебя зовут?

Молодой мастер Сун закатил глаза. На этот раз он даже не потрудился ответить. На его лице, казалось, были написаны четыре слова "Не твое собачье дело".

Больница находилась совсем рядом, поэтому скорая примчалась в мгновение ока. Санитары вынесли носилки, и Сун Сюаньхэ сел в машину скорой помощи. Вэй Чэнь следовал за ними на своей машине.

Врач осмотрел Сяо Юаньму и сказал Сун Сюаньхэ:

- Он в порядке. У него только несколько царапин на теле и ногах. Это все поверхностные раны. Основная причина, по которой он упал в обморок, - из-за лихорадки. Мы уже дали ему жаропонижающее. Когда жар спадет, с ним все будет в порядке.

Только тогда Сун Сюаньхэ успокоился. Он вежливо поблагодарил доктора, а затем повернулся, чтобы направиться в комнату Сяо Юаньму, желая увидеть его. В этот момент Вэй Чэнь тоже закончил докладывать офицеру. Он заметил, как Сун Сюаньхэ мягко разговаривает с доктором, и не смог удержаться, чтобы не изогнуть бровь, сказав:

- Итак, ты знаешь, как правильно общаться.

Сун Сюаньхэ только расслабился и вернулся к своей обычной благородной и надменной персоне молодого мастера Сун. Он прислонился к стене и скрестил руки на груди, подняв подбородок и глядя на собеседника.

- Ты сбил моего человека своей машиной. А чего ты ожидал?

Услышав это, Вэй Чэнь вздрогнул. Через несколько секунд он нерешительно спросил:

- Твой парень?

Глаза Сун Сюаньхэ изогнулись, и он поманил другого пальцем. Когда он увидел, что другой приблизил голову, молодой человек улыбнулся и сказал:

- Он похож на мою девушку?

Вэй Чэнь напрягся. Он понял, что его разыгрывают. Однако он не чувствовал злости. Он встал, все еще улыбаясь.

- Поскольку он - твой парень, я оставлю тебе свои контактные данные. Я оплачу его медицинские расходы и любые расходы, связанные с работой. Это моя визитная карточка.

Сун Сюаньхэ не взял ее. Он взглянул на слова на карточке и не смог удержаться от смеха.

- У вас, студентов, тоже есть визитные карточки? Как впечатляюще.

Вэй Чэнь пожал плечами. Его улыбка была уверенной.

- Говорят, что университет сам по себе подобен маленькой державе. Спасибо за похвалу.

Вэй Чэнь был бойким болтуном и не испытывал чувства стыда. Он был очень похож на Сун Сюаньхэ. Обычно, если бы Сун Сюаньхэ столкнулся с равным соперником, как этот, он бы его так просто не отпустил. Однако при таких обстоятельствах он не мог продолжать разговор. Молодой человек небрежно произнес несколько слов, принял визитку, а затем закрыл дверь в палату Сяо Юаньму, выразив, что его терпение иссякло.

Когда он заметил, что Вэй Чэнь ушел, вместо того чтобы продолжать приставать к нему, Сун Сюаньхэ отошел от двери и прошел дальше в палату больного.

Это была специально обставленная одноместная палата, оформленная в простом, но элегантном стиле. В этом было что-то успокаивающее. Сун Сюаньхэ почти не осматривался. Его взгляд упал на человека, лежащего на кровати.

Выражение легкого нетерпения на лице молодого человека постепенно исчезло. Он опустил глаза и застыл на месте. В его крепко стиснутых руках был смят пакет с ватными тампонами, изредка издавая шуршащие звуки. Звуки были очень заметны в тишине палаты.

Вспомнив о напоминании медсестры, молодой человек открыл пакет с ватными тампонами и подошел к постели мужчины. Он посмотрел на раскрасневшиеся щеки Сяо Юаньму и бледные потрескавшиеся губы. Пальцы, сжимавшие ватные тампоны, не могли не сжать их сильнее. Независимо от того, была ли эта сцена предопределена заранее или нет, она не уменьшила его вины, когда все это происходило на его глазах.

Рука Сяо Юаньму была стройной. В тыльную сторону ладони мужчины была воткнута игла капельницы. От мизинца до запястья тянулась красная царапина, отчего бледность кожи казалась еще более поразительной. Хотя медсестра обработала ее, остановив кровь, эта большая рана все еще выглядела ужасно. Он не знал, было ли это из-за боли, но поврежденные пальцы другого дергались.

Сун Сюаньхэ невольно уставился на Сяо Юаньму. Увидев, что тот все еще спит, он вздохнул с облегчением. Он вдруг вспомнил, как его мать мягко, но эффективно справлялась с его ранами, когда он был маленьким. Молодой человек наклонил голову и подул на руку Сяо Юаньму. Даже зная, что Сяо Юаньму не слышит его, Сун Сюаньхэ все равно прошептал:

- Прости.

【Это не твоя вина. Сюжет именно такой. Даже если бы ты не заставил Сяо Юаньму пойти купить каши, он все равно попал бы под машину в дождливый день. Тебе не нужно винить себя.】

Сун Сюаньхэ не реагировал на Систему. Он посмотрел вниз и неуклюже промокнул губы Сяо Юаньму влажными ватными тампонами. Глядя на них сейчас, они были бледными и сухими. Внезапно возникло ощущение, что его душат бесцеремонно ощупывающие друг друга язык и губы. Движения Сун Сюаньхэ замерли. Он выбросил использованные ватные тампоны в мусорное ведро.

Глядя на спящего Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ отложил оставшиеся ватные диски в сторону и произнес: 【Я знал, что он попадет в аварию, но все равно заставил его уйти. Даже если это часть истории, как человек, который знал, что произойдет, я не могу избежать ответственности.】

Услышав это, Система собирался ответить, но внезапно ощутил незнакомое колебание. Однако у него не было времени исследовать его. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ встал и направился к выходу, то спросил:【Разве ты не собираешься позаботиться о Сяо Юаньму?】

【Я собираюсь переодеться.】- Сун Сюаньхэ уставился на пустой коридор, слегка поджав губы. Ему нужно было успокоиться. Только тогда он сможет нормально встретиться с Сяо Юаньму, когда тот очнется.

Дверь мягко закрылась. В комнате снова воцарилась тишина.

Человек, лежащий на кровати, медленно открыл глаза. Он повернул голову и посмотрел в ту сторону, куда ушел Сун Сюаньхэ. Его глаза были глубокими и спокойными, никаких заметных эмоций не было видно. Обычная холодность на его лице исчезла, словно он снял панцирь. Все, что осталось, - это спокойствие и безмятежность. Он выглядел невинным.

Через несколько секунд мужчина закрыл глаза, уголки его губ приподнялись.

Он не ожидал, что снова возродится.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 25.1**

Сун Сюаньхэ нашел ближайший отель, чтобы принять душ. Он переоделся в одежду, которую принесла его ассистентка, и вернулся в больницу. Сяо Юаньму проспал всю ночь и еще не очнулся, поэтому Сун Сюаньхэ проспал у его постели всю ночь.

В шесть часов следующего утра Сун Сюаньхэ, плохо спавший всю ночь, очнулся с разбитой головой. Сев прямо, его разум был полон тумана, пока молодой человек смотрел на незнакомое окружение. Только когда его взгляд упал на спящего рядом Сяо Юаньму, он медленно вспомнил, что произошло.

Парень небрежно умылся и, выйдя из больничной палаты, поехал домой, где направился прямо на кухню с честолюбивым выражением на лице.

Система, который все это время молчал, не мог не спросить, когда увидел, как Сун Сюаньхэ кладет рис, масло, соль и уксус в кастрюлю:【Брат, что ты делаешь?】

Сун Сюаньхэ посмотрел на кипящую воду и рис, отвечая вопросом на вопрос:【Разве ты не видишь, что я делаю отвар?】

Через несколько секунд Система честно сказал:【Я действительно не могу сказать этого.】

Сун Сюаньхэ убавил огонь и внимательно посмотрел на кастрюлю, не обращая больше внимания на систему.

Через несколько минут Сун Сюаньхэ нахмурился, пытаясь найти на телефоне сколько времени должен готовиться рис. Однако, как только веб-страница открылась, его телефон зазвонил – и сайт превратился в интерфейс вызова.

Увидев незнакомый номер, молодой человек сразу же отклонил вызов.

На веб-странице было перечислено множество способов приготовления отвара. Большинство из них предназначалось для простого отвара. Сун Сюаньхэ не любил простой отвар, и приготовить его было слишком легко. Это не сработало бы в тонком выражении его извинений, и он не смог бы показать свои кулинарные способности. Поэтому он перелистал несколько страниц, прежде чем нашел один рецепт, который выглядел довольно хорошо на фотографиях. Необходимые ингредиенты были не слишком сложными. Это был рецепт столетнего яичного отвара со свининой.

Сун Сюаньхэ заглянул в холодильник. Внутри было довольно много мяса — от курицы до морепродуктов. Казалось, что там было все, но пока дело касалось яиц, то там были только куриные.

Если у них есть только куриные яйца, то молодой человек может использовать только их.

Сун Сюаньхэ прямо вылил только что приготовленный рис. На этот раз он последовал рецепту и снова добавил воды и риса, шаг за шагом строго следуя рецепту. Все выглядело очень похоже — до тех пор, пока он не положил туда куриные яйца.

Сун Сюаньхэ выключил огонь и снова вылил варево, его лицо ничего не выражало. Он уже собирался сделать еще одну попытку, когда его телефон снова зазвонил, отображаемый номер был неизвестен.

— Кто это?

Было очевидно, что другая сторона не ожидала услышать голос Сун Сюаньхэ. В течение нескольких секунд не произносилось ни звука. Сун Сюаньхэ нахмурился и закрыл дверцу холодильника, выплескивая свой гнев и чувство неудачи из-за того, что сделал плохой рис, на другого человека:

— Выкладывай.

Казалось, что другой человек пришел в себя, когда раздался звонкий голос:

— Это я, молодой мастер Сун, Лю Сюй.

Сун Сюаньхэ остановился и, приподняв бровь, спросил:

— Чего ты хочешь?

— У тебя есть немного времени? Я хочу встретиться с тобой и кое-что сказать.

Мысли Сун Сюаньхэ быстро завертелись. Через полсекунды он понял план Лю Сюй. Уголки его губ растянулись в улыбке, и он заговорил неприятным, надменным тоном:

— Я – тот, с кем ты можешь встретиться только потому, что хочешь?

Лю Сюй не думала, что у Сун Сюаньхэ будет такое отношение. Однако она все еще говорила мягким тоном:

— Я должна сказать тебе кое-что очень важное. Это касается твоей семьи и твоего отца. Я думаю, что ты должен это услышать.

— О? — Сун Сюаньхэ нашел стул в столовой, чтобы сесть, его тон был безразличным: — Что-то действительно важное?

— Да.

Сун Сюаньхэ поиграл с подставкой на столе, поднимая ее и ставя обратно. Его тон стал любопытствующим:

— Но я просто не понимаю, почему императрица кино Лю может иметь информацию, относящуюся к моей семье Сун.

— Дело не в семье Сун как таковой, — мягко ответила Лю Сюй, — а в твоей матери.

Сун Сюаньхэ беззвучно рассмеялся, и его губы изогнулись в улыбке.

— Раз так, почему бы тебе не назначить время?

Лю Сюй была вне себя от радости, быстро сказав:

— Как насчет в следующего вторника? Мы встретимся в «Люцюси».

«Люцюси» был чайным домиком, который был очень уединенным. Многие знаменитости, а также большие шишки из политического и делового секторов приходили туда пить чай. По слухам, происхождение владельца было очень загадочным. Лю Сюй вела себя очень осторожно, выбирая это место.

Тон Сун Сюаньхэ был спокойным, но на его лице был злой блеск, который присутствовал каждый раз, когда он строил планы. Он заговорил неторопливо:

— Увидимся во вторник. – Повесив трубку, Сун Сюаньхэ взглянул на часы. Увидев, что уже 9:10, он не мог не выругаться. Затем, поджав губы, молодой человек позвонил в «Цзиньцзи», сообщив тем адрес больничной палаты Сяо Юаньму.

К тому времени, когда Сун Сюаньхэ добрался до больницы, Сяо Юаньму уже ел отвар. Когда Сяо Юаньму увидел входящего Сун Сюаньхэ, рука, держащая ложку, на мгновенье замерла. Он холодно взглянул на посетителя и улыбнулся.

— Ты пришел. У отвара отличный вкус.

Услышав его голос, Сун Сюаньхэ остановился. Он быстро окинул взглядом теперь уже нормальный цвет лица мужчины, а также его тело, которое выглядело скорее энергичным, чем слабым. В конце концов, его взгляд упал на деревянную ложку в руке Сяо Юаньму и его тонкие, стройные пальцы. Он сжал губы и сказал:

— Ты даже попал в аварию, покупая позднюю закуску. Есть ли что-нибудь, что ты можешь сделать?

Услышав это, Сяо Юаньму прищурился. Его взгляд ненавязчиво оценивал Сун Сюаньхэ. Его глаза задержались на слегка поджатых губах молодого человека еще на несколько секунд, прежде чем он отвел взгляд. Мужчина сделал еще один глоток отвара, спокойный и невозмутимый.

— Ты все еще сердишься? — холодно спросил он.

Сун Сюаньхэ застыл на месте, на мгновение в его глазах отразилось замешательство. В его глазах был невинный взгляд, который слегка метался туда-сюда. Через несколько секунд он понял, о чем говорил его собеседник. Выражение его лица слегка изменилось, и он скрестил руки на груди. Его чистый, богатый голос повысился на тон:

— А на что мне сердиться? С чего бы мне это делать? Потому что ты поцеловал меня? Ты шутишь?

— Хорошо, что ты не сердишься. – Сяо Юаньму не поднимал глаз, слушая, как Сун Сюаньхэ сыплет вопросами. Он положил ложку, тон его был безмятежным, словно он просто спрашивал и на самом деле не заботился об ответе. Это привело к тому, что приготовленные опровержения Сун Сюаньхэ застряли у него в горле.

Это было похоже на удар кулаком под дых. Оно было слишком мягким и делало человека угрюмым.

Сун Сюаньхэ поднял голову, встретившись взглядом с Сяо Юаньму. Глаза мужчины были спокойны, но глубоки как бескрайнее море, как бездонная пропасть. Сун Сюаньхэ нерешительно моргнул. Какое-то странное, смутное чувство мелькнуло в его сердце. Прежде чем он успел понять, что это, вошла медсестра. Она помогла Сяо Юаньму убрать вещи со стола, а затем тихо сказала:

— Господин Сяо, сейчас я снова измерю вам температуру. Если все будет хорошо, вы сможете выписаться из больницы. – Медсестра осторожно помогла Сяо Юаньму измерить температуру, а затем мягко продолжила: — Доктор велел мне сказать, что вы должны есть только мягкую пищу некоторое время, потому что только оправились от высокой температуры. Кроме того, хотя вы получили всего лишь царапины на ногах, было бы лучше, если бы вы не делали никаких тяжелых упражнений. Каждый день нужно менять повязку. Если у вас нет никого, кто мог бы помочь, я могу прийти к вам домой и помочь после работы, - сказав это, хорошенькая медсестра покраснела. Каждое ее слово и поступок были пропитаны густой нежностью.

Однако Сяо Юаньму, казалось, не чувствовал увлеченности другого. Его тон был вежливым и отстраненным:

— Нет необходимости. У меня дома есть кое-кто, кто может мне помочь.

Сун Сюаньхэ, сидевший рядом на диване, держал в руках сменную одежду и смотрел шоу «Неразделенная любовь» с большим интересом.

Медсестра выглядела разочарованной, услышав слова мужчины. Однако девушка все равно улыбнулась и сказала:

— Если у вас будут какие-то проблемы, то обязательно свяжитесь со мной и я помогу вам.

— Спасибо. — Сяо Юаньму равнодушно кивнул, словно не мог расслышать скрытый намек медсестры, что ей нужна его контактная информация. Выражение лица мужчины было незаинтересованным, словно у него не было никакого желания продолжать разговор с ней.

Медсестра поняла, что у нее нет никаких шансов. Она опустила голову, голос ее звучал тихо:

— Тогда, господин Сяо, я пойду. Прощайте.

Сун Сюаньхэ наблюдал, как медсестра, которая даже не бросила на него ни единого взгляда с того момента как вошла, ушла с низко опущенной головой, выглядя ужасно разочарованной. После этого еще несколько медсестер тоже пришли со всевозможными оправданиями. Они были жадно внимательны, застенчивы и нежны, едва не сорвав с Сяо Юаньму одежду под предлогом того, что помогают ему переодеться во внешнюю одежду.

— Мне нужно переодеться. Не могли бы вы выйти из комнаты? – в конце концов, мелодичный голос Сяо Юаньму отозвался эхом, звуча глубоко и магнетически.

Две медсестры вокруг него покраснели еще сильнее и застенчиво кивнули. Они медлили, но, в конце концов, неохотно ушли.

Сун Сюаньхэ не мог удержаться от смеха. Он собирался сделать несколько дразнящих замечаний, когда заметил, что Сяо Юаньму уже снял свой топ и повернулся к нему лицом. Улыбка на лице Сун Сюаньхэ застыла, и он быстро отвернулся.

— Что ты делаешь?!

Услышав его голос, Сяо Юаньму прекратил раздеваться. На его холодном лице появилась легкая улыбка, но в глазах не было и намека на нее. В глазах мужчины скрывалось трудно различимое выражение испытующего взгляда.

— Раздеваюсь, - Сяо Юаньму ответил холодным, спокойным и невинным голосом, будто он не понимал, почему другой спрашивает, когда это было очевидно.

— Конечно, я знаю, что ты раздеваешься! — Сун Сюаньхэ не мог удержаться, чтобы не обернуться и не посмотреть на другого, когда услышал это. Его глаза остановились на крепком, аккуратном прессе другого, прежде чем он снова отвел взгляд. — Я спрашиваю тебя, почему ты не идешь в туалет, если собираешься раздеться?!

Сяо Юаньму положил больничный халат на кровать и взял лежавшую рядом рубашку, но не стал ее надевать. Вместо этого он подошел к Сун Сюаньхэ и тихо спросил:

— Зачем мне идти в туалет?

Над головой молодого человека раздался голос. Когда он повернулся, чтобы посмотреть, то увидел русалочью линию Сяо Юаньму, которая была слегка прикрыта брюками. Сун Сюаньхэ сразу отвел взгляд. Он не думал, что это что-то важное, но его сердце непроизвольно забилось. Он видел бесчисленное множество тел, и он ничего не чувствовал, когда видел тело Сяо Юаньму в прошлом — он только думал, что то было совершенным. Молодой человек не знал, почему, но прямо сейчас ему было жарко, словно вокруг горел огонь.

Из-за одного поцелуя? Мысли Сун Сюаньхэ блуждали. Этого не должно быть… Он никогда не чувствовал себя так после поцелуев с другими людьми.

Наверное, это было… чувство вины, да. Он знал, что другой попадет в аварию, но не остановил его. Этот тяжелый груз на его совести, должно быть, сбивает его с толку. Значит, он, должно быть, испытывал угрызения совести по отношению к Сяо Юаньму, когда увидел его. Вот почему он чувствовал себя странно.

Сун Сюаньхэ вдруг все понял. Как только он подумал об этом, его напряженное тело расслабилось.

— Ты выпроводил тех медсестер не потому ли, что не хотел, чтобы другие видели тебя? — теперь, когда он больше не чувствовал противоречий, тон Сун Сюаньхэ был гораздо более расслабленным. — Поскольку ты не хочешь, чтобы тебя видели другие, тебе следует пойти в туалет.

Сяо Юаньму пристально посмотрел на молодого человека, изучая каждое выражение лица Сун Сюаньхэ. Подозрение в его сердце поднялось, и холодный блеск вспыхнул в глазах. Однако на лице мужчины не было никаких эмоций. Он слегка наклонился и прошептал ему на ухо:

— Потому что ты отличаешься от других людей.

Горячее дыхание покалывало его ухо, заставляя расслабленное тело Сун Сюаньхэ снова напрячься. Его взгляд, который только что набрался смелости свободно оглядеться, снова сосредоточился на человеке перед ним. Он бессознательно облизнул губы и сделал тайный глубокий вдох, чтобы успокоиться, оттолкнув Сяо Юаньму в сторону, он сделал вид, что потерял терпение:

— Конечно, я другой. Они – девушки, а я – мужчина. Почему ты так много говоришь, переодеваясь?

Застигнутый врасплох, Сяо Юаньму был отброшен на полшага Сун Сюаньхэ. Глаза Сяо Юаньму, которые только что были спокойными, казалось, быстро потемнели. Его взгляд метался между слегка влажными губами Сун Сюаньхэ и покрасневшими ушами. Рябь в его глазах постепенно успокаивалась, скрывая непонятные эмоции, и мужчина надел рубашку.

Видя, что Сяо Юаньму спокойно переодевается и больше не хочет с ним разговаривать, Сун Сюаньхэ расслабился. Когда со всем было покончено, молодой человек встал и сказал:

— Уже поздно. Давай что-нибудь купим поесть по дороге.

Сяо Юаньму слегка кивнул и хмыкнул холодным тоном. Они как раз подошли к двери, когда кто-то постучал, спрашивая:

— Можно войти? – голос по ту сторону двери был довольно знакомым. Сун Сюаньхэ отреагировал довольно быстро и подсознательно повернулся, посмотрев на Сяо Юаньму.

Тот тоже смотрел на него. Внутренние уголки его глаз, казалось, опустились вниз, а внешние были слегка приподняты. Его двойные веки не были особенно глубокими, но все же тянулись к концам глаз, создавая складку на внешнем углу. Прямо сейчас Сяо Юаньму смотрел на него слегка опущенными глазами. Его длинные тонкие ресницы слегка свисали. Глаза, которые обычно выглядели соблазнительными на обычном человеке, казались чистыми и отчужденными на нем. Мужчина был подобен чистому белому снегу на горных вершинах, к которому трудно было приблизиться.

— Кто это? — спросил он.

— Человек, который сбил тебя. — Сун Сюаньхэ отвел взгляд и поспешно открыл дверь. — Чего ты хочешь?

Вэй Чэнь посмотрел на Сун Сюаньхэ, который смотрел на него с холодным лицом. Он не смог удержаться от улыбки, приподняв бровь.

— Разве мне не рады?

Сун Сюаньхэ просто холодно взглянул на него – ответ был очевиден.

Увидев это, Вэй Чэнь невольно расхохотался.

— Я видел только, как члены семьи жертвы кричат и суетятся, требуя, чтобы преступник возместил им ущерб. Я никогда не думал, что увижу кого-то вроде тебя, кто просто не хочет, чтобы преступник появился, не взяв даже цента.

— Теперь видел. — Сун Сюаньхэ приподнял уголки губ в улыбке, которая не была улыбкой.

— Да. — Вэй Чэнь нахмурил брови, вздохнув, а затем покачал головой в беспомощной и гордой манере. — Но я так добр, прост, честен и щедр. У меня также есть глубокое чувство ответственности. Я боюсь, что жертва и ее семья исчезнут после минутной неосторожности, поэтому я сразу же примчался сюда, чтобы компенсировать это.

Губы Сун Сюаньхэ дрогнули. Он действительно никогда раньше не видел такого бесстыдного человека как Вэй Чэнь.

Сяо Юаньму с первого взгляда узнал знакомое лицо по ту сторону двери. Уголки его губ едва заметно приподнялись, но в глазах мелькнул холод. Он подошел и встал позади Сун Сюаньхэ, встретившись взглядом с человеком за дверью, спрашивая холодным голосом:

— Кто ты?

Вэй Чэнь встретился глазами с Сяо Юаньму, и его улыбка постепенно вытянулась. Его взгляд из расслабленного стал настороженным. Инстинкты подсказывали ему, что этот человек очень опасен.

— Это Вэй Чэнь, — представил его Сун Сюаньхэ, — тот, кто сбил тебя.

Вэй Чэнь ничего не говорил, глядя на Сяо Юаньму. Он вырос в семье с высоким статусом. Для него было нормальным есть со старейшинами, занимающими высокие посты. Мужчина мог умело и легко маневрировать в самых разных ситуациях. Однако это чувство опасности, которое заставляло его содрогаться, и гнетущее чувство пребывания перед высшим существом были беспрецедентны.

Хотя мужчина выглядел безразличным, его глаза были спокойными, а аура просто казалась холодной, нормальный человек, вероятно, подумал бы, что тот был отчужденным, но безвредным. Вэй Чэнь же, выросший в высшем социальном слое, начал оттачивать свою способность читать людей с самого детства. Он доверял своим инстинктам.

Вчера вечером, вернувшись домой, он провел исследование. Сун Сюаньхэ был вторым молодым мастером семьи Сун. Это была абсолютная правда. Однако другой человек перед ним абсолютно не был просто обычным сиротой, выросшим в детском доме. Более того, если бы все сироты, выросшие в приюте, обрели его спокойную, безразличную ауру, то обычным родителям не нужно было бы воспитывать детей. Они могли бы просто бросить своих детей в сиротские приюты.

У Сяо Юаньму было довольно много взаимодействий с Вэй Чэнем в его прошлой жизни. Он мог сказать, о чем думает другой, просто по выражению лица. Сейчас Вэй Чэню было не больше двадцати с чем-то лет. Его способность контролировать выражение лица сейчас была далеко не так хороша, как в будущем. Опасение в глазах собеседника, казалось, вот-вот выплеснется наружу. Это подогрело интерес Сяо Юаньму.

Сун Сюаньхэ, Вэй Чэнь — хотя он только очнулся, но уже встретил два знакомых лица. Однако эти двое отличались от тех версий, которые он встречал в своей прошлой жизни. Если это так, то в чем же причина такого расхождения?

Взгляд Сяо Юаньму скользнул по завитку волос Сун Сюаньхэ и остановился на Вэй Чэне, холодно спрашивая:

— Чем ты можешь помочь?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 25.2**

Глаза Вэй Чэня были устремлены на Сяо Юаньму все это время. Он заметил, что с того момента, как Сяо Юаньму заговорил, аура вокруг него изменилась. Перемена была мимолетной, но легко ощутимой. Мужчина понизил ауру вокруг себя, трансформировав ту в соответствии со своей внешностью: холодной и отчужденной, но не заставляющей других чувствовать себя угнетенными.

Увидев это, Вэй Чэнь не только не ослабил бдительности, но и его опасения по поводу Сяо Юаньму лишь усилились.

Человек, изменяющий свою ауру по собственному желанию и притворяющийся невинным - опасен и гораздо более страшен по сравнению с человеком, который обычно излучает мощную ауру. Такой человек был амбициозен и способен.

Взвешивание «за» и «против» заняло всего несколько секунд. С точки зрения Сун Сюаньхэ, казалось, что Вэй Чэнь отреагировал на Сяо Юаньму мгновенно. Тот убрал свою веселую улыбку и вежливо представился:

— Здравствуйте, меня зовут Вэй Чэнь. Вчера дождь был слишком сильным, и я включил дальний свет, когда увидел, что на дороге почти нет ни машин, ни пешеходов. Я не думал, что собью кого-то из-за этого. Я очень сожалею об этом. Я пришел, чтобы компенсировать ваши медицинские расходы, а также любые другие расходы, которые вы, возможно, понесли.

Сун Сюаньхэ лично убедился в замечательной способности Вэй Чэня менять отношение. Неудивительно, что тот смог стать одним из преследователей Сяо Юаньму в прошлом мире. С такой способностью быстрой адаптации, а также с его кожей, которая была толстой, как стена, он мог подняться над другими преследователями.

Сяо Юаньму равнодушно сказал:

— Я слышал, что ты уже оплатил счет за лечение. Этого достаточно.

Вэй Чэнь не удивился, услышав это. Кто-то с таким величием, как у Сяо Юаньму, не был тем, кому не хватало денег. Подумав об этом, он подтвердил свою догадку. Сяо Юаньму не сирота. Просто он не знал, кем являются его родственники. Семьи, которые могли бы производить темперамент как у Сяо Юаньму, были редкими. Он знал всех отпрысков самых знатных семей Китая, но никогда раньше не видел Сяо Юаньму.

С подозрением в сердце и желанием прощупать, Вэй Чэнь сказал с улыбкой:

— Раз так, вы оба должны позволить мне угостить вас едой. Иначе моя совесть не выдержит.

Услышав это, Сун Сюаньхэ не смог сдержать фырканья. Он не верил, что у Вэй Чэня может быть совесть.

Глядя на явную насмешливую улыбку Сун Сюаньхэ, Вэй Чэнь не рассердился. Выражение его лица осталось искренним.

— Я серьезно. Нет времени лучше настоящего. Если вы двое сегодня свободны, мы можем пообедать вместе.

В любом случае, они должны были поесть. Добавление еще одного человека означало просто добавление еще одной пары палочек для еды. Поэтому Сун Сюаньхэ решил просто последовать за сильными силами притяжения между главными героями, когда услышал нетерпеливое приглашение Вэй Чэня.

— Мы как раз собирались поесть. Пойдем вместе.

Услышав это, Вэй Чэнь подсознательно взглянул на Сяо Юаньму. Он видел только, как тот опустил взгляд, вероятно, наблюдая за Сун Сюаньхэ. Его взгляд был спокоен, но больше мужчина ничего не мог прочесть. Когда Сун Сюаньхэ посмотрел вверх, словно почувствовав взгляд, Сяо Юаньму отвернулся и издал равнодушный звук согласия.

Таким образом, они втроем вышли из больницы и направились к ресторану. Сун Сюаньхэ все еще испытывал некоторое недоверие. Он не думал, что настанет день, когда он будет мирно ужинать с одним из мужчин из гарема Сяо Юаньму.

Вэй Чэнь привел их в частный ресторан. Это был маленький домик с полностью огороженным двориком на старой улочке. Он был скрыт, но не уединен. В воздухе чувствовался легкий запах дыма. Блюда еще не были поданы, но они с нетерпением ждали этого.

— Здесь подают очень традиционные домашние блюда. Я часто прихожу сюда с несколькими друзьями детства. После того, как попробуете, если вам понравится, мы можем прийти сюда снова.

Губы Сун Сюаньхэ изогнулись вверх, услышав это. Он не думал, что Вэй Чэнь, этот великий молодой мастер, так коварен. Он ходил вокруг да около, ухаживая за кем-то. Только его действия были достаточно агрессивными, чтобы уже назначить вторую встречу в это время.

— Мастер Сун, ты как думаешь?

Сун Сюаньхэ только закончил размышлять о действиях Вэй Чэня в своем сознании, когда услышал вопрос. К счастью, его реакция была быстрой, и он ответил в следующую секунду:

— Если это вкусно, я, естественно, приду снова.

Вэй Чэнь улыбнулся, его взгляд скользнул по спокойному лицу Сяо Юаньму, прежде чем сказать Сун Сюаньхэ:

— В любом случае, мы уже достаточно близки, чтобы разделить трапезу. Называть друг друга «мистер Вэй» и «мастер Сун» кажется таким далеким. Как насчет того, чтобы просто называть друг друга по имени? Можешь звать меня просто «Вэй Чэнь».

— Для меня это не имеет значения. – Поскольку он знал, что у Вэй Чэня был скрытый мотив, Сун Сюаньхэ чувствовал себя безразличным.

Сяо Юаньму опустил взгляд и сказал равнодушным тоном:

— Мы встречаемся с мистером Вэем только в первый раз. Возможно, мы не так близки, как считает господин Вэй.

Вэй Чэнь не был удивлен словами Сяо Юаньму, но Сун Сюаньхэ удивился.

Раньше Сяо Юаньму хранил свои слова, словно те были золотом. Даже когда Сун Сюаньхэ швырял еду на пол или почти заставлял другого спать с ним, он не мог заставить Сяо Юаньму произнести много слов. Это была первая встреча мужчины с Вэй Чэнем, но тот уже сумел заставить Сяо Юаньму произносить такие длинные фразы. Разница в обращении между пушечным мясом и главными героями была слишком разительной.

Сун Сюаньхэ только подумал об этом, когда услышал, как Система сказал:【Я думаю, что с большим боссом что-то не так.】

【Конечно, что-то не так. — Сун Сюаньхэ с живым интересом ждал ответа Вэй Чэня, одновременно обращаясь к Системе: – Вэй Чэнь — один из его будущих людей. Они могут поладить.】

【Нет. – Система звучал встревоженно, но не мог понять, что именно его волновало: – Я говорю, что в нем что-то не так как в человеке.】

【Что именно?】– Сун Сюаньхэ спросил Систему, но тот не успел ответить, когда Сун Сюаньхэ услышал слова Вэй Чэня:

— Это моя первая встреча с тобой, но не с Сюаньхэ. Я видел его несколько раз на банкетах. Хотя мы и не разговаривали, но часто виделись. Даже если не считать тех раз, это наша вторая встреча, если считать вчерашнюю. Это нормально — называть друг друга по имени.

Сун Сюаньхэ не думал, что его втянут в эту сцену между главными героями. Кроме того, Вэй Чэнь спросил его мнение после того, как сказал это:

— Что ты думаешь, Сюаньхэ?

В этот момент взгляды мужчин упали на него.

Хотя Сун Сюаньхэ внутренне ругался на Вэй Чэня, который втянул его в это дело, на самом деле он не хотел вмешиваться. Таким образом, он сухо рассмеялся, сказав:

— Мне все равно.

— Раз так, я буду продолжать называть тебя по имени, – сказав это, Вэй Чэнь взглянул в равнодушные глаза Сяо Юаньму и усмехнулся, больше ничего не сказав.

У него действительно были опасения по поводу сбивающего с толку чувства опасности, которое он получил от Сяо Юаньму, но это не означало, что он будет съеживаться от страха. По крайней мере, его семейное происхождение и воспитание не позволили бы ему бежать в страхе. Тем более он был экспертом в лобовом столкновении с трудностями. Чем сложнее было что-то, тем больше ему это нравилось.

\*\*\*

Когда они вернулись домой, Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму удалились в свои комнаты.

Вернувшись в свою комнату, Сун Сюаньхэ продолжал работать над дизайном, который ему еще предстояло закончить.

【Гоу цзы, что ты говорил о том, что Сяо Юаньму что-то не так?】

Реакция Системы была очень быстрой:【Я уверен, что на данный момент есть проблема. Но я не смог ее обнаружить. Когда я ее найду, дам знать.】

Сун Сюаньхэ кивнул, не особо заботясь. Все его внимание было приковано к рисунку.

…Время шло. К тому времени, когда Сун Сюаньхэ поднял глаза, на улице уже совсем стемнело. Луна стояла высоко в небе.

Он взглянул на часы. Было уже восемь вечера. Давно прошло время обеда. Он не чувствовал голода, но, когда подумал об этом, в животе заурчало.

Сун Сюаньхэ вспомнил, что Сяо Юаньму все еще ранен. Это означало, что тот не сможет приготовить ужин. Однако он умирал с голоду. Доставка займет слишком много времени, таким образом ему лучше готовить самому.

【Ты серьезно, брат?】– Сун Сюаньхэ вошел на кухню, и голос Системы зазвенел у него в голове.

Молодой человек посмотрел на рецепт на своем телефоне и спросил:【Похоже, что я шучу?】

Система замолчал, и Сун Сюаньхэ спокойно продолжил смотреть рецепты. Он хотел найти простое и питательное блюдо, которое продемонстрировало бы его кулинарные способности.

Прошло пятнадцать минут, но Сун Сюаньхэ так и не нашел ничего подходящего. Он смирился со своей судьбой и обыскал шкафы. Вытащив пачку лапши быстрого приготовления, которую небрежно положил в тележку, когда в последний раз ходил за продуктами с Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ встал и включил плиту, чтобы вскипятить воду. Он уже собирался разорвать лапшу быстрого приготовления, как вдруг ему кое-что пришло в голову. Он спросил:【Могут ли пациенты есть лапшу быстрого приготовления? 】

Система сделал поиск и ответил:【Было бы лучше не есть ее.】

Сун Сюаньхэ посмотрел на пачку лапши быстрого приготовления. В животе у него все еще урчало. Он мог только вытащить телефон и набрать номер ресторана, прежде чем продолжить готовить лапшу.

Обычно он почти ничего не ел. Однако одной пачки рамена было недостаточно, чтобы насытить его. Поэтому молодой человек приготовил две пачки вместе. Покончив с лапшой, он отнес ее в столовую, испытывая непреодолимое желание уже поесть. Однако, как только он обернулся, то увидел Сяо Юаньму, который стоял в столовой, глядя на кухню. Его взгляд был прикован к лапше быстрого приготовления, которую мужчина держал в руках.

Хотя Сун Сюаньхэ знал, что выздоравливающему человеку вредно есть лапшу быстрого приготовления, он подумал и все же вежливо спросил:

— Хочешь?

— Да.

Они сидели по обе стороны стола, а посередине стояла кастрюля с лапшой быстрого приготовления. Перед каждым стояла миска. Они взяли немного лапши из кастрюли и переложили ту в свои тарелки.

Двое мужчин ели две пачки лапши, и все же они умудрялись выглядеть утонченными. Но это количество можно было съесть за несколько укусов, так что все было очищено подчистую всего за несколько минут.

Сяо Юаньму положил свои палочки для еды, когда заметил пристальный взгляд другого. Он поднял глаза и встретился с кристально-чистыми глазами Сун Сюаньхэ. Он видел, что тот не отводит взгляда, слегка поджав губы, словно хотел что-то сказать. Сяо Юаньму холодно смотрел на него, ожидая, когда тот заговорит.

Однако через полминуты Сун Сюаньхэ все еще выглядел так, словно не собирается ничего говорить. Просто его глаза уже не блестели так ярко, как раньше, будто молодой человек был немного разочарован.

Сяо Юаньму не понимал, почему, но у него не было никакого интереса к угадыванию причины. Хотя он действительно хотел знать, почему Сун Сюаньхэ отличался от его воспоминаний, мужчина не собирался тратить свои мысли на эмоции другого. Он хотел знать, что вызвало расхождение между его воспоминаниями и реальностью, вот и все. Поэтому Сяо Юаньму ничуть не колебался, когда отвел взгляд. Он уже собирался встать и уйти, когда перед его мысленным взором возникла сцена: лицо Сун Сюаньхэ, когда тот оторвался от жаркого с томатами и сказал с блестящими глазами и улыбкой:

— Вкусно.

Это было совершенно несовместимо с Сун Сюаньхэ в его воспоминаниях предыдущей жизни, но это соответствовало его воспоминаниям о Сун Сюаньхэ этой жизни. Сяо Юаньму не знал, кто из них был настоящим Сун Сюаньхэ, но не мог отрицать, что до того, как он возродился, двадцатидвухлетний Сяо Юаньму, который не испытал всего, что испытал нынешний он, действительно влюбился в Сун Сюаньхэ.

— Вкусно.

Его голос вырвался из горла. Даже Сяо Юаньму был удивлен. Однако, когда он увидел, что глаза Сун Сюаньхэ внезапно загорелись, неконтролируемый гнев только что утих.

Глаза молодого человека округлились. Хотя Сун Сюаньхэ подавлял свою улыбку, Сяо Юаньму чувствовал его гордость.

Сун Сюаньхэ притворился равнодушным и сказал:

— На самом деле все было просто хорошо. В конце концов, я готовил в первый раз.

Взгляд Сяо Юаньму скользнул по восходящему ритму, который другой пытался заставить опуститься. Слова, которые он слышал раньше, эхом отдавались в его голове: «Могут ли пациенты есть лапшу быстрого приготовления?».

Он не знал, было ли это потому, что его воспоминания слились воедино, но уголки его губ непроизвольно приподнялись.

Сун Сюаньхэ как раз отнес посуду на кухню, когда услышала звонок в дверь. Он открыл дверь, принял еду, спрашивая Сяо Юаньму, который находился в гостиной:

— Я позвонил в службу доставки. Ты хочешь поесть?

Сяо Юаньму посмотрел на логотип, напечатанный на бумажном пакете. Затем взглянул на безразличное выражение лица Сун Сюаньхэ, словно тот был действительно заинтересован в его ответе. Таким образом, Сяо Юаньму встал и последовал за молодым человеком обратно в столовую.

Как и ожидалось, это была пресная еда. Был также заказ костного супа. Один взгляд — и можно сказать, для кого это было специально приготовлено.

Столкнувшись с пристальным взглядом Сяо Юаньму, который, казалось, содержал более глубокий смысл, Сун Сюаньхэ съел несколько кусочков, затем встал и сказал:

— Я поднимусь первым, – сказав это, он вышел из столовой и поднялся наверх, не дожидаясь ответа мужчины.

Сяо Юаньму продолжил спокойно ужинать. Покончив с едой, он отнес мусор на кухню. Открыв мусорное ведро, он остановился. Внутри он обнаружил какое-то липкое черное вещество. После внимательного осмотра он понял, что это был водянистый рис.

Он осмотрел кухню и увидел, что на разделочной доске все еще лежала яичная скорлупа и наполовину нарезанное мясо. Глядя на мясо, казалось, что его не резали, а кромсали. Его взгляд переместился и остановился на кастрюле в раковине. В кастрюле был белый рис и желтые яйца. Она была такой же обугленной, как и коричневая субстанция в мусорном баке.

Если он не ошибся, то это должно быть… рисовый отвар?

\*\*\*

Умывшись, Сун Сюаньхэ ответил на звонок. Его однокурсник по университету пригласил его на прием в свою студию. Этот одноклассник не был по-настоящему близок к первоначальному владельцу, но этот прием был частью сюжета. Поэтому молодой человек не колебался и согласился, когда получил приглашение.

Повесив трубку, Сун Сюаньхэ небрежно вытер волосы полотенцем и собрался ложиться спать. Он еще не добрался до кровати, когда услышал стук.

Сун Сюаньхэ замер на месте. Он ошеломленно уставился на дверь. В этой квартире жили только два человека. Было очевидно, кто стучит.

Тем не менее, Сяо Юаньму прежде никогда не стучал в дверь. Что касается личной жизни, у них было обоюдное молчаливое согласие не лезть не в свое дело.

Что Сяо Юаньму собирался делать сейчас, внезапно постучав в его дверь?

Вероятно, потому, что он не слышал никаких признаков движения со стороны Сун Сюаньхэ, Сяо Юаньму перестал стучать. Его чистый голос эхом отдавался из-за двери. Хотя они были разделены дверью, голос все еще был магнетическим и глубоким, как инструмент:

— Поможешь мне сменить повязку?

Выражение лица Сун Сюаньхэ слегка изменилось. Он некоторое время смотрел на деревянную дверь, нахмурив брови, и, в конце концов, подошел к ней.

Когда дверь открылась, Сяо Юаньму передал бинты Сун Сюаньхэ и сказал:

— Мне трудно наносить лекарство на левую руку. Придется тебя побеспокоить.

Сун Сюаньхэ взял повязку и вернулся в свою комнату. Он остановился у дивана и сказал:

— Подожди меня немного.

Сяо Юаньму кивнул, глядя, как Сун Сюаньхэ выходит из комнаты, а затем медленно встал. Он оглядел комнату – и его взгляд упал на письменный стол в закрытом кабинете. Похоже, на нем что-то было.

Мужчина направился туда. Когда между ним и столом осталось всего несколько шагов, он остановился. Он посмотрел на раскрытый альбом, лежащий на столе, и в его глазах появилось удивление.

В раскрытом альбоме был набросок мужского профиля. Хотя набросок был прост, он хорошо передавал суть. Любой, кто видел Сяо Юаньму раньше, мог бы с первого взгляда сказать, что нарисованный человек — это он.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 26.1**

Когда Сун Сюаньхэ принес аптечку, то вздохнул с облегчением, увидев, что Сяо Юаньму все еще спокойно сидит на том же месте. Он вспомнил о незаконченном дизайне, оставшемся на столе, только когда уже спустился по лестнице. Оригинальный хозяин и модный дизайн не имели ничего общего друг с другом. Но нынешний Сун Сюаньхэ обладал выдающимся талантом. Любой, кто мельком видел его проекты, никогда бы не поверили, что кто-то, кто никогда не проектировал раньше, может показать такое потрясающее мастерство.

Система спокойно и невозмутимо слушал хвастливые мысли Сун Сюаньхэ. Затем он без колебаний удалил эти данные как мусор. Поразмыслив над этим в течение долгого времени, Система решил воздержаться от того, чтобы сказать Сун Сюаньхэ, что Сяо Юаньму только взглянул на его дизайн, не имея никакой реакции вообще.

Сун Сюаньхэ положил аптечку на пол и, на секунду задумавшись, просто сел на ковер. После чего посмотрел на Сяо Юаньму и сказал:

— Подними штанину.

Сяо Юаньму задрал штанину, обнажив раненую икру. Хотя доктор сказал, что это всего лишь поверхностная рана, когда марлю сняли, царапина, занимавшая половину икры, все еще выглядела довольно ужасно.

Сун Сюаньхэ нахмурил брови и невольно прищелкнул языком:

— Это не похоже на простую царапину. Почему рана такая большая? Почему этот доктор не наложил никаких швов?

Рана выглядела очень большой, но, по большей части, это просто поверхностная рана. Начиная с середины икры, плоть там раскололась и еще не закрылась.

— Это небольшая травма. Не нужно накладывать швы. – Сяо Юаньму слегка наклонил голову, глядя на Сун Сюаньхэ, который сосредоточенно поджимал губы, помогая менять повязки. Слова, которые он хотел произнести, чтобы выговорить другого, были подавлены, когда он посмотрел на внешний вид молодого человека. Сун Сюаньхэ хмурился, а уголки его губ подергивались, будто страдал он сам.

Сун Сюаньхэ медленно стянул окровавленную марлю. Когда он тянул, его губы подергивались. Похоже, он боялся снова открыть раны Сяо Юаньму. Наконец сделав все это, Сун Сюаньхэ глубоко вздохнул. Теперь, расслабившись, он понял, что на лбу у него выступил пот.

Молодой мастер Сун в своей настоящей прошлой жизни был воспитан так, словно был драгоценен как золото. Даже после смерти родителей его семья по отцовской линии была большой и влиятельной. Хотя между ними не было большой семейной привязанности, слуги, которые заботились о нем, вели себя очень осторожно, стараясь изо всех сил не обидеть его, так как боялись получить выговор от своего хозяина. Поэтому до того, как он начал ввязываться в драки в средней школе, молодой человек практически никогда не получал травм.

В первый раз, ввязавшись в драку в средней школе, он потерпел горькое поражение, когда на него напали пять человек. Затем он научился драться у отставного бойца спецназа. Его не волновало, насколько это утомительно или тяжело. После этого, по сути, не было никого, кто мог бы причинить ему боль. Вот почему Сун Сюаньхэ подумал, что рана Сяо Юаньму, должно быть, очень болит.

— Подожди немного. Я приготовлю тебе лекарство. Если будет больно, скажи. Я буду более нежным.

Заметив, как Сун Сюаньхэ плотно нахмурил брови, Сяо Юаньму издал тихий звук подтверждения. Однако за все это время он не произнес ни слова. Никто этого не видел, но его слегка поджатые губы подавляли улыбку, которую он сам не замечал.

Наложив лекарство и поменяв повязку, Сун Сюаньхэ встал и повернул шею. Он чувствовал, что был еще более осторожен, меняя одежду Сяо Юаньму, чем когда работал в своей студии. Если бы он не нес какой-то ответственности за несчастный случай с Сяо Юаньму, то никогда бы так не поступил.

Сяо Юаньму тоже встал. Его взгляд упал на Сун Сюаньхэ, который в данный момент упаковывал аптечку, и сказал:

— Спасибо тебе.

— Ты попал в аварию из-за того, что я велел тебе купить отвар. — Сун Сюаньхэ махнул рукой. — Это моя ответственность – помочь сменить твою повязку.

— Я куплю тебе в следующий раз.

Когда эти слова были произнесены, не только Сун Сюаньхэ широко раскрыл глаза от удивления, но и Сяо Юаньму тоже был поражен. Однако это длилось всего секунду. Очень быстро мужчина вернулся к своему обычному равнодушному виду. Он вдруг вспомнил, зачем пришел. Пристально посмотрев в глаза Сяо Юаньму, он спросил:

— Почему ты последовал за мной в день аварии?

Это было не «Ты следил за мной?», а «Почему ты следил за мной?». Уверенный тон Сяо Юаньму заставил Сун Сюаньхэ сомневаться в том, как он вообще мог это отрицать.

Однако Сун Сюаньхэ быстро соображал. Через полсекунды он заговорил совершенно естественным тоном:

— В тот день дождь лил слишком сильно. Ты так долго не возвращался домой, вот я и пришел.

Сяо Юаньму никак это не прокомментировал, задав еще один вопрос:

— Почему тогда не позвал сесть в машину?

— А ты как думаешь? — Сун Сюаньхэ приподнял бровь, отвечая вопросом на вопрос со спокойным тоном.

Прошло много времени с тех пор, как кто-то осмеливался не отвечать на вопросы Сяо Юаньму. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ внезапно поднял бровь, мужчина на мгновение опешил. Воспоминания уже слились воедино в его мозгу. Внезапно в его голове раздался голос: «Если я вернусь с отваром, не сердись больше, ладно?»

В то время Сун Сюаньхэ не велел ему сесть и вместо этого предпочел последовать за ним. Может быть, потому, что он все еще был зол?

А причина, по которой он был зол… Почти мгновенно в его сознании возникла сцена, когда он прижимал Сун Сюаньхэ к себе и глубоко целовал в той комнате.

Когда мужчина пришел в себя, взгляд Сяо Юаньму на мгновение немного смягчился, прежде чем он быстро отвел глаза.

— Я возвращаюсь в свою комнату.

Он не стал дожидаться ответа Сун Сюаньхэ. Взяв аптечку с собой, он ушел, не оглядываясь. Его шаги казались быстрее, чем когда он вошел.

Вернувшись в свою комнату, Сяо Юаньму долго стоял на месте. Он выглядел немного неуверенным. Он не сомневался, что если бы остался там еще на секунду, то фраза «Ты все еще сердишься?» вырвалась бы у него изо рта.

Рябь появилась в глазах Сяо Юаньму – глазах, которые всегда были спокойны как неподвижная вода. Но вскоре к ним вернулось спокойствие.

Что самое важное сейчас, так это выяснить, почему именно Сун Сюаньхэ так отличался от воспоминаний в его предыдущих жизнях.

\*\*\*

После шторма в пятницу легкий моросящий дождь продолжался еще несколько дней, только в понедельник небо начало светлеть.

Проходящий мимо пейзаж мелькал перед глазами Сяо Юаньму, но не привлекал его внимания. Он думал о том, что произошло сегодня утром.

Он по привычке встал на утреннюю пробежку, поэтому проснулся еще до шести утра. После пробежки он принял душ. Когда он спустился вниз, то обнаружил, что Сун Сюаньхэ его уже ждал.

Когда молодой человек увидел его, он сперва оценил состояние Сяо Юаньму, после чего сказал:

— Рана на твоей ноге еще не зажила. Как ты мог пойти на утреннюю пробежку?

Сяо Юаньму не хотел отвечать. Однако, когда он увидел беспокойство в глазах Сун Сюаньхэ, которое невозможно было скрыть, он все же пробормотал:

— Я в порядке.

Сун Сюаньхэ фыркнул на его слова и, отвернувшись, сказал:

— Ты думаешь, я беспокоюсь за тебя? Я просто хотел сказать, что тебе решать, бежать или нет, но не откладывай мой завтрак, — сказав это, он добавил: — Поскольку твоя нога еще не зажила, я сегодня просто поджарю томатную яичницу.

Сяо Юаньму только тогда вспомнил, что версия его самого до перерождения лично готовила завтрак для Сун Сюаньхэ каждое утро. Несколько сцен промелькнуло у него в голове. Все они изображали его и Сун Сюаньхэ завтракающими вместе.

В этих сценах его прошлое «Я» всегда казалось безразличным. Но из воспоминаний он знал, что на самом деле был очень счастлив. Он даже обдумывал то, что будет готовить на завтрак на следующий день перед сном каждый вечер. Независимо от того, сколько раз он готовил, когда он смотрел, как Сун Сюаньхэ заканчивает приготовленную им еду, и слышал, как другой говорит, что та восхитительна, его настроение всегда становилось лучше из-за этого.

Его прошлое было позором.

Хотя Сяо Юаньму не знал, почему его отношения с Сун Сюаньхэ были такими разными, несмотря на то, что траектория этого мира была более-менее такой же, как и в его предыдущих жизнях, он не хотел продолжать баловать Сун Сюаньхэ, как это было в его воспоминаниях, позволяя другому радостно командовать собой. Поэтому Сяо Юаньму сказал немного холодным голосом:

— Я не готовлю.

Кто бы мог подумать, что Сун Сюаньхэ сразу же посмотрит на него и только фыркнет «Тогда не делай этого», несмотря на то что его прозрачные глаза были полны жалоб? Его тон был властным, и в нем чувствовалось притворное презрение. Это совпадало с его собственными воспоминаниями, но не вызывало у него привычного отвращения, которое заставляло хотеть оторвать голову другому. Напротив, он не только не испытывал никакой ненависти, но и, на самом деле, испытывал совсем другие эмоции.

Глаза Сяо Юаньму слегка потемнели по мере того, как он все это обдумал. Похоже, воспоминания о себе до перерождения в этом мире оказали на него большее влияние, чем он думал.

\*\*\*

Сев в машину, Сун Сюаньхэ заметил, что Сяо Юаньму все это время молча смотрел в окно. Он не знал почему, но чувствовал себя довольно неловко. После автомобильной аварии он чувствовал, что его отношения с Сяо Юаньму как-то изменились, но не мог понять, что именно привело к этой перемене, как ни старался.

Был ли это несчастный случай или поцелуй?

Чем дольше длилось молчание, тем более хаотичными становились его мысли. Сун Сюаньхэ небрежно включила радио, желая нарушить тишину в машине.

– …Еще одно очень ясное утро. Всем привет. Мы – «Ченьцзянь Синьцин»…

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 26.2**

Сун Сюаньхэ взглянул на радио. Он думал, что будет играть музыка, но шла радиопередача.

- Вчера наш официальный аккаунт Weibo получил много комментариев. Самым популярным запросом стало сообщение: «Вчера меня поцеловал парень. На самом деле я очень этому рад. Я не возненавидел его, как думал. Хотя я всегда считал, что мне нравятся девушки. Более того, это случилось так неожиданно. Не знаю, нравится ли он мне. Я надеюсь, что Ченьцзянь может дать мне несколько советов…»

О чем они тут, черт возьми, говорят? Пальцы Сун Сюаньхэ слегка дернулись, вцепившись в руль. Они не сообщали новости о дорожном движении и не рассказывали сказки типа «куриный суп для души», чтобы поднять настроение людям в понедельник утром, а вместо этого давали любовные советы?

Тем не менее, он только что включил радио. Не будет ли это выглядеть так, будто он пытается что-то скрыть, если выключит так быстро?

Сун Сюаньхэ тайно взглянул на Сяо Юаньму, заметив, что мужчина больше не смотрит в окно, а спокойно сидит, опустив глаза, словно слушает передачу.

Сун Сюаньхэ мог только отказаться от идеи выключить радио, продолжая вести машину, не изменив выражения лица. Однако он навострил уши, чтобы послушать передачу. Если он услышит что-нибудь подозрительное, то немедленно выключит его.

- …Ха-ха-ха, всякий раз, когда у кого-то происходит «первое пробуждение любви», я не могу не чувствовать себя счастливой. Для нашего онлайн-друга, если вы слушаете прямо сейчас, слушайте серьезно. Чэньчэнь считает, что до того, как вы встретите «единственного», идеальный тип — это просто воплощение того, кем вы хотите себя видеть. Если вы уберете пол из уравнения, вы можете просто принять во внимание личность вашего идеального типа и три точки зрения. Ваш идеальный тип сейчас похож на вас? На самом деле, любить кого-то - дело не простое. Однако выяснить, нравится вам кто-то или нет, довольно легко. Послушайте следующие утверждения. Если вы согласны на три или более, то он вам определенно нравится. Во-первых, когда ты его видишь, ты по-настоящему счастлив.

Сун Сюаньхэ вздохнул с облегчением. Он никогда не чувствовал себя особенно счастливым, видя Сяо Юаньму.

- Во-вторых, когда вы находите что-то новое или что-то, что делает вас счастливым, первое, что вы делаете, это думаете о нем и хотите поделиться этим с ним.

Что-то новое или что-то делающее его счастливым? Сун Сюаньхэ задумался. Он никогда не делал ничего подобного, но если бы и было, он не стал бы делиться этим с Сяо Юаньму.

- В-третьих, вы не можете не желать ему добра. Вы не можете не согласиться с его просьбами. Даже если бы вы не сделали это в прошлом, пока он просит, вы были бы готовы сделать это для него.

Это тоже было не так. Сун Сюаньхэ полностью расслабился. Похоже, он действительно слишком много думал.

- В-четвертых, вы не отказываетесь от близости с ним. Иногда вам даже кажется, что это приятно, и вы хотите быть еще ближе. Если вы согласились хотя бы на три из четырех утверждений, значит, вы влюбились в него. Если на два, значит, он вам нравится. Если лишь одно согласие, значит, у вас о нем благоприятное мнение. Вы можете подумать о том, чтобы пойти дальше.

Сун Сюаньхэ был в довольно хорошем настроении. Теперь он сидел за рулем гораздо более беззаботно, не обратив внимание на то, как Сяо Юаньму опустил глаза и неестественно поджал губы, услышав итоги ведущей.

Голос продолжал:

- Есть еще одна вещь, которую я забыла сказать. Если вы думали об одном конкретном человеке все время, пока я рассказывала вам эти утверждения, это доказывает, что вы заинтересованы!

Руки Сун Сюаньхэ застыли на руле. Он чуть не выехал на обочину. К счастью, молодой человек отреагировал достаточно быстро, чтобы предотвратить опасность.

Тем не менее, Сяо Юаньму повернулся, прямо посмотрев на него. Выражение лица мужчины не изменилось, несмотря на резкий поворот. Он только холодно взглянул на Сун Сюаньхэ, а затем продолжил смотреть на свои колени. Кто знает, о чем он думал?

Сун Сюаньхэ втайне вздохнул с облегчением. Но, вспомнив, что он только что слышал по радио, в груди у него стало душно.

Он интересовался Сяо Юаньму?

Невозможно!

Сяо Юаньму был человеком, который попытается убить его в будущем! Он не был мазохистом! Симпатия к Сяо Юаньму означает смерть, понятно?

Единственная причина, по которой он думал о Сяо Юаньму, заключалась в том, что в машине их было только двое, поэтому он, естественно, думал о нем. Это не имело никакого отношения к чувствам.

Эта ведущая говорила много чепухи, пытаясь привлечь к себе внимание.

Проехав район с самым плохим движением, Сун Сюаньхэ нажал на педаль газа и помчался к компании. Он добрался туда за пять минут, хотя обычно это занимало десять.

Прежде чем выйти из машины, Сун Сюаньхэ вдруг кое-что вспомнил. Он повернулся, говоря Сяо Юаньму:

— Мне нужно кое-что сделать после работы. Отправляйся домой один.

Сяо Юаньму слегка кивнул головой, выражение его лица было безразличным.

\*\*\*

Закончив работу, Сун Сюаньхэ направился прямо на встречу. Он толкнул дверь отдельной комнаты и обнаружил, что внутри сидят Сяо Шэнлинь и Чжоу Нань. Оба мужчины повернулись, чтобы посмотреть на вошедшего, как только дверь открылась. Сяо Шэнлинь с улыбкой кивнул, приветствуя, а Чжоу Нань махнул рукой, говоря:

— Наконец-то ты здесь. Я умираю с голоду.

Они подозвали официанта, который ждал снаружи, и сделали заказ. Чжоу Нань улыбнулся Сун Сюаньхэ и сказал:

— Так трудно заставить тебя выйти. Твой мужчина держит тебя на строгом поводке?

Сун Сюаньхэ небрежно пододвинул стул и сел на него. Услышав слова Чжоу Наня, он пнул другого.

— Чепуха.

Чжоу Нань не рассердился, пошутив:

— Твой поцелуй на прошлой неделе был действительно обжигающе горячим. Цянь Цинь также сказал, что вы с Сяо Юаньму — хорошая пара. Если он тебе действительно нравится, было бы неплохо провести свои дни без каких-либо забот.

Услышав это, Сяо Шэнлинь вмешался:

— Раз вы вместе, ты должен взять на себя ответственность. Сяо Юаньму неплох. Я думаю, вы двое отлично подходите друг другу.

— Скажи мне, что делает нас хорошей парой? — Сун Сюаньхэ скрестил руки на груди и приподнял бровь. — Это только потому, что мы оба привлекательны?

— Быстро ешь. — Чжоу Нань взялся за стол, тяжело задышав. — Перестань заставлять меня терять аппетит, ладно?

Официант осторожно принес блюда и, поставив их на стол, тихо ушел.

— Если ты ждешь ребенка, ешь более мягкую пищу. — Сун Сюаньхэ бросил на него ленивый взгляд. — Не вини меня за свою утреннюю тошноту. Иди побеспокой того, кто тебя обрюхатил.

— Сяо Шэнлинь! — Чжоу Нань повернулся к третьему мужчине. — Держи меня, или я ударю его слишком сильно.

— Ты должен есть более мягкую пищу, — сказал Сяо Шэнлинь, скрывая улыбку.

Сун Сюаньхэ рассмеялся. Чжоу Нань закатил глаза и посмотрел на говорившего.

— Ты изменился.

Выражение лица Сяо Шэнлиня не поменялось, когда он продолжил с улыбкой:

— Более мягкая пища полезна для организма.

— Я не собираюсь с вами спорить, ребята. Я позвал вас, потому что мне нужно было кое-что обсудить, а не для того, чтобы вы могли объединиться против меня.

Сун Сюаньхэ взял немного еды. После нескольких укусов он обнаружил, что еда здесь довольно хороша. Он заговорил после того, как наелся:

— Итак, что такое?

— Вы, ребята, должны знать, какая у меня была специальность в университете, — начал Чжоу Нань.

Сяо Шэнлинь изящно кивнул. Сун Сюаньхэ невинно ответил:

— Я не знаю.

Чжоу Нань закатил глаза:

— Информационная инженерия. Теперь ты знаешь.

— Знаю. — Сун Сюаньхэ взял еще еды и равнодушно спросил: — И?

Чжоу Нань не сомневался, что когда Сун Сюаньхэ сказал «И?», он действительно имел в виду: «Какое это имеет отношение ко мне?». Но мужчина только закатил глаза. Если он будет делать это и дальше, это разрушит его имидж. Поэтому он просто уставился на молодого человека.

— Вы знаете семью Вэй?

Рука, держащая его палочку для еды, замерла, когда Сун Сюаньхэ поднял глаза, спрашивая:

— И что не так с семьей Вэй?

— Это не семья Вэй как таковая, а скорее Вэй Чэнь, — сказал Чжоу Нань. — Он занимается медициной. После окончания университета он не планирует работать в больнице, а вместо этого хочет начать свой бизнес. Я поспрашивал вокруг. Похоже, он интересуется медицинскими роботами. Это национальный проект. Более того, при поддержке семьи Вэй, как только эта компания будет основана, все будет готово. Я слышал, что он ищет партнеров. Что вы, ребята, думаете?

— Ты собираешься объединиться? — мягко спросил Сяо Шэнлинь.

— Конечно, - сказал Чжоу Нань. — Любой, кто услышит об этом, захочет получить свою долю. Просто создание роботов… Независимо от того, идет ли речь о ранней фазе экспериментов или о более поздней фазе инвестиций, все это требует огромной суммы денег. Людям нашего возраста нелегко быть частью такого бизнеса. Более того, все выходцы из высшего класса — высокомерные люди. Вэй Чэнь более-менее такой же. Он не выбирает инвесторов, основываясь на деньгах. Он также хочет, чтобы его люди участвовали в тестировании. Таковы два его условия. При этом 99% возможных инвесторов были устранены. Иначе как же эта возможность могла попасть в мои руки?

— Ты планируешь заставить нас всех вложиться в это дело, но я не думаю, что Вэй Чэнь раздаст столько акций. — Сун Сюаньхэ приподнял бровь.

Поскольку они будут партнерами, неизбежно придется делить долю. Учитывая прошлое Вэй Чэня, ему нужна была всего одна гигантская государственная инвестиция. Но он определенно не стал бы отдавать за это большую часть акций. Поэтому было очевидно, что он будет еще менее склонен к партнерству с целой толпой людей.

— Ты ошибаешься. — Чжоу Нань покачал головой и рассказал им свой анализ: — Как основатель, он, очевидно, будет владеть самой большой долей. Что касается меньшего остатка, то сколько бы кусков он ни разрезал или как бы это не было разрезано, оно будет сбалансировано в соответствии с интересами каждого. В этом нет ничего невозможного. Но я не думаю, что будет слишком много людей, желающих получить долю.

Сун Сюаньхэ задумался. Он подумал, что Чжоу Нань был прав. Но все равно сказал:

— Я ничего не знаю о роботах. Я также ничего не знаю о медицине. В данном случае я бесполезен.

— Если бы от тебя не было никакой пользы, ты действительно думаешь, что я позвал бы тебя? — Чжоу Нань покачал головой. — Ты не подходишь под условия Вэй Чэня, но все же можешь присоединиться.

Сун Сюаньхэ был поражен. Прежде чем он успел отреагировать, он услышал, как Чжоу Нань сказал:

— Ты забыл, чем занимается твой дядя? Данных по делу, которыми располагает твой дядя, достаточно, чтобы соблазнить Вэй Чэня.

Услышав эти слова Чжоу Наня, Сун Сюаньхэ стал искать информацию об этом своем дяде в своих воспоминаниях. Этот дядя был младшим братом матери первого хозяина. В настоящее время он был директором частной больницы. Он также был очень известным нейрохирургом и был коронован как лучший нейрохирург страны.

— Вэй Чэнь планирует создать медицинских роботов для нейрохирургии? — Сун Сюаньхэ нахмурился.

Между наукой и техникой этого мира и его собственного не было большой разницы. Они оба все еще находились на предварительных стадиях исследования искусственного интеллекта и роботов. Исследования медицинских роботов действительно шли в русле нынешней тенденции. Однако, глядя на современное состояние технологий, было бы очень трудно создать роботов для обычных операций и диагнозов, не говоря уже о нейрохирургии. Это несбыточная мечта.

Чжоу Нань не знал, о чем думает Сун Сюаньхэ, ответив:

— Да. Более того, он может получить огромное финансирование и технологическую поддержку. Хотя я не знаю точно, с кем он связан, возможно, это одна из восьми крупных корпоративных групп. Одна из восьми основных групп и семья Вэй в придачу — вот почему я думаю, что его компания действительно будет создана.

Когда Сун Сюаньхэ услышал это, его сердце екнуло. Он вдруг вспомнил сцену, когда Сяо Юаньму и Вэй Чэнь ели вместе несколько дней назад. Основная группа не могла быть семьей Сяо, не так ли?

Когда Чжоу Нань увидел, что никто не говорит, то добавил:

— Многие люди думают, что это семья Джеймс или Xiao Group, — сказав это, он улыбнулся лучезарно. — Так что? Вам это интересно?

— Нет. — Сун Сюаньхэ даже не колебался.

Что за шутка. После того, как его сцены будут закончены, он собирается исчезнуть. Как он может даже подумать о том, чтобы снова связываться с Сяо Юаньму?

Сяо Шэнлинь тоже покачал головой.

— Меня это тоже не интересует. Ты должен спросить кого-нибудь другого.

Видя, что они оба отвергли его, Чжоу Нань разочарованно прищелкнул языком:

— Неужели вы не понимаете, какой это большой шанс? Это не обычная инвестиция! Это шанс получить связи с одной из восьми главных семей!

Сун Сюаньхэ остался невозмутим, а Сяо Шэнлинь только улыбнулся.

Чжоу Нань покачал головой. Он не думал, что никто не согласится. Даже упоминание о восьми крупнейших корпоративных группах не поколебало их.

Но, увы, Чжоу Нань был не из тех, кто заставляет других или усложняет им жизнь. Видя, что никто из них не заинтересован, он сменил тему:

— Кстати, о семье Вэй, я тоже слышал об одном маленьком деле. В прошлую пятницу Вэй Чэнь, похоже, сбил кого-то своей машиной во время грозы. Я не знаю, правда это или нет.

Сун Сюаньхэ только наелся и собирался положить палочки, чтобы ответить, когда зазвонил телефон. Он помолчал, увидев, что это был незнакомый номер. Однако все же взял трубку.

— Сюаньхэ? Это я, Вэй Чэнь. Мы договорились пообедать вместе несколько дней назад. Я нашел довольно хороший ресторан… - Сун Сюаньхэ случайно нажал на экран, и телефон перешел в режим громкой связи. Голос Вэй Чэня отчетливо донесся до каждого угла комнаты.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 27.1**

Настала тишина.

Неловкая тишина.

Поскольку на другом конце провода было тихо, Вэй Чэнь продолжил:

— Что случилось? Разве я не вовремя позвонил?

Чжоу Нань внезапно пришел в себя. Его взгляд был подобен рентгеновскому лучу, сканирующему спокойную внешность Сун Сюаньхэ и раскрывающему его вину. Даже Сяо Шэнлинь был немного озадачен. Он никогда раньше не слышал, чтобы Сун Сюаньхэ и Вэй Чэнь были в хороших отношениях. Но, судя по знакомому доброжелательному тону Вэй Чэня, не похоже, чтобы они только что познакомились.

Сун Сюаньхэ выключил режим громкой связи с неизменным выражением лица. Он поднес трубку к уху и сказал:

— Вэй, привет.

— Разве мы не договорились, что будем обращаться друг к другу по именам? — рассмеялся на другом конце Вэй Чэнь. Он спросил. — Господин Сяо сейчас рядом с тобой?

— Нет, — Сун Сюаньхэ встретился глазами с двумя вопросительными взглядами и улыбнулся. Но он продолжал говорить холодным тоном. — Мы встретились только один раз. Я не думал, что ты позовешь меня поужинать.

— Я с первой встречи почувствовал, что между нами есть связь! — Голос Вэй Чэня был чистым и ясным. Но в его следующих словах послышалось разочарование. — Я думал, что мы, по крайней мере, просто друзья. Я не думал, что мои дружеские чувства были односторонними.

Сун Сюаньхэ все еще улыбался. Его лицо оставалось невозмутимым, когда он ответил:

— Тогда мне больше нечего сказать. До свидания.

— Ай-ай-ай! — Вэй Чэнь поспешно повысил голос и быстро сказал. — Я хотел поговорить с тобой о деле! Сейчас у меня есть проект и я хочу, чтобы ты принял в нем участие. Мы оба выиграем от этого. Давай поговорим об этом за ужином.

— Извини, — сказал Сун Сюаньхэ, — мне это не очень интересно. Пока.

Сказав это, Сун Сюаньхэ повесил трубку, не дожидаясь ответа Вэй Чэня.

Чжоу Нань сложил руки на груди, искоса взглянув на Сун Сюаньхэ. Тот повел себя очень бессердечно.

— А теперь честно. Когда вы с Вэй Чэнем так сблизились? На самом деле он же специально позвонил тебе, чтобы пригласить на ужин. Я буду с тобой помягче, если ты будешь честен. Если ты будешь сопротивляться, мне придется применить силу. Если ты не скажешь правду, то даже не думай уезжать отсюда сегодня.

На тарелке осталась еда, поэтому Сун Сюаньхэ решил, что может доесть ее. Поэтому он снова взял палочки и сказал:

— Это блюдо довольно вкусное. Советую его доесть. Было бы жаль потратить его впустую.

Чжоу Нань: ....

— Я только что слышал, как ты сказал, что встречался с Вэй Чэнем всего один раз. Что случилось? — спросил Сяо Шэнлинь, его голос все еще был мягким и дружелюбным. — Вэй Чэнь — настоящий волк-одиночка. Я никогда не слышал, чтобы он приглашал кого-то на ужин, за исключением двух друзей, с которыми он вырос.

Сун Сюаньхэ отложил палочки для еды и ответил:

— Разве вы, парни, не задавались вопросом, кого Вэй Чэнь сбил на своей машине? Он сбил Сяо Юаньму.

Глаза Чжоу Наня расширились:

— Что за чертовщина, разве это не чертовское совпадение?

Сяо Шэнлинь нахмурил брови и обеспокоенно спросил:

— Сяо Юаньму не пострадал?

— С ним все в порядке. Всего лишь небольшая царапина, — ответил Сун Сюаньхэ. — Как виновник происшествия, Вэй Чэнь извинился и загладил вину, пригласив нас на ужин. Вот почему я дал ему свои контактные данные.

— Он извинился и загладил вину? — Глаза Чжоу Нана расширились еще больше. — Вэй Чэнь перед кем-то извинился? Знаешь ли ты, что, когда он учился в средней школе, он размозжил кирпичом череп главному задире своей школы? Семья этого студента не восприняла это нападение спокойно и захотела раздуть из этого большой скандал. Это случилось также во время выборов, поэтому семья Вэй не могла позволить себе никаких ошибок. Но даже в этом случае, несмотря на то, что он практически опустил голову, Вэй Чэнь все еще не извинился и не загладил свою вину перед этой семьей.

— Ну, этот хулиган, вероятно, заслужил это, — мягко сказал Сун Сюаньхэ. — Но вина за автомобильное происшествие полностью лежит на нем. Он явно должен был извиниться.

— Я никогда не слышал, чтобы Вэй Чэнь, этот парень, извинялся перед кем-нибудь за все годы моей жизни. На моей памяти он ни разу не заглаживал вину, он даже никогда не говорил слова «прости». Он чрезвычайно горд. — Чжоу Нань дважды щелкнул языком. Внезапно ему в голову пришла одна мысль. — Может быть, он что-то замышляет. В противном случае, зачем бы еще он стал заискивать перед тобой?

Когда Сяо Шэнлинь услышал это, он рассмеялся и спросил:

— И что он может замышлять?

— Может быть, он влюбился в красоту Сяо Юаньму. — Сказав это, Чжоу Нань уверенно кивнул. — Чем больше я думаю об этом, тем больше верю, что это правда. В конце концов, твой малыш-бойфренд действительно очень красив. Ты этого не знаешь, но после окончания вечеринки Цянь Циня много кто интересовался Сяо Юаньму. Нет ничего странного в том, что Вэй Чэнь тоже проявил к нему интерес.

— Догадка. Это всего лишь догадка, — Сун Сюаньхэ просто лениво наблюдал за ним, ожидая продолжения.

— Но это не невероятно, — пробормотал Чжоу Нань. Однако он все же тактично сменил тему. — В эти выходные у твоего кузена открытие. У него прием. Он, должно быть, пригласил тебя, верно? Ты пойдешь?

Сун Сюаньхэ доел остатки полюбившегося блюда и вытер рот. Он серьезно подумал и сказал:

— Мой университетский сосед по комнате тоже устраивает прием в эти выходные. Он пригласил меня в прошлую пятницу. В клуб «Белая луна».

— Какое совпадение. — Кто знает, о чем думал Чжоу Нань, но он рассмеялся и сказал. — Держу пари, что твой кузен никогда не ожидал, что его партнер окажется твоим университетским соседом по комнате. Как ты думаешь, какое у него будет выражение лица, когда он узнает об этом? Ха-ха-ха-ха…

Сун Сюаньхэ кивнул. Когда его пригласили, он знал только, что это должно быть связано с сюжетом, поэтому он согласился без лишних слов. Но он не думал, что одним из хозяев окажется кузен, с которым первоначальному хозяину тела было очень трудно иметь дело.

Чжоу Нань немного посмеялся, а потом спросил:

— Так что, ты пойдешь?

— Да, — равнодушно сказал Сун Сюаньхэ, — ведь я обещал своему однокурснику. Я не могу не сдержать свое слово.

Когда Чжоу Нань представил себе сцену противостояния Сун Сюаньхэ и Сун Цзябао, он снова не смог удержаться от смеха. Его глаза светились предвкушением. Он не скрывал своего злорадства.

Сяо Шэнлинь вздохнул и сказал:

— Ты можешь не выглядеть так, словно горишь желанием увидеть этот мир в полном хаосе? Семья Сун перевернется с ног на голову, если Сун Сюаньхэ и Сун Цзябао снова поссорятся.

Сун Сюаньхэ понял, что Сяо Шэнлинь тайно предупреждает его. Он боялся, что Сун Сюаньхэ импульсивно поднимет шум на публике. Сун Гочао не будет в восторге от того, что произойдет. Сун Сюаньхэ улыбнулся и сказал:

— Не волнуйся. Я съем все, что угодно, но проигрыш не будет частью этого меню.

Покончив с едой, Чжоу Нань собрался походить по барам. У Сяо Шэнлиня была назначена еще одна встреча, и Сун Сюаньхэ отправился домой один.

Как только он вернулся домой, в нос ему ударил чрезвычайно соблазнительный, восхитительный аромат. В его набитом животе внезапно нашлось место для еще большего количества еды. Сун Сюаньхэ последовал за запахом на кухню.

Когда Сяо Юаньму услышал, что тот вошел, он повернулся к мужчине. Его лицо не выражало никаких эмоций, когда он увидел Сун Сюаньхэ. Он сказал холодным тоном:

— Ты вернулся.

После того, как он не слышал этого приветствия, которое он слышал каждый день в течение нескольких дней, Сун Сюаньхэ на мгновение остановился. Затем он небрежно ответил:

— Я вернулся.

Затем он поспешил к кастрюле и увидел, что внутри той кружились ароматные ярко-красные раки. Он незаметно сглотнул и спросил:

— Долго они еще будут готовиться?

Сяо Юаньму помешал раков в кастрюле. Даже когда он готовил, он держался прямо, как баран. Его помешивающая раков фигура создавала приятное зрелище. Услышав вопрос Сун Сюаньхэ, он опустил глаза. Через несколько секунд он спросил:

— Разве ты уже не поужинал?

— Но я все еще голоден, — глаза Сун Сюаньхэ были прикованы к кастрюле. Казалось, ему не терпится их съесть. — Сколько еще, а?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 27.2**

— Уже готово.

Сяо Юаньму выключил огонь и выложил раков на блюдо. Он отнес их к обеденному столу, оставив Сун Сюаньхэ у плиты.

Сун Сюаньхэ не рассердился. Он последовал его примеру и сел, нетерпеливо глядя на блюдо с раками перед собой. И все же, несмотря на то, что он действительно хотел их съесть, он не стал сразу же совать в них руки. Вместо этого он спросил:

— Уже можно их есть?

— Ты не вымыл руки, — Сяо Юаньму снял фартук и холодно сказал. — Иди вымой руки.

Сун Сюаньхэ кивнул и бросился на кухню к раковине. Вернувшись, он сел напротив Сяо Юаньму. Аромат раков пропитал каждый уголок столовой. Сун Сюаньхэ незаметно втянул воздух. Он поднял голову и посмотрел на Сяо Юаньму:

— Тогда я собираюсь заняться ими прямо сейчас.

— Ешь.

Получив разрешение, Сун Сюаньхэ схватил раков и положил их в свою миску. Затем он подул на первого рака и разломал его панцирь. Потекший из рака сок попал ему в рот.

Он усердно ел. Сверкающие глаза Сун Сюаньхэ были полны удовлетворения от хорошей еды. Он даже не заметил, как на губах Сяо Юаньму, сидевшего перед ним, появилась довольная улыбка.

Однако улыбка длилась всего секунду. В глазах Сяо Юаньму быстро промелькнуло подозрение. В его воспоминаниях Сун Сюаньхэ никогда не ел чеснок. Он хмурился и закатывал истерику каждый раз, когда чувствовал хотя бы намек на чеснок. Сяо Юаньму вспомнил, как однажды они обедали в уличном кафе. Официант забыл сказать повару, чтобы тот не добавлял чеснок. В итоге, когда подали блюда, Сун Сюаньхэ очень рассердился. В конце концов официанта уволили.

Тем не менее, Сун Сюаньхэ, сидевший перед ним сейчас, никак не отреагировал на присутствие чеснока. Он ел раков, выглядя очень довольным. Он был совершенно не похож на Сун Сюаньхэ из его воспоминаний.

Сяо Юаньму посмотрел вниз. В воспоминаниях, которые он получил от Сяо Юаньму из этого мира, Сун Сюаньхэ также ел еду с удовольствием, независимо от того, что он приготовил. Сун Сюаньхэ, казалось, не понимал, что когда в поле его зрения появляется еда, его глаза загораются удовольствием. Даже его голос смягчался на несколько тонов, когда он говорил во время еды.

По крайней мере, при обычных обстоятельствах Сун Сюаньхэ никогда бы не добавил «ах» в конце своих предложений или что-нибудь еще, что добавило бы кокетливый тон его словам.

И именно эта его другая сторона заставляла Сяо Юаньму до его перерождения постепенно влюбляться в него во время их повседневных взаимодействий. В конце концов, прошлый Сяо Юаньму действительно влюбился в Сун Сюаньхэ.

— Вкусно?

Сун Сюаньхэ поднял глаза, губы ее были испачканы соком. Он сглотнул и вытер сок с губ, прежде чем ответить:

— Очень вкусно.

Взгляд Сяо Юаньму смягчился. Он опустил глаза, взял себе рака, положил его в миску и спокойно разломал панцирь.

— Я думал, ты ненавидишь чеснок.

Сун Сюаньхэ был поражен его словами, как будто никогда раньше не слышал этого. Затем он улыбнулся и спросил:

— С каких пор? Почему я этого не знаю?

Пальцы Сяо Юаньму на секунду приостановили свое действие по извлечению мяса из панциря. Затем он поднял глаза и сказал:

— Должно быть, я ошибся.

— Да, должно быть, ты ошибся.

Сун Сюаньхэ взял еще одного рака. Хотя выражение его лица не изменилось, он быстро крикнул системе в своем уме:

【Неужели первоначальный хозяин не любил чеснок?】

Система поколебался, а затем неуверенно сказал:

【В книге об этом ничего не говорилось.】

Сун Сюаньхэ:

【Тогда почему Сяо Юаньму вдруг упомянул это?】

Система:

【Он, вероятно, неправильно все запомнил. Это нормально, когда люди что-то неправильно помнят.】

Услышав это, Сун Сюаньхэ незначительно нахмурил брови. Да, действительно, когда люди что-то забывают или неправильно запоминают — это нормально. Но не для Сяо Юаньму. Сая Юаньму отличается от обычных людей.

В книге Сяо Юаньму полагался на свою ненормально хорошую память, чтобы запомнить всю информацию из тендерных документов семьи Сун, которые он нашел в кабинете Сун Сюаньхэ. Именно он после этого объединился со старым врагом Song Group, чтобы разрушить семью Сун. Сначала этот враг не поверил Сяо Юаньму. Однако Сяо Юаньму наглядно показал ему свою феноменальную способность запоминать все.

Именно благодаря своей исключительной памяти Сяо Юаньму смог собрать в свою копилку так много побед на деловом фронте. Это у него получилось потому, что он использовал забытые или пропущенные детали, чтобы побеждать своих противников.

Поэтому внезапный вопрос Сяо Юаньму показал Сун Сюаньхэ, что тот его прощупывал. Однако Сяо Юаньму еще не возродился. Так что же он хотел узнать?

Сун Сюаньхэ уже набил свой желудок, но теперь у него тоже было что-то на уме. Сун Сюаньхэ съел еще нескольких раков, прежде чем остановиться. Затем он еще раз вымыл руки на кухне, прежде чем подняться наверх.

Как только он вышел из кухни, зазвонил телефон, который он оставил на столе. Сяо Юаньму взглянул на имя на экране и на мгновение замер. Его глаза потемнели, когда он сказал:

— Твой телефон звонит.

Сун Сюаньхэ вытер руки. Увидев имя на экране, он взял трубку и спросил:

— Чего тебе надо?

В трубке раздался голос Лю Сюй. Ее голос был нежным и мягким:

— Ничего. Я просто хотела напомнить тебе о нашей завтрашней встрече.

Сун Сюаньхэ нахмурился и холодно спросил:

— Что-нибудь еще?

— Нет, — Лю Сюй помолчала несколько секунд, прежде чем продолжить, не желая пускать все на самотек. — Разве ты не приходил ко мне на съемочную площадку в прошлый раз?

Сун Сюаньхэ задумался. Затем он усмехнулся:

— Скоро начнутся съемки нового фильма режиссера Хуана. Я вкладываю в этот фильм деньги. А ты думала, для чего я пришел?

Лю Сюй долго молчала. Затем она заговорила, не скрывая разочарования в голосе:

— Я поняла.

Повесив трубку, Сун Сюаньхэ продолжил свой путь к выходу из столовой. Когда он добрался до гостиной, он, казалось, что-то вспомнил и повернулся, чтобы обратиться к Сяо Юаньму:

— Завтра я не приду домой на ужин. Поэтому можешь приготовить ужин только на себя.

Сяо Юаньму поднял глаза, темные и мрачные:

— Встречаешься с Лю Сюй?

Сун Сюаньхэ был застигнут врасплох. Затем он понял, что Сяо Юаньму, вероятно, увидел это имя на экране его телефона, поэтому он кивнул и сказал:

— Да.

— Ты ужинаешь с ней, — выражение лица Сяо Юаньму было спокойным, и в его тоне не было никаких колебаний. — Почему?

Сун Сюаньхэ неопределенно ответил:

— Потому что.

Он не думал, что Сяо Юаньму, который редко говорил больше, чем нужно, спросит его об этом. Однако он должен был встретиться с Лю Сюй по поводу семьи Сун. Глядя на хронологию событий, Сяо Юаньму, должно быть, уже собрал довольно много улик против семьи Сун, будь то связанные со скандалами, сплетнями или их коммерческими секретами. Он не хотел давать ничего больше сверх этого. В конце концов, ему будет выгоднее, если семья Сун будет оставаться в стабильном состоянии.

Однако Сяо Юаньму, который обычно мало говорил, казалось, хотел добраться до сути вещей. Он продолжил расспрос:

— Почему?

Сун Сюаньхэ нахмурился. Еще с детства он не любил, когда люди приставали к нему, желая заставить его говорить о чем-то, о чем он не хотел говорить. Поэтому с пониженным на несколько градусов тоном голоса он ответил:

— Это не твое дело.

Сказав это, он не стал дожидаться реакции Сяо Юаньму. Он направился наверх, не оглядываясь.

\*\*\*

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 27.3**

На следующий день в полдень Сун Сюаньхэ после работы поехал прямо в Люцюйси.

Этот чайный дом, расположенный в отдаленном районе, был открыт только для членов клуба. Несмотря на послерабочее время, внутри было всего лишь несколько человек.

Как только Сун Сюаньхэ поднялся на второй этаж, он увидел, что к нему приближается невысокий, безукоризненно одетый мужчина. Этот мужчина улыбнулся ему и сказал:

— Сун шао, я с нетерпением ждал встречи с вами. Я менеджер Лю Сюй, Чжан Фэй. Пожалуйста, следуйте за мной.

Сун Сюаньхэ слегка кивнул и с выражением лица, говорящим «Веди», последовал за мужчиной.

Они остановились у входа в приватную комнату. Невысокий мужчина открыл ему дверь и остался снаружи.

Когда Лю Сюй увидела входящего Сун Сюаньхэ, она встала. Сегодня было немного прохладно, но на ней было только платье с глубоким вырезом, полностью демонстрирующее ее прекрасное тело. Она погладила свои длинные, вьющиеся волосы, ниспадающие ей на плечо, и улыбнулась Сун Сюаньхэ:

— Сун шао, пожалуйста, сядь.

Сун Сюаньхэ сел напротив нее. Выражение его лица оставалось таким же спокойным, как и тогда, когда он вошел в комнату.

— Расскажи мне о важном деле, касающемся семьи Сун и моих родителей. Ты настаивала на том, чтобы я это услышал.

Лю Сюй была поражена. Она не думала, что Сун Сюаньхэ даже не потрудится завести светскую беседу и сразу перейдет к делу.

Она слегка поджала губы, затем улыбнулась и мягко сказала:

— Сун шао, как насчет того, чтобы сделать глоток чая, прежде чем мы поговорим?

— В этом нет необходимости. — Сун Сюаньхэ взглянул на дымящуюся чашку горячего чая. — Скажи мне, зачем ты позвала меня сюда. У меня нет достаточно времени, чтобы тратить его на тебя.

Когда Лю Сюй услышала это, она сжала губы в прямую линию. Она тоже села.

— Я позвала тебя сюда, чтобы поговорить о твоем отце, Сун Гочао.

Сун Сюаньхэ поднял бровь, притворяясь заинтересованным.

Когда Лю Сюй увидела это, она убедилась, что ее слова зацепили его:

— Ты знал, что у твоего отца есть другая женщина?

— Какое это имеет отношение к тебе? — Сун Сюаньхэ поднял глаза. Он вел себя апатично. Было трудно понять его настрой.

— Я ... я уже некоторое время работаю с мистером Суном, — Лю Сюй внимательно посмотрела на Сун Сюаньхэ. Видя, что это его не трогает, она продолжила. — Но после того, как мы встретились, я обнаружила, что он просто использует меня как замену кому-то другому. Сначала я подумала, что это миссис Сун, но потом поняла, что ошиблась.

Сун Сюаньхэ рассмеялся.

— Конечно, нет, — холодно ответил он. — Как такая игрушка, как ты, может сравниться с моей матерью?

Выражение лица Лю Сюй стало неподвижным. Через несколько секунд она опустила взгляд.

— Я знаю, что в глазах Сун шао я выгляжу простой любовницей, цепляющейся за кого-то властного, но как у других в индустрии развлечений, у меня нет выбора, кроме как пойти на компромисс, особенно учитывая разницу в статусе между мистером Суном и мной. Ты имеешь право смотреть на меня свысока, но тебе не о чем беспокоиться. В конце концов, я всего лишь замена первой любви мистера Суна.

Лю Сюй умела говорить. Сначала она вела себя жалко, признавая свое более низкое положение. Затем она унизила себя и перевела разговор на главную тему. Она была достойна быть той, кто смог получить звание лучшей актрисы за короткий промежуток времени в два года. В конце концов, в таком месте, как индустрия развлечений, где одна ошибка может погубить тебя, гораздо важнее быть хорошим оратором, чем быть честным человеком.

Сун Сюаньхэ зацепился на крючок. Услышав ее слова, он посмотрел на Лю Сюй, и в его глазах появилось удивление. Он нахмурился и спросил:

— Первая любовь? Какая такая первая любовь?

— Разве ты не знал? — Потрясенное выражение лица Лю Сюй было даже более реалистичным, чем у Сун Сюаньхэ. Ее губы слегка приоткрылись, и она продолжила после минутной паузы. — Это человек, с которым твой отец встречался до того, как женился на госпоже Сун. Я слышала, что он неохотно расстался со своей первой любовью только потому, что семья Сун была очень против этого. Однако они всегда поддерживали между собой связь.

Услышав это, Сун Сюаньхэ нахмурил брови еще сильнее. Выражение его лица постепенно стало серьезным. Через несколько секунд он прищурился:

— Ты ведь понимаешь, к каким последствиям может привести подобная ложь?

— Конечно. — Увидев, что Сун Сюаньхэ поверил ей, Лю Сюй внутренне пришла в восторг. Однако на ее лице мелькнул страх. Она достала из сумки папку и положила ее перед Сун Сюаньхэ:

— У меня есть доказательства. Ты поймешь, когда все увидишь сам.

Сун Сюаньхэ открыл папку. На самом деле он знал содержимое лучше, чем Лю Сюй. Поэтому он лишь бегло просмотрел ее содержимое, прежде чем спросить:

— Зачем ты мне это все говоришь?

Лю Сюй закусила губу. Она немного поколебалась, прежде чем сказать:

— Я знаю, что я нахожусь не в том положении и не имеют тот статус, чтобы что-то говорить. Если бы я была просто его любовницей, я могла бы продолжать терпеть все это ради выживания. Однако я не хочу быть одновременно и заменой, и любовницей. Я просто подумала, что если даже такой человек, как я, так тяжело это воспринимает, то как насчет госпожи Сун? Она определенно будет чувствовать себя ужасно, если узнает об этом. Хотя это дело было скрыто очень глубоко, оно определенно негативно повлияет на семью Сун, если все раскроется. Я уже совершала аморальные поступки. Я больше не могу терпеть происходящее.

Лю Сюй была искренней в течение первой половины. В конце концов, она действительно так думала. Однако во второй половине она врала и не краснела. Можно было почти видеть, как она мысленно раздувает пламя глазами.

— Зачем ты все это мне дала? — Сун Сюаньхэ посмотрел на нее.

Лю Сюй была застигнут врасплох его пристальным взглядом. Затем она заговорила искренним тоном голоса, глядя ему прямо в глаза:

— Я совершала ошибки, но это не значит, что я не вижу саму суть. Я открыла тебе это, потому что ты имеешь право знать. Я боялась, что, когда это станет известно, тебе и миссис Сун было бы еще больнее от того, что вы этого не знали.

Ее выдающиеся актерские способности едва не заставили Сун Сюаньхэ расхохотаться. Тем не менее, он посмотрел вниз, ведя себя так, словно его ранили в самое сердце. Он сказал:

— Спасибо тебе за это. Если тебе больше нечего мне сказать, я пойду.

Лю Сюй посмотрела на него с беспокойством в глазах. Когда он вставал, она выглядела так, словно хотела добавить что-то еще. Но не стала. В конце концов она просто сказала:

— Будь осторожен. До свидания.

Сун Сюаньхэ кивнул и ушел, не оглядываясь.

Как только он покинул Люцюйси, выражение его лица изменилось. Он улыбнулся и подумал:

【Я думаю, что простая национальная награда слишком принижает Лю Сюй. Ее актерские способности поистине замечательны.】

Система согласился:

【Вы, люди, очень хитры.】

Сун Сюаньхэ собирался спросить, относится ли это к Лю Сюй, к нему самому или к ним обоим. Однако он еще не успел оформить свои мысли в вопрос, когда увидел Сяо Юаньму, стоящего на другой стороне улицы. Хотя их разделял плотный автомобильный поток, Сун Сюаньхэ чувствовал холод в глазах другого.

В этот момент на пешеходном переходе зажегся зеленый свет. Все машины замедлили ход и остановились, а пешеходы торопливо начали пересекать улицу с обеих сторон. С одной стороны на другую тянулся бесконечный поток пешеходов.

Однако ни Сун Сюаньхэ, ни Сяо Юаньму, стоявшие по разные стороны баррикад, не сделали ни одного шага.

Когда на таймере светофора осталось меньше десяти секунд, Сун Сюаньхэ начал переходить улицу. Он спросил систему:

【Когда прибыл Сяо Юаньму?】

Система, который отвлекся на сражение актерских навыков Сун Сюаньхэ и Лю Сюй, не заметил, что Сяо Юаньму был менее чем в тысяче метров от них. Он чувствовал себя виноватым. Чтобы загладить свою ошибку, он быстро сказал:

【Я только что исследовал это. Он следит за тобой с того самого момента, как ты покинул офис.】

Сун Сюаньхэ остановился. Он не знал почему, но когда он услышал, что Сяо Юаньму стоял снаружи по крайней мере полчаса, в его душе опять зародилось плохое предчувствие.

Однако таймер зеленого света вот-вот должен был закончиться. Он мог только продолжать двигаться к Сяо Юаньму. Только когда он подошел к Сяо Юаньму, он остановился. Затем он поднял на него глаза и притворился спокойным.

— Что ты здесь делаешь?

Сяо Юаньму посмотрел на Сун Сюаньхэ темным взглядом. Выражение его лица было безмятежным и непроницаемым, а голос — ясным и спокойным. Однако его ответ был очень откровенным:

— Я просто следовал за тобой.

Автору есть что сказать:

Сун Сюаньхэ: У меня зловещее предчувствие.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 28.1**

Сун Сюаньхэ слегка кивнул, делая вид, что рассеянно наблюдает за толпой проходящих мимо людей. Он очень естественно отвел от них взгляд и сменил тему:

— Раз так, давай домой вернемся вместе. Или, может быть, сходим куда-нибудь на ужин?

Сяо Юаньму проследил за его взглядом и на полсекунды остановился на пожилой паре, медленно идущей рука об руку. Затем он отвел взгляд и холодно спросил:

— Где твоя машина?

— На стоянке через дорогу, — Сун Сюаньхэ указал на магазин через дорогу. Несмотря на то, что магазин был небольшим, снаружи его стояла целая очередь. Он изогнул губы в улыбке. — Я пришел сюда за жареным гусем. Мне сказали, что в том магазине продают очень вкусного жареного гуся.

Сяо Юаньму бросил равнодушный взгляд на магазин и спросил:

— Кто сказал?

— Чжоу Нань.

После своего ответа Сун Сюаньхэ напрягся. Он не понимал, случилось ли это потому, что он чувствовал себя виноватым, или потому, что разговор с Сяо Юаньму заставил его почувствовать себя пойманным на вранье. В этом сценарии он был подлым бойфрендом, и Сяо Юаньму только что поймал его на месте преступления.

Сун Сюаньхэ был сантиметров на шесть-семь ниже Сяо Юаньму. Когда Сяо Юаньму опустил взгляд, его слегка загнутые ресницы оказались на уровне глаз Сун Сюаньхэ. Он смотрел на парня в течение двух секунд, прежде чем отвести взгляд.

— Пошли, — сказал он.

— Куда? — Сун Сюаньхэ на секунду растерялся.

— За жареным гусем.

Купив жареного гуся, они направились к стоянке. Сун Сюаньхэ прокрутил в голове их разговор, и только тогда он понял, что все это время он был под допросом. Однако Сяо Юаньму именно что следил за ним. Сун Сюаньхэ не сделал ничего плохого. Тогда почему он должен чувствовать себя виноватым?

Когда Сун Сюаньхэ подумал об этом, он слегка приподнял подбородок и бросил взгляд на профиль рядом идущего Сяо Юаньму. Он кашлянул, а затем медленно спросил:

— Так, а почему ты шел за мной?

Сяо Юаньму посмотрел на него холодным взглядом и сказал:

— Я кое-что оставил в твоей машине.

Сун Сюаньхэ слегка приподнял бровь, услышав это. Его было не так-то легко одурачить. Когда он снова заговорил, его тон казался таким же спокойным и безразличным, как у Сяо Юаньму, когда тот его допрашивал:

— И что это? Если ты забыл что-то в моей машине, ты мог бы просто позвонить мне. Но ты пошел за мной. Почему?

— Я оставил там телефон.

Сун Сюаньхэ несколько секунд молчал.

— Тогда почему ты не сказал мне об этом в компании?

— Я был занят. Не встретился с тобой во время обеда.

Сун Сюаньхэ выглядел невозмутимым. Он, казалось, был полон решимости добить Сяо Юаньму:

— Разве ты не мог найти меня?

— Окей.

Окей? Что вообще значит это «окей»?

Сун Сюаньхэ уже приготовил свои аргументы, но как раз в тот момент, когда он собирался их произнести, это «окей» запихнуло его слова обратно в горло.

Когда Сяо Юаньму увидел, как Сун Сюаньхэ поперхнулся, в его глазах мелькнула искорка восторга, но выражение его лица оставалось холодным. Он спокойно добавил:

— В следующий раз я найду тебя.

Сун Сюаньхэ поджал губы. Он долго боролся с тем, что сказать, прежде чем, наконец, выплюнул:

— Оу. — Затем он воздержался от дальнейших разговоров.

Всю оставшуюся дорогу до стоянки они молчали. Когда Сун Сюаньхэ увидел свою припаркованную машину, он ускорил шаг, создавая расстояние между собой и Сяо Юаньму. Он вытащил ключи и открыл дверь. В тот момент, когда он открыл дверцу машины, лифт в десяти метрах от них звякнул и медленно открылся.

Сун Сюаньхэ молчал. Он увидел, как оттуда вышли Лю Сюй и ее менеджер Чжан Фэй. Внезапно у него появилось плохое предчувствие.

— Сун шао! — Глаза Чжан Фэя загорелись, когда он увидел Сун Сюаньхэ. Он быстро остановил Лю Сюй. Его худое лицо, казалось, расцвело. Пылким тоном голоса он сказал:

— Я думал, вы уже уехали. Я сказал Лю Сюй, что она, должно быть, не очень гостеприимная хозяйка. Вы все время здесь ждали…Лю Сюй?

Сказав это, Чжан Фэй посмотрел мимо плеч Сун Сюаньхэ горящими глазами:

— А это…?

Сун Сюаньхэ обернулся и увидел, как к нему медленно подошел Сяо Юаньму. Он сразу же почувствовал, как у него начинает болеть голова. Он повернулся к Чжан Фэю и проговорил резко похолодевшим голосом:

— Не твое дело.

Чжан Фэй был поражен. В следующую секунду он услышал, как человек, который только что подошел к мужчине, задал простой вопрос:

— Зачем ему ждать Лю Сюй?

— Сун шао только что пил чай с нашей Лю Сюй.

Хотя голос Сяо Юаньму был прохладным, как весна, он не был неприветливым. Поэтому Чжан Фэй не возразил. Напротив, он думал, что присутствие Сяо Юаньму спасло его. Он не мог отвести взгляд от лица Сяо Юаньму. Он, привыкший к красивым лицам индустрии развлечений, поразился красотой другого человека.

Но он знал о Сун Сюаньхэ то, люди вокруг него, скорее всего, могли бы очень легко пробиться в индустрию развлечений, если бы захотели. Поэтому он закончил этот ход мыслей и сказал Сун Сюаньхэ:

— Сун шао, это здорово, что вы еще не уехали. Я как раз собирался уходить, потому что мне нужно разобраться еще с парочкой дел. И мне очень неудобно брать с собой Лю Сюй. Вы не возражаете, если я отдам вам Лю Сюй, и уеду по делам?

Температура на стоянке внезапно упала на несколько градусов. Голос Сяо Юаньму был ровным и четким:

— Что значит «отдать ему Лю Сюй»?

Чжан Фэй почувствовал, что в тоне Сяо Юаньму что-то не так. Он поднял глаза, ожидая объяснений, но похолодел, встретившись взглядом с собеседником. Эти глаза, которые только что были спокойными и безобидными, вдруг стали темными и холодными. Казалось, какая-то сила давит на него, и холод проникает сквозь подошвы ног, поднимаясь к спине. Прошло всего несколько секунд, но он чувствовал, что его спина уже покрылась холодным потом. Когда подул сквозняк, его пронзил ледяной холод.

Сун Сюаньхэ заметил, что Чжан Фэй смотрит на Сяо Юаньму по-другому. Он вспомнил, что у Чжан Фэя была репутация сутенера для молодых мужчин и женщин в индустрии развлечений. Сун Сюаньхэ нахмурился. Он вздернул подбородок и произнес насмешливым тоном:

— Твои планы не так уж плохи, но «Императрица Лю» принадлежит моему отцу. Меня это не интересует. Будет лучше, если ты прекратишь свои интриги. Если я еще раз услышу, как ты клевещешь на меня, я не буду вежлив.

Как только Сун Сюаньхэ заговорил, Чжан Фэй почувствовал, что давление исчезло. Он быстро отвел взгляд. Его лицо побледнело. Он не осмелился снова взглянуть на Сяо Юаньму. Пропитанная потом одежда прилипла к его спине. В его голосе слышалась дрожь.

— Вы правы, Сун шао. Я обещаю никогда больше не думать об этом. Должно быть, я сошел с ума, желая свести кого-то вроде Лю Сюй с таким великим человеком, как вы. Лю Сюй недостойна вас. Пожалуйста, простите меня. Сейчас мы уйдем. Мы никоим образом не хотели мозолить вам глаза.

Как только он сказал это, он потянул Лю Сюй к микроавтобусу, припаркованному в углу. Он даже не смотрел на лицо Сун Сюаньхэ и торопился так, словно у него горела задница. Он распахнул дверцу машины, вошел и тут же очень торопливо захлопнул ее. Он был похож на испуганную курицу, которую преследует зверь.

Микроавтобус уехал, но Сун Сюаньхэ все еще был озадачен. Хотя его слова только что были безжалостны, они не были настолько резкими, чтобы напугать кого-то вроде него. Однако, прежде чем он успел подумать об этом, он услышал, как Сяо Юаньму сказал:

— Ты идешь?

Дела Лю Сюй его не касались, особенно когда они были связаны с ее менеджером. Сун Сюаньхэ больше не хотел думать об этом и сел в машину.

— Поехали.

\*\*\*

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 28.2**

По дороге домой они вообще не разговаривали. Благополучно добравшись до места назначения, Сяо Юаньму заговорил у входа в квартиру:

— Что ты хочешь на ужин?

Сун Сюаньхэ застыл на полушаге. В прошлом Сяо Юаньму каждый день спрашивал его, что он желает на ужин. Но после выписки из больницы он перестал спрашивать. Более того, его отношение к нему стало еще холоднее. Сун Сюаньхэ думал, что это было потому, что тот разочаровался в нем из-за недавнего инцидента или понял, что он ошибочно принял его благодарность за любовь.

Сун Сюаньхэ испытал одновременно облегчение и сожаление. Последнее было связано с тем, что он больше не сможет иметь привилегию заказывать определенные блюда.

Он не думал, что тот вдруг спросит его об ужине. Хотя Сун Сюаньхэ был потрясен, он все же ответил очень быстро:

— Кажется, в холодильнике есть креветки. Хочу на ужин креветок Лунцзин. А в остальном делай, что хочешь.

Сяо Юаньму слегка кивнул и направился на кухню.

Сун Сюаньхэ сел в гостиной и стал ожидать свой ужин. Сун Сюаньхэ начал размышлять о переменах, произошедших с Сяо Юаньму за последние несколько дней.

После автомобильной аварии Сяо Юаньму Сун Сюаньхэ приписывал изменения в настроении Сяо Юаньму его травме. Поэтому он не слишком много думал об этом. Но когда он тщательно прочесал свои воспоминания, то понял, что Сяо Юаньму действительно сильно изменился.

Он говорил больше, чем раньше, но сейчас он казался более спокойным. Хотя он все еще был довольно невыразителен, аура Сяо Юаньму изменилась от отчужденности к безразличию.

По крайней мере, Сяо Юаньму никогда не раздевался перед ним. Он также никогда не стал бы расспрашивать его об отношениях с другими людьми.

Внезапно перед ним всплыл тот неожиданный поцелуй на вечеринке по случаю дня рождения Цянь Циня. Сун Сюаньхэ взял чашку и сделал глоток воды, стирая эту сцену из головы.

Как будто все изменилось, начиная с того поцелуя. Неужели Сяо Юаньму действительно влюбился в него?

Сун Сюаньхэ испугался своих собственных мыслей и внезапно захлебнулся водой. Он кашлял, пока из глаз не полились слезы. Он сделал еще несколько глотков и, успокоившись, поставил чашку на стол.

Невозможно. Даже если это был Сяо Юаньму до перерождения, как мог свирепый детеныш, который прошел через такое количество трудностей и рос в приюте, так легко влюбиться в кого-то?

Кроме того, когда Сун Сюаньхэ вспоминал их прошлые взаимодействия, то ему на ум приходили его приказы Сая Юаньму или холодные взгляды Сяо Юаньму. В их общении не было ничего такого, что делало бы их обоих счастливыми. Но, может, он слишком много думает.

— Ужин готов.

Сун Сюаньхэ посмотрел в сторону раздавшегося голоса и встретился глазами с Сяо Юаньму, который сидел у дивана. Образы этого Сяо Юаньму и прошлого Сяо Юаньму медленно слились. Между ними теперь не было никакой разницы.

Сомнения медленно рассеялись. Похоже, он действительно слишком много думал.

Они ели очень тихо. После того, как Сяо Юаньму поставил посуду в посудомойку и вернулся обратно, Сун Сюаньхэ попытался его разговорить:

—- Я нашел очень интересный фильм. Давай посмотрим вместе.

Сяо Юаньму бросил на него холодный взгляд, а затем вяло сказал:

— Нет.

Затем Сяо Юаньму ушел, не оглядываясь. Сун Сюаньхэ проводил его спину взглядом. Наконец он почувствовал настоящее облегчение.

Все было так, как он и думал. Если Сяо Юаньму был из легко влюбчивых людей, то его семеро преследователей не получат никакого экранного времени позже.

Успокоившись, Сун Сюаньхэ решил не оставаться в гостиной и направился к себе наверх.

\*\*\*

Рабочая неделя пролетела очень быстро. В мгновение ока наступила суббота.

В семь часов вечера Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму прибыли на прием как раз вовремя. Не успели они зайти внутрь, как тут же привлекли к себе множество взглядов своим красивым внешним видом.

Большинство людей здесь были коллегами университетского соседа Сун Сюаньхэ. Поэтому это большинство ничего не знало о Сун Сюаньхэ. Поэтому, когда появились эти два мужчины, которые были настолько привлекательны, что сами по себе увеличили средний балл привлекательности приема, люди не могли не перешептываться и пытаться выяснить, кто они.

Главные герои обсуждений, Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму, уже привыкли быть в центре внимания. Выражение их лиц ничуть не изменилось.

Сун Сюаньхэ оглядел зал. Он не видел никого, кто был бы похож на университетского соседа по комнате из его воспоминаний. Не решив своей проблемы, он нашел свободный угол и решил постоять там. Он прошел только половину пути, когда только что вошедший Чжоу Нань подозвал его к себе. Чжоу Нань также поприветствовал Сяо Юаньму. Затем он рассмеялся и обратился к Сун Сюаньхэ:

— Не стой в углу. Иначе тебя не увидит Сун Цзябао. Что мы тогда будем делать?

Сун Сюаньхэ знал, на что намекает Чжоу Нань. Он холодно покосился на него:

— А зачем ему меня видеть?

Чжоу Нань прищелкнул языком и покачал головой.

— Ты не понимаешь. Вы родственники. Это ужасно, что он не пригласил тебя, своего кузена, несмотря на то, что это его прием по случаю открытия его компании. Поэтому ты должен предстать перед ним и преподать ему урок.

Сун Сюаньхэ усмехнулся:

— Ты просто хочешь, чтобы мы устроили хорошее шоу.

— Ну да, действительно, это главная причина. — Чжоу Нань легкомысленно рассмеялся, но тон его голоса был уверенным, как будто он верил в свою правоту. — Так совпало, что он тебе тоже не нравится. Так что не прячься и стань для него бельмом на глазу. Оно того стоит.

Сун Сюаньхэ больше не стал его слушать. Он продолжил свой путь к углу.

Чжоу Нань последовал за ним. Когда он увидел, что тот уходит все дальше и дальше, он протянул руку в попытке схватить его за плечо. Однако, прежде чем его рука смогла дотянуться до его плеча, что-то ей помешало. Он был поражен. Прямо на его глазах Сяо Юаньму спокойно коснулся плеча Сун Сюаньхэ. Его действия были очень естественными, как будто он что-то стряхивал. Из-за этого Чжоу Нань не смог произнести ни слова.

Сун Сюаньхэ остановился. Он заметил, что у Чжоу Наня было странное выражение лица. Он спросил:

— Что-то не так?

Чжоу Нань взглянул на Сяо Юаньму и покачал головой:

— Нет, все нормально.

Сказав это, Чжоу Нань сразу понял, что Сун Сюаньхэ собирается попросить его уйти. Поэтому он решил его опередить:

— Я здесь никого не знаю. Не прогоняй меня. Мне так страшно одному.

Сун Сюаньхэ скривил рот. Но когда он уже собирался заговорить, кто-то прервал его:

— О! Разве это не мой кузен? Я не помню, чтобы посылал тебе приглашение. Что ты здесь делаешь?

Окружающие обернулись на источник громкого голоса. Сун Сюаньхэ тоже повернулся к нему. Он увидел стоящего рядом грациозного мужчину. Мужчина улыбнулся Сун Сюаньхэ, но эта улыбка не показалась тому доброй.

Сун Сюаньхэ тоже улыбнулся в ответ. Затем он произнес ленивым и полным презрения голосом:

— Я не помню, чтобы у моего отца был подобный тебе сын. Тебя недавно усыновили?

Выражение лица Сун Цзябао погасло:

— Я никогда не говорил, что я сын своего дяди. Но есть ли у дяди еще другие сыновья, — это уже другой вопрос. А ты что думаешь?

Выражение лица Сун Сюаньхэ не изменилось. Он улыбнулся:

— Не важно, сколько у него сыновей. Пока все знают, что только двое из нас унаследуют семейное имущество, это не важно. Но раз уж мы заговорили об этом, я слышал, что дядя недавно притащил домой ребенка. Так что я действительно не знаю, сколько сыновей у дяди.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 28.3**

— Ты!

Лицо Сун Цзябао побагровело от ярости. Окружающие переглянулись. Они подтянулись к мужчинам, услышав сплетни о своем боссе.

— Что случилось? — Сун Сюаньхэ склонил голову набок, его губы изогнулись в улыбке.

Сун Цзябао сжал кулак. Но когда он увидел окружающую их огромную толпу людей, к нему вернулся рассудок. Он сказал:

— Это первый прием моей компании. Я не посылал тебе приглашения. Даже если мы родственники, ты не можешь просто взять и прийти. Если у тебя есть хоть капля здравого смысла, ты уйдешь прямо сейчас. Я не буду лишать тебя твоего достоинства и не стану вызывать охрану.

Сун Сюаньхэ рассмеялся:

— Если ты не доверяешь мне, то должен, по крайней мере, доверять своим подчиненным. Неужели ты думаешь, что они впустили меня без приглашения только благодаря моему хорошенькому лицу?

Услышав это, Чжоу Нань не смог сдержать смеха. Несколько капель вина отлетело на костюм Сун Цзябао. И тут же настала тишина. Это выглядело довольно забавно.

— Прости. — Чжоу Нань, смеясь, махнул рукой. В его извинениях не было искренности. — Это был несчастный случай.

Сун Цзябао, к которому только что вернулось спокойствие, снова пришел в ярость. В его груди бушевал огонь. Однако он не осмеливался выплеснуть свой гнев перед Чжоу Нанем. Хотя Сун Сюаньхэ тоже имел высокий статус, их ссора или драка не принесут никакого результата. В конце концов, они входят в одну семью. Что бы они ни делали, всегда найдется кто-нибудь, кто сможет все уладить.

Но с Чжоу Нанем все было не так. Чжоу Нань был единственным сыном семьи Чжоу, а также ее единственным преемником. Даже если дядей Сун Цзябао был Сун Гочао, он не мог позволить себе оскорбить семью Чжоу.

Поэтому выражение лица Сун Цзябао несколько раз менялось, прежде чем он заставил себя стерпеть это. Он сказал:

— Чжоу гэ сделал это не нарочно. Нет нужды извиняться.

Чжоу Нань сделал еще один глоток вина и ухмыльнулся:

— Хорошо, что ты не обиделся.

Сун Сюаньхэ рассмеялся. Сун Цзябао снова приковал взгляд к нему. Увидев Сун Сюаньхэ, сидящего за одним столом с Чжоу Нанем, он сжал кулаки. Он изобразил фальшивую улыбку:

— Я не ожидал, что Кузен придет с Чжоу шао. Если бы вы сказали мне об этом раньше, я бы не имел ничего против.

Чжоу Нань махнул рукой и сказал:

— Он не со мной пришел.

Лицо Сун Цзябао едва заметно изменилось. Он смотрел, как Сун Сюаньхэ неторопливо потягивает вино. Он постарался унять огонь в своей груди.

— Кузен, — холодно сказал он, — поскольку тебя никто не приглашал, мне придется попросить тебя уйти.

Ну и что с того, что семья Сун Сюаньхэ богаче его? Ну и что с того, что Сун Сюаньхэ всегда затмевал его с тех пор, как они были детьми? Как только станет известно, что Сун Сюаньхэ был выгнан с этого приема, многие люди начнут насмехаться за его спиной. Сун Цзябао знал, что больше всего его кузен дорожит своей репутацией.

Как раз в тот момент, когда Сун Цзябао подумал, что Сун Сюаньхэ убежит, поджав хвост, Сун Сюаньхэ вдруг улыбнулся. Он был красивым мужчиной, и его улыбка была привлекательной и теплой, как солнце. Его улыбка привлекла к себе взгляды многих женщин, находящихся в зале.

— Чему ты улыбаешься?

Улыбка Сун Сюаньхэ продолжала светиться:

— Ты не единственный хозяин этого приема, не так ли?

Когда Сун Цзябао увидел насмешку на лице Сун Сюаньхэ, выражение его лица слегка изменилось. Теперь у него в груди зародилось плохое предчувствие.

Действительно, в следующую секунду Сун Цзябао увидел, как Сун Сюаньхэ встал, прошмыгнул мимо него и сказал:

— Поздравляю с основанием новой компании.

Сун Цзябао напрягся всем телом. Он медленно обернулся и увидел, что Сун Сюаньхэ пожимает руку его деловому партнеру, которому принадлежало большинство акций их компании. Казалось, они очень хорошо знакомы друг с другом.

Он постарался придать своему застывшему лицу как можно более естественное выражение:

— Го гэ, откуда вы с Сун Сюаньхэ друг друга знаете?

Го Тао немного задержался, потому что его отвлекли кое-какие дела. Он не знал, что только что произошло. Он только что подошел к ним, потому что заметил, что его партнер и университетский сосед по комнате, которого он пригласил на прием, что-то обсуждают.

Поэтому он улыбнулся и сказал:

— Ты забыл о друге, которого я хотел тебе представить? О том, у кого действительно впечатляющее происхождение? Ну, это он и есть, мой университетский сосед по комнате — Сун Сюаньхэ. Он один из преемников Song Group.

Взгляды нескольких человек приковались к Сун Сюаньхэ после этих слов. Все дружно ахнули. Они не думали, что такой человек может появиться на приеме в честь открытия такой маленькой компании.

Когда Сун Цзябао услышал восторженные вздохи при раскрытии личности Сун Сюаньхэ, он снова напрягся. Он не ожидал, что Го Тао будет знать Сун Сюаньхэ или что Сун Сюаньхэ окажется тем самым другом, который, как было сказано, может стать их главным клиентом.

Все слышали, что Сун Цзябао сказал незадолго до этого. Сун Цзябао подумал, что наверняка уже появились люди, заявляющие, что тот не понимает, что для него есть хорошо, а что — плохо. Они, вероятно, уже сейчас высмеивают его за то, что он осмелился оскорбить Сун Сюаньхэ.

Почему? У них с Сун Сюаньхэ явно был общий прадед, но между их дедами была такая пропасть. Один дед был богатым и влиятельным, в то время как другой в лучшем случае принадлежал к среднему классу. Статусы его отца и отца Сун Сюаньхэ были совершенно разными.

С момента их детства, поскольку они почти одногодки, все постоянно сравнивали его с Сун Сюаньхэ. Хотя Сун Цзябао обыгрывал его во всем, каждый человек говорил лишь: «Какая жалость». Это же Сун Сюаньхэ, сын Сун Гочао.

После этого все почести всегда отдавались Сун Сюаньхэ. Никто никогда не смотрел на него дважды.

Так случалось только потому, что Сун Сюаньхэ был внуком двоюродного дедушки. Почему все происходило именно так?

Увидев, что Сун Цзябао все это время молчит с мерзким выражением лица, Го Тао не мог не спросить:

— Ты в порядке? Ты же знаком с Сюаньхэ? Я только что видел, как вы разговаривали.

Услышав это, Сун Цзябао тут же повернулся и посмотрел на Сун Сюаньхэ. Когда он увидел насмешливую ухмылку на губах собеседника, его гнев только усилился. Однако он успокоился, несмотря на то, что был очень зол. Он вдруг вспомнил чрезвычайно красивого мужчину, который стоял рядом с Сун Сюаньхэ. Затем в его голове всплыли слухи о Сун Сюаньхэ.

У Сун Цзябао появилась идея. Выражение его лица тоже приняло более спокойное выражение. Он холодно рассмеялся:

— Это мой двоюродный брат. Но его выгнали из дома, когда он поссорился с моим дядей, поэтому мы давно с ним не виделись. Я слышал, что ссора произошла из-за мужчины, которого он заставил быть с ним в отношениях.

Сун Цзябао обернулся, его взгляд остановился на Сяо Юаньму:

— Если я не ошибаюсь, мужчина, о котором идет речь, должен быть этим стоящим передо мной джентльменом?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 29.1**

После слов Сун Цзябао все взгляды устремились на Сяо Юаньму.

Появление Сяо Юаньму ранее привлекло много внимания. Хотя звездами спора были Сун Цзябао и Сун Сюаньхэ, люди все равно время от времени поглядывали на него. В конце концов, люди всегда охотились за красотой. Было очень трудно контролировать себя, сталкиваясь кем-то настолько красивым.

Поэтому, когда они услышали эту сплетню о богатых, люди стали более восторженно смотреть на Сяо Юаньму, чем на Сун Сюаньхэ, когда его личность была раскрыта.

Люди иногда слышали в новостях сплетни о богатых и влиятельных. Однако они никогда раньше не слышали о такой истории, как «Тиранический президент, который заставляет кого-то быть его любовником».

В приемном зале царила полная тишина. Ни Сун Сюаньхэ, ни Сяо Юаньму тоже не произнесли ни слова.

Увидев это, Сун Цзябао злобно улыбнулся. Он спросил:

— Или я ошибаюсь?

Сун Сюаньхэ холодно рассмеялся. Он уже собирался заговорить, когда увидел подошедшего Сяо Юаньму. Затем парень встал перед ним, естественно вытащил руку Сун Сюаньхэ из руки Го Тао и взял ее в свою.

Эта серия действий была быстрой, но плавной. Все глаза следили за Сяо Юаньму и наконец остановились на переплетенных руках Сао Юаньму и Сун Сюаньхэ.

Сяо Юаньму даже не потрудился взглянуть на Сун Цзябао. Он посмотрел на Го Тао и сказал ровным тоном:

— Вы должны отпустить нас, если закончили свое приветствие.

Все: ....

С самого начала Сун Сюаньхэ ничего не чувствовал, когда на него было направлено столько взглядов. Но теперь, когда Сяо Юаньму держал его за руку на глазах у всех, он вдруг почувствовал себя неловко.

Сун Сюаньхэ мгновение боролся с желанием вырвать свою руку из его хватки. Однако, хотя было не похоже, что Сяо Юаньму использовал много силы, Сун Сюаньхэ не мог высвободить свою руку.

Здесь было слишком много людей, и Сун Сюаньхэ заботился о соблюдении приличий. Поэтому он мог только поджать губы и отвернуться. Он сказал Го Тао:

— Я не знал, что Сун Цзябао является твоим партнером. Если бы я знал, то предупредил бы тебя. Если ты понесешь из-за этого потери, я буду чувствовать свою ответственность.

Сяо Юаньму и Сун Сюаньхэ ни разу не взглянули на Сун Цзябао. Они также не ответили на его вопрос. Несмотря на это, никто не поверил тому, что только что сказал Сун Цзябао.

Если у всех окружающих есть глаза, то из естественных взаимоотношений этой пары они бы сделали вывод, что «использование Сун Сюаньхэ влияния своей семьи для того, чтобы заставлять Сяо Юаньму быть с ним в отношениях» было полнейшей чушью.

Будет ли мужчина, которого заставляют быть в отношениях, несколько секунд подряд нежно держать своего мучителя за руку?

Более того, если они не ошибаются, то сейчас именно маленький молодой мастер Song Group пытается вырваться из рук другого. Если бы вы сказали им, что именно этот высокий, красивый мужчина принуждал Сун Сюаньхэ к отношениям, то это было бы более правдоподобно. Сун Сюаньхэ, заставляющий другого мужчину быть с ним — это очень нелепая мысль.

Кроме того, вокруг них витала сильная атмосфера любовных голубков. Могла ли пара с принуждением в отношениях излучать такую нежную ауру?

Одно дело, когда Сун Цзябао врет не краснея, но разве он принимает их всех за дураков?

Однако мастерство Сун Сюаньхэ в провоцировании людей было действительно велико. Разве это не означало, что недавно открытая компания Сун Цзябао в конце концов потеряет влияние и обанкротится?

Когда Го Тао услышал это, его улыбка застыла. Хотя он и Сун Сюаньхэ были богачами второго поколения и также были соседями по комнате в университете, различия между их семейными ситуациями были совершенно разными. У каждого из них были свои круги общения, так что на самом деле они не были так уж близки. Они были чуть ближе, чем обычные однокурсники.

Го Тао не очень обрадовался, услышав от Сун Сюаньхэ такие слова в день открытия его компании. Однако он был спокойным парнем и не показывал своего недовольства. Вместо этого он отыгрался и пошутил:

— Он всего лишь мелкий инвестор. Конечно, я не стал бы специально упоминать его. Я слышал, что ты очень любишь вино Романе-Конти. Просто так получилось, что у меня есть одна такая бутылка. Я собирался подарить ее тебе. Я попрошу кого-нибудь принести ее тебе, когда ты соберешься нас покинуть.

При этих словах глаза Сун Сюаньхэ загорелись. Единственное, что у него было общего с прежним хозяином, — это их любовь к вину. Разница была в том, что первоначальный хозяин любил коллекционировать вино, в то время как Сун Сюаньхэ любил дегустировать вино. Этот мир был примерно таким же, как и его собственный — история, технологии или разделение границ были одинаковыми. Поэтому знаменитые винодельни в его первоначальном мире были известны и здесь.

— Хорошо. — Губы Сун Сюаньхэ изогнулись в улыбке. Раньше ему было все равно на Го Тао и поэтому он не собирался вмешиваться в его бизнес, но поскольку тот подарил ему бутылку вина, то Сун Сюаньхэ вполне мог ответить взаимностью. По крайней мере, он не мог просто стоять и смотреть, как его подставляют.

Сун Сюаньхэ потянул Сяо Юаньму, который не отпускал его, и чуть ближе подошел к Го Тао. Он прошептал тому на ухо:

— Что-то не так с первоначальными инвестициями Сун Цзябао. Я бы посоветовал тебе устроить проверку.

Го Тао был поражен. Он подсознательно бросил взгляд на мертвенно-бледного Сун Цзябао, а затем тихо спросил Сун Сюаньхэ:

— Серьезно?

Сун Сюаньхэ хотел сказать что-то еще, но Сяо Юаньму толкнул его в плечо и немного отстранил. Он повернулся, чтобы посмотреть на Сяо Юаньму, а затем сказал Го Тао:

— Моя благодарность за вино.

После этого он кивнул Го Тао и потянул Сяо Юаньму в направлении Чжоу Наня.

Го Тао стоял на месте, растерянный и неуверенный. Хотя он и не был так близок с Сун Сюаньхэ, он также знал, что тот не относился к нечестным людям. Однако вопрос о первоначальных инвестициях...Хотя он и был партнером, но не имел к этому никакого отношения. Так что даже если Сун Цзябао действительно сделал что-то не так, это не должно было повлиять на него.

Но Сун Сюаньхэ изо всех сил старался тайком предупредить его. Это означало, что все не так просто, как он думал.

Вино, которое он подарил Сун Сюаньхэ, должно было немного сблизить их и позже настроить Сун Сюаньхэ на более развернутый разговор. Хотя это сухое красное вино было не очень старым, его аукционная цена все равно достигала шестизначных цифр. Это означало, что ценность информации, которую дал ему Сун Сюаньхэ, все еще оставалась неясной.

Сун Сюаньхэ было все равно, что думает Го Тао насчет его предупреждения. Но когда он посмотрел на разъяренного Сун Цзябао, он сделал паузу и сказал:

— Кузен, хотя дядя привел домой еще одного сына, ты не должен из-за этого так сильно расстраиваться. В конце концов, старики любят детей. Как сын, ты должен сочувствовать старикам. Не будь таким строптивым.

Сказав это, Сун Сюаньхэ похлопал Сун Цзябао по плечу. Если бы вы только что не видели, как он безжалостно словесно порвал Сун Цзябао, вы бы подумали, что они действительно были в хороших отношениях.

Выражение лица Сун Цзябао ухудшилось, когда он услышал это. Когда он заговорил, казалось, что он старательно выдавливает каждое слово:

— Сун Сюаньхэ, не притворяйся таким самодовольным. Кого волнует, что ты считаешь себя преемником Song Group? В конце концов, компания твоей семьи будет принадлежать Сун Сюаньлиню. Когда придет время, ты окажешься не в лучшем положении, чем я.

Сун Сюаньхэ убрал свою руку с его плеча и вздохнул, как будто жалея мужчину:

— Кузин, тебе не о чем беспокоиться. У меня никогда не было желания возглавить компанию. Зачем мне беспокоиться о ней, если кто-то другой готов позаботиться обо мне? Когда придет время, акций, которые я унаследую, будет достаточно для долгой роскошной жизни. Хотя у тебя нет полноценных братьев и сестер, сводные братья все равно остаются семьей. Наставляй того, кто сможет отплатить. Может быть, малыш захочет поделиться с тобой своей долей.

Каждое слово вонзалось в сердце Сун Цзябао, как нож. Они обнажили его самый темный страх и его самые большие волнения. Он впился в Сун Сюаньхэ взглядом, полным яда. Если бы у него не было причины, ему бы не терпелось разрубить его на куски.

Сун Сюаньхэ встретил взгляд Сун Цзябао с невинной улыбкой. Он указал на заднюю дверь и сказал:

— Кузен, ты хозяин приема. Здесь есть еще гости. Я больше не хочу отвлекать тебя своими делами.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 29.2**

Сяо Юаньму спокойно наблюдал за всем происходящим. Он видел, как Сун Сюаньхэ насмехается и высмеивает Сун Цзябао, видел, как он разыгрывает спектакль, видел, как он притворяется невинным, несмотря на то, что не может скрыть самодовольного выражения своих глаз. Когда Сяо Юаньму увидел, как Сун Сюаньхэ и Сун Цзябао скрестили словесные мечи, на его губах появилась слабая, но искренняя улыбка.

Он почти забыл, как давно не был так счастлив.

Началось ли это с момента его первого перерождения, или когда его родители умоляли его уступить место преемника его младшему брату, который чуть не убил его, или когда семья Сяо начала сильно придираться к совету директоров — они потеряли благодать и спокойствие, когда все их пороки вылились наружу, и почти прибегли к насилию из-за крошечной прибыли.

Он уже привык находить счастье в бизнесе. Он будет чувствовать себя совершенным каждый раз, когда выиграет очередную сделку. Но эти достижения состояли из слишком многих вещей. Те части, которые могли сделать вас счастливыми, были ничтожны до такой степени, что он едва мог это почувствовать.

Он был так несчастен, что, когда только проснулся, странное чувство удовлетворения и радости сопровождало и незнакомые, и знакомые воспоминания. Это заставляло его чувствовать, что все было ненастоящим. Он даже подсознательно пытался подавить это странное чувство, чтобы взглянуть в лицо миру, который он скоро увидит в настоящем свете, и подойти к нему с самым бдительным и рациональным подходом, на какой он только был способен.

Однако теперь он вдруг понял, что в этих воспоминаниях нет ничего плохого. Независимо от того, каким человеком был Сун Сюаньхэ, по крайней мере, его существование теперь могло заставить его чувствовать себя счастливым.

Даже если это счастье исчезнет в ближайшем будущем, это не значит, что он не сможет наслаждаться им сейчас — наслаждаться этим странным, неопределенным, но искренним чувством.

Сун Сюаньхэ подтащил Сяо Юаньму к столу Чжоу Наня. Когда Чжоу Нань увидел их переплетенные руки, он не мог не усмехнуться. Он сказал Сун Сюаньхэ:

— Ты оскорбляешь одиноких людей или даже убиваешь их прямо сейчас. Неужели у тебя нет ни капли сочувствия к нам?

Только тогда Сун Сюаньхэ вспомнил, что все еще держится за руки с Сяо Юаньму. Он быстро отдернул руку. Он не думал, что на этот раз освободиться будет так легко. Но парень отпустил его руку настолько легко, что Сун Сюаньхэ не мог не посмотреть на Сяо Юаньму.

Поймав его взгляд, Сяо Юаньму спрятал улыбку. Он посмотрел Сун Сюаньхэ и сказал холодным голосом:

— Что-то не так?

— Ничего. — Сун Сюаньхэ отвел взгляд. Он взял коктейль со льдом у проходящего мимо официанта рукой, на которой все еще осталось тепло тела Сяо Юаньму. Ледяная жидкость потекла ему в горло. Только тогда он поднял глаза и сказал немного холодным голосом:

— Не хватай меня снова за руку так небрежно.

Сяо Юаньму не высказал своими глазами ни единой эмоции. Невозможно было понять, что он чувствует. Однако в его чистом и холодном голосе звучали невинные нотки:

— Разве мы не пара?

Сун Сюаньхэ потерял дар речи. Честно говоря, он действительно не думал, что они были парой. Хотя они целовались и жили вместе, поцелуй обычно был вынужденным, да и какие пары живут в раздельных комнатах? В лучшем случае они были соквартирантами.

Более того, он не думал, что Сяо Юаньму когда-нибудь признается, что они пара.

Сун Сюаньхэ промолчал, но Чжоу Нань не мог продолжать смотреть на это. Он думал, что Сяо Юаньму был намного лучше, чем тот сброд, с которым Сун Сюаньхэ встречался раньше. По крайней мере, этот казался порядочным человеком. Хотя он казался немного холодным, но он не вел себя ни раболепно, ни властно по отношению к Сун Сюаньхэ. Это было очень хорошо. Он был действительно хорошей партией для Сун Сюаньхэ.

Когда он впервые увидел Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму, он был немного скептически настроен к их отношениям, видя, что они не были особенно близки. Однако после того, как он увидел, что произошло на дне рождения Цянь Циня и что произошло сегодня, его сомнения полностью рассеялись. Хотя они не липли постоянно друг к другу, как другие пары, аура вокруг них была похожей на остальные пары. Хотя Чжоу Нань не мог сказать, что он был чрезвычайно опытным, у него все еще было больше опыта в любовных делах, чем у среднего человека. Он не мог ошибаться в этом.

Просто в последнее время Чжоу Наню стало любопытно кое-что. По слухам, и из того, что он лично видел раньше, именно Сун Сюаньхэ преследовал Сяо Юаньму. Но теперь, когда он смотрел на них, казалось, что Сяо Юаньму больше любил Сун Сюаньхэ. Тем временем Сун Сюаньхэ был немного холоден по отношению к Сяо Юаньму.

Основываясь на том, что он знал об Сун Сюаньхэ, он был уверен, что тот будет интересоваться им только в течение короткого промежутка времени. Он догадался, что Сун Сюаньхэ уже начинал уставать от Сяо Юаньму.

Когда Чжоу Нань подумал об этом, он не мог не сказать:

— Это нормально, когда влюбленные держатся за руки. Почему ты так ворчишь и стесняешься этого?

Сяо Юаньму, вероятно, был лучшим партнером, которого Сун эр, этот парень, когда-либо мог найти. В конце концов, все знали, что Сун эр встречался с другими мужчинами только из-за их внешности. Внешность Сяо Юаньму была вершиной человеческой красоты. По крайней мере, Чжоу Нань никогда не видел знаменитости более красивой, чем он. Если Сун эр будет раздражать другого до такой степени, что тот решит с ним порвать, то будет очень трудно вернуть Сяо Юаньму обратно.

Будучи другом Сун Сюаньхэ, Чжоу Нань считал, что он просто обязан предупредить его об этом.

Однако Сун Сюаньхэ, казалось, не понимал его добрых намерений:

— А кто сказал, что влюбленные должны держаться за руки? Мне это не нравится. Никогда больше не бери меня за руку без особой причины.

Чжоу Нань дважды кашлянул. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ смотрит на него, он обратил на того свой взгляд.

Сун Сюаньхэ не понимал, что Чжоу Нань пытался сказать своими глазами. Его взгляд задержался на нем на две секунды, прежде чем отстраниться.

Взгляд Сяо Юаньму упал на слегка покрасневшие уши Сун Сюаньхэ. Затем он тихо сказал:

— Хорошо.

Ни в выражении его лица, ни в голосе не было недовольства. Когда он смотрел вниз, в его глазах было даже немного тепла. Выражение лица Чжоу Наня застыло на две секунды. Теперь он знал, почему люди советуют не вмешиваться в чужие отношения.

В этой паре один был готов напасть, а другой — принять это. Ни один из них не оценил бы его усилий.

Чжоу Нань закатил глаза и одним глотком допил свой напиток. Затем он сказал:

— Я собираюсь немного прогуляться. Не буду больше вас беспокоить.

Сун Сюаньхэ взглянул на него с пасмурным выражением лица. Он даже не пытался уговорить Чжоу Наня остаться. Он просто сказал:

— Иди уже отсюда.

Чжоу Нань заскрежетал зубами. Он понимал, почему Сун Цзябао ненавидел Сун эра, этого парня. Если бы он знал об этом раньше, то помог бы и подбодрил Сун Цзябао, чтобы тот немного поставил этого парня на место.

Когда Сун Сюаньхэ увидел, что Чжоу Нань не двинулся с места, несмотря на то, что сказал, что собирается уйти, он не мог не спросить:

— Ты разве не уходишь?

Чжоу Нань: ....

— Я ухожу!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 29.3**

Сун Сюаньхэ не мог удержаться от улыбки, когда увидел, как Чжоу Нань гневно потопал прочь. Чжоу Нань действительно был похож на одного из его друзей детства из его родного мира. Его слова были резкими, но сердце было теплым. Пока он считал тебя своим другом, он никогда не будет держать на тебя зла. Но именно из-за этой черты он очень легко мог получить удар в спину от кого-то из своих близких.

Его единственный друг детства, который также был его лучшим другом, умер из-за этого.

Этот глупый малый не выказывал никакой ненависти и не выглядел расстроенным до самой своей смерти. Когда он испустил последний вздох, он все еще не забыл напомнить Сун Сюаньхэ, чтобы он позаботился о себе. Он сказал ему, что чувствовать себя живым на самом деле замечательно.

Сун Сюаньхэ не знал, была ли жизнь прекрасна или нет. Все, что он знал, это то, что последний человек, которому он мог полностью доверять, покинул его.

Сун Сюаньхэ отвел взгляд и выбросил из головы воспоминания о том времени. Он сосредоточился на ожидании начала сюжета.

Он не хотел, чтобы Чжоу Нань оставался здесь. Он отослал его из-за предстоящей сцены. Сегодня был первый и единственный раз, когда Сяо Юаньму почувствовал чью-то доброту после встречи с Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ продолжал пить свой коктейль. Пустые бокалы были унесены официантами. Мгновение спустя он взял еще один бокал у проходящего мимо официанта. Содержание алкоголя в коктейлях было невысоким. Хотя он выпил довольно много бокалов, он не чувствовал ни малейшего опьянения.

Сяо Юаньму наблюдал, как Сун Сюаньхэ опустил взгляд, думая о бог знает чем. Он пил стакан за стаканом. Хотя Сяо Юаньму не мог увидеть на его лице какого-либо настроения, он мог сказать, что тот чувствовал себя очень плохо.

Но сейчас не произошло ничего особенного. Это означало, что источником расстройства Сун Сюаньхэ были его мысли. Так что же заставляло его выглядеть таким слабым и одиноким?

Это сделал кто-то или что-то?

Сун Сюаньхэ схватил еще один бокал. Сяо Юаньму слегка нахмурил брови. Он уже собирался выхватить бокал из рук, но не успел и протянуть руку, как в поле его зрения возник знакомый силуэт.

В то же время в голове Сун Сюаньхэ зазвенел голос Системы:

【Появился белый лунный свет Сяо Юаньму. Он у тебя за спиной. Он доберется до вас меньше чем за пять секунд.】

Сун Сюаньхэ сам научил Систему этому термину — «Белый лунный свет». Первоначально Система не понял его смысл, но после поиска в Интернете обнаружил, что этот термин очень подходит. Поэтому с тех пор он будет использовать прозвище «Белый лунный свет» для обозначения Бай Мо.

Сун Сюаньхэ поставил бокал и потер его дно пальцем. Он еще не успел убрать руку, как почувствовал, что кто-то подошел сзади и остановился рядом с ним.

Рядом с ним раздался чистый, насыщенный голос:

— Могу я спросить, вы Сун эршао, Сун Сюаньхэ?

Сун Сюаньхэ повернул голову и увидел человека, который только что к нему обратился. Это был довольно симпатичный, но невзрачно выглядящий молодой человек. Вероятно, потому, что у него была очень бледная кожа, его костюм сильно молодил его.

Увидев, что Сун Сюаньхэ молчит, Бай Мо моргнул.

— Сун эршао?

Сун Сюаньхэ отвел взгляд и улыбнулся:

— Да, это я.

Бай Мо вздохнул с облегчением, убедившись, что не ошибся. Он улыбнулся.

— Я уже подумал, что обратился не к тому человеку. У Юань гэ есть бутылка вина, хранящаяся в винном погребе моего отца. Он хотел, чтобы мой отец отдал ее вам, но у отца появились дела, и я пришел к вам вместо него. Просто найдите меня, когда соберетесь уходить.

— Спасибо, — Сун Сюаньхэ приподнял уголок рта. Он спросил. — Вы сын президента Бая?

Бай Мо кивнул. Когда он улыбнулся, из-за губ показались два тигриных зуба:

— Да. Меня зовут Бай Мо, Мо как «конец». Я учился за границей и только что вернулся.

Сун Сюаньхэ кивнул и услышал, как Бай Мо продолжил:

— А кто ваш друг?

Взгляд Сяо Юаньму потемнел. Он спрятал загадочные эмоции в глазах, а затем слегка скривил губы в улыбке:

— Здравствуйте, я Сяо Юаньму.

Бай Мо слегка расширил глаза, отчего его обычное лицо стало выглядеть немного милым. Он улыбнулся:

— Юаньму? Ваши родители, должно быть, очень любят вас, раз подарили вам такое имя.

Сяо Юаньму опустил глаза и сказал безразличным тоном:

— Я сирота.

— Приношу свои извинения. — Бай Мо немедленно извинился, а затем сказал. — Несмотря на это, я думаю, что человек, который дал вам это имя, должно быть, очень любил вас. И вы уже оправдали ожидания человека, который выбрал для вас ваше имя.

Взгляд Сяо Юаньму упал на Бая Мо. Спустя долгое время на его лице появилась слабая улыбка:

— Неужели вы так думаете?

— Ну конечно. — Бай Мо улыбнулся в ответ. — В отличие от моего имени. Они назвали меня Бай Мо только потому, что я самый младший. Очень равнодушно.

Губы Сяо Юаньму изогнулись. Сун Сюаньхэ отвел взгляд, и в его голове всплыл отрывок текста, который он уже видел раньше:【Всякий раз, когда он вспоминал об этом, свет прорывался сквозь его бесконечные темные воспоминания, заставляя спрятанное сердце Сяо Юаньму вспоминать ту чистую доброту, которая не была запятнана никакими желаниями выгоды или сожалением.】

— Так вот. — Бай Мо повернулся к Сун Сюаньхэ и улыбнулся. — Я слышал, что вы любите коллекционировать вино. У меня есть несколько бутылок коллекционных изданий. Когда вы подойдете за подаренным вином, я могу показать вам свою коллекцию. Я слышал, что у вас тоже огромная коллекция. Если это возможно, могу я заглянуть в ваш винный погреб?

Голос Бая Мо был мягким и живым, что было присуще только молодым людям. Он позволял тому казаться еще более молодым и заставлял людей легко развивать доброжелательность по отношению к нему. Было очень трудно отклонить эту просьбу, особенно потому, что он не просил многого.

Однако Сун Сюаньхэ сверкнул улыбкой в ответ и безжалостно отверг его:

— Это невозможно.

Бай Мо был поражен тем, что ему отказали. Но на его лице не было ни обиды, ни неловкости. Вместо этого он смущенно почесал лицо.

— Извините, — сказал он, — наверное, я попросил то, чего не должен был.

Сун Сюаньхэ слегка кивнул, как бы соглашаясь с тем, что слова собеседника только что были действительно грубыми.

Но Бай Мо не выказывал никаких признаков гнева. Он рассмеялся:

— Как бы то ни было, я надеюсь, что вы не откажете взглянуть на мою коллекцию, когда пойдете забирать свой подарок. Отец говорит, что вы очень проницательны, когда дело доходит до вина, поэтому я надеялся, что вы поможете мне с винами, которые мы недавно купили.

Он был очень вежлив, в его голосе слышалось подобострастие. Но Сун Сюаньхэ не проявил к нему никакого уважения.

— Извините, у меня нет на это времени.

В этот момент выражение лица Бая Мо слегка изменилось. Он сжал губы в прямую линию. Хотя он был расстроен тем, что ему дважды отказали, он все же улыбнулся и сказал:

— Действительно, я веду себя слишком фамильярно. Раз уж так вышло, я больше не буду беспокоить Сун шао. Не забудьте позвать меня, когда захотите забрать вино.

Сун Сюаньхэ без особого энтузиазма кивнул. Выражение его лица было безразличным. Он больше ничего не сказал этому молодому человеку.

Бай Мо беспомощно улыбнулся. Он повернулся к Сяо Юаньму и сверкнул двумя тигриными зубами:

— Господин Сяо, давайте встретимся снова, если у нас будет такая возможность.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 30.1**

Силуэт Бая Мо постепенно исчез из виду.

Сун Сюаньхэ поднес к губам бокал с игристым вином и сделал еще глоток. Ледяная жидкость скользнула в горло, когда в голове зазвенел голос Системы:

【Это первый раз, когда ты разыграл сцену точно так, как она описана в сюжете. Твои выражения и реплики были исполнены от буквы до буквы. Я ставлю тебе высокие оценки за твою актерскую игру.】

【Я был в хорошем настроении.】

Сун Сюаньхэ поставил бокал обратно. Он не знал, сыграл ли в этом роль сильный алкоголь, но его лицо слегка покраснело, а голова немного отяжелела. Он знал, что первый хозяин не мог пить много белого вина, но он не ожидал, что он напьется даже от излишка фруктового вина.

Система заметил, что Сун Сюаньхэ в данный момент был невыразительным. Он сканировал его данные и анализировал цифры. Затем он заколебался и сказал:

【Я обнаружил, что концентрация алкоголя в твоей крови уже превысила количество, необходимое для того, чтобы вы, люди, напились. Кроме того, моя база данных содержит код для анализа человеческих эмоций. Проведя масштабный анализ, я пришел к выводу, что твое нынешнее настроение нельзя назвать «счастливым».】

Сун Сюаньхэ сделал паузу на полпути к своему бокалу. Его мрачное настроение от воспоминаний о друге было нарушено Системой, и большая часть мрака рассеялась. Уголки его губ приподнялись.

【Толерантность к алкоголю у всех разная. Я просто немного навеселе, а не пьян. Ты поймешь, как только попробуешь алкоголь, брат.】

【Я —С. Я не могу пить алкоголь.】

【Судя по твоему голосу, ты был бы хорошим пьяницей.】

Сяо Юаньму заметил, что настроение Сун Сюаньхэ резко упало с тех пор, как Чжоу Нань ушел. С тех пор другой постоянно пил, как будто хотел напиться немедленно. Он хотел остановить его, но передумал, увидев Бай Мо.

То, что вы видели, не обязательно было реальным. Человеческое сердце было несравнимо грязным. Более того, его воспоминания не были фальшивыми. Когда у того, что он видел, были две совершенно разные стороны, это не обязательно означало, что одна была фальшивкой, а другая — реальностью. Возможно, было бы ближе к истине сказать, что обе стороны были фальшивыми или что обе стороны были полуправдой.

Сяо Юаньму подумал, что если Сун Сюаньхэ был пьян, он мог бы получить от него какие-то подсказки. Поиск истины, подобный этому, казался новым и захватывающим. Он не хотел упустить этот восхитительный опыт, возникший из-за несоответствия между его воспоминаниями.

Однако, как только Сяо Юаньму передумал, настроение Сун Сюаньхэ внезапно улучшилось. Другой, который, казалось, только что был погружен в свои мысли, вдруг подумал о чем-то интересном. Безмолвие в его глазах исчезло, а губы изогнулись в улыбке.

После того, как Система лишился дара речи, настроение Сун Сюаньхэ стало намного лучше. Он оглядел пространство зала. Его пристальный взгляд остановился на Чжоу Нане. Затем он сказал Сяо Юаньму:

— Мне нужно кое-что сделать. Побудь здесь немного один.

Сяо Юаньму слегка прищурился, окинув взглядом лицо Сун Сюаньхэ, прежде чем холодно произнести:

— Хорошо.

Позже появится Бай Мо и начнет дружить с Сяо Юаньму. В самом начале Сун Сюаньхэ остался из-за развития сюжета. Теперь он уходил по той же причине. В конце концов, как человек, который станет светом будущей перерожденной большой шишки (хотя существование Бая Мо не было особенно вредным или полезным для него) его присутствие несло немного пользы для ситуации в общем.

Человек, у которого все еще был свет в сердце, обращался со своими врагами иначе, чем человек, который полностью почернел.

Сун Сюаньхэ подошел к толпе. Только что эти люди видели, как этот маленький молодой мастер из семьи Сун в одностороннем порядке подавлял и высмеивал Сун Цзябао. Хотя это было интересное и бодрящее зрелище, с этим молодым мастером, похоже, было нелегко иметь дело. Поэтому, когда люди заметили его приближение, большинство их них осторожно расступалось перед ним. Они боялись обидеть этого молодого мастера.

Однако только потому, что большинство людей были разумными, это не означало, что все были разумными.

— Сун шао, — хорошенькая женщина остановила Сун Сюаньхэ, выражение ее лица было сложно читаемым.

Сун Сюаньхэ показалось, что эта девушка была ему знакома. Однако он не мог вспомнить, где видел ее раньше. Поэтому он решил, что она не была важной персоной для первоначального хозяина. Он не собирался обращать на нее внимания, пока не увидел нескрываемую ненависть в ее глазах. Заинтригованный, он остановился возле нее и спросил:

— Что-то случилось?

Девушка улыбнулась, но улыбка не коснулась ее глаз. Она сказала:

— Сун шао такой забывчивый. Прошло всего два месяца, а ты уже забыл меня.

Два месяца? Значит, эта женщина была не той, с кем встречался первый хозяин, а скорее той, с кем он встретился сам?

Сун Сюаньхэ поднял бровь, придирчиво оценивая женщину перед собой. В конце концов, он, наконец, вспомнил ее имя и то, как и когда они встретились из его воспоминаний.

— Ян Жань? — Сун Сюаньхэ колебался.

Увидев, что Сун Сюаньхэ наконец вспомнил ее, Ян Жань улыбнулась еще шире:

— Наконец-то ты вспомнил.

Сун Сюаньхэ невинно моргнул и спросил:

— Почему я должен помнить тебя?

Ян Жань прикусила губу, ее глаза покраснели:

— Ты украл моего парня и все еще смеешь вести себя так высокомерно? Неужели ты думаешь, что можешь делать все, что хочешь, только потому, что тебе повезло с семьей?!

Сун Сюаньхэ был искренне поражен, услышав это. Затем он не смог удержаться от смеха:

— А твой «парень» знал, что он твой парень?

— Если бы ты не заставил его быть с тобой, он был бы моим парнем! — Ян Жань в ярости повысила голос. Тем не менее, она восстановила свое спокойствие после того, как выпустила эту вспышку. Она понизила голос и заскрежетала зубами. — Если бы не ты, мне не пришлось бы бросать свою прежнюю работу и рушить карьеру в одной из пятисот крупнейших компаний мира, и в конечном итоге работать в небольшой, недавно основанной компании.

Видя, как Сун Сюаньхэ молча улыбается, ревность и ненависть в сердце Ян Жань только усилились:

— Хотя я и не знаю, каким колдовским зельем ты его напоил, чтобы он хоть немного почувствовал к тебе симпатию, но я говорю тебе, что если ты будешь продолжать заставлять его быть с тобой, ничего хорошего тебя не ждет!

Услышав это, интерес Сун Сюаньхэ угас. Он поднял свой бокал и вышел.

Ян Жань не ожидала, что Сун Сюаньхэ уйдет, не сказав ни слова. Порыв ярости овладел ее разумом, и она закричала:

— Ты знаешь, почему Сяо Юаньму упал в бассейн в тот день?!

Крик женщины был резким и полным гордости. Однако Сун Сюаньхэ не замедлил шаг. Он продолжал уходить, не оглядываясь.

Чжоу Нань уже видел приближение Сун Сюаньхэ. Он также заметил, что другого остановила женщина. Они вдвоем довольно долго болтали. Поэтому, когда Сун Сюаньхэ наконец подошел ближе, Чжоу Нань поддразнил:

— Популярен как у парней, так и у девушек.

Сун Сюаньхэ сел рядом с ним. Он взглядом искал в толпе Сяо Юаньму. Затем он сказал тоном, лишенным эмоций:

— Эта женщина просто преследовала Сяо Юаньму.

Когда Чжоу Нань услышал это, он тоже начал искать глазами в толпе. Однако, в отличие от Сун Сюаньхэ, он искал женщину, с которой тот только что разговаривал.

Он только мельком увидел ее спину и не увидел ее лица. Женщина, у которой хватило наглости преследовать Сяо Юаньму, должна была быть очень уверена в своей внешности. Иначе она страдала бы от комплекса неполноценности, проводя с ним каждый день.

Когда Сун Сюаньхэ заметил Сяо Юаньму, тот отвел взгляд. Увидев, что Чжоу Нань вертит головой, явно ища кого-то, он спросил:

— Ты кого-то ищешь?

— Девушку, которая преследовала Сяо Юаньму, ах, — сказал Чжоу Нань, прежде чем с любопытством спросить. — Ну и как она? Она невероятно красива? У нее большая грудь? Длинные ли у нее ноги?

Сун Сюаньхэ бросил на Чжоу Наня презрительный взгляд. Он взял с блюда несколько фруктов, чтобы попробовать. Однако у них оказался совсем непривлекательный вкус, поэтому он положил их обратно на стол.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 30.2**

— Скажи мне, а, — Чжоу Нань толкнул плечом Сун Сюаньхэ. — Девушка, которая может преследовать Сяо Юаньму, должна быть, по крайней мере, на уровне богини.

Сун Сюаньхэ вызвал в воображении образ Ян Жань, когда услышал это:

— Светлая кожа, красивое лицо, длинные ноги. В прошлый раз она участвовала в инциденте с утоплением Сяо Юаньму. Если она тебе нравится, можешь попробовать.

— Во время этой вечеринки? — Чжоу Нань отказался от своего расточительного отношения, его пристальный взгляд, наконец, остановился на женщине. — Разве ты не говорил, что ей нравится Сяо Юаньму? Зачем ей толкать его в воду, если он ей нравится? Если она собиралась сделать это с кем-то, то должна была сделать это с тобой.

Глаза Сун Сюаньхэ были устремлены на Сяо Юаньму, который стоял не слишком далеко:

— Ты когда-нибудь слышал о ненависти, рожденной любовью? Более того, если бы она хотела столкнуть меня в воду, ей понадобилось бы разрешение Сун Цзяни.

Только тогда Чжоу Нань вспомнил о роли Сун Цзяни в этом фарсе:

— Это правда. Раньше я думал, что Сун Цзяни не была плохим человеком, несмотря на ее высокомерие. Я не думал, что она может быть такой безжалостной.

— Женщины более разрушительны, чем мужчины, когда решают стать безжалостными. — Прямо сказал Сун Сюаньхэ.

Чжоу Нань со вздохом покачал головой:

— Ничего этого не случилось бы, если бы тебе нравилась Сун Цзяни. Ты нравишься этой девушке уже больше десяти лет. Конечно, она сойдет с ума, увидев, что ты вдруг влюбился в кого-то другого.

— Ты почти только что пытался сгладить отношения между Сяо Юаньму и мной, — Сун Сюаньхэ искоса посмотрел на него, — а теперь пытаешься стать свахой Сун Цзяни?

Чжоу Нань пожал плечами:

— Сун Цзяни и я были друзьями в начальной школе. Но вы с Сяо Юаньму действительно подходите друг другу. Иначе я бы не вмешивался.

Сказав это, Чжоу Нань повернулся и посмотрел на Сун Сюаньхэ:

— Дело не только во мне. Линь цзы также считает, что Сяо Юаньму тебе очень подходит. Разве ты не подбираешь себе партнеров по внешнему виду? Внешность Сяо Юаньму — одна из десяти тысяч. Если ты устанешь от него и бросишь его, ты можешь просто пожалеть об этом, когда не сможешь найти кого-то лучше, чем он.

Сун Сюаньхэ не думал, что Чжоу Нань скажет такое. Впрочем, ему было все равно. Между ним и Сяо Юаньму не было никаких чувств. Если он расскажет Чжоу Наню, что на самом деле было между ними, он, вероятно, спугнет его.

Чжоу Нань видел, что Сун Сюаньхэ не очень-то отреагировал на его слова. Поэтому он сменил тему. Он мог вмешиваться только так. Не было никакого смысла другим людям говорить слишком много, когда дело касалось их отношений.

Они вдвоем болтали и пили в своем маленьком уголке. Никто больше не осмеливался их беспокоить. Все было мирно.

Внезапно Сун Сюаньхэ остановил разговор и потянулся за своим стаканом. Его взгляд был направлен в сторону Сяо Юаньму.

Хотя Система мог транслировать мысли прямо в его голову, Сун Сюаньхэ не привык к этому. Кроме того, было бы не слишком хорошо полагаться на это. Поэтому он использовал свои собственные глаза, чтобы следить за ситуацией. Он наблюдал за всем сам.

После того, как Сун Сюаньхэ ушел от него, Сяо Юаньму переместился на его место, откуда ему был виден весь зал. Он спокойно наблюдал за приемом, свидетелем которого однажды уже стал. Его взгляд метался туда-сюда, и он пытался понять, что изменилось по сравнению с его прошлой жизнью.

Однако он обнаружил, что, кроме перепалки между Сун Сюаньхэ и Сун Цзябао, все было так же, как и в его воспоминаниях, включая появление Бая Мо и слова Сун Сюаньхэ после его появления.

Сяо Юаньму слегка опустил глаза, его тонкие, длинные ресницы тоже опустились. Его длинные тонкие пальцы теребили пустой бокал. Его глаза были спокойными, как будто он невозмутимо ждал, что что-то произойдет.

В своей прошлой жизни он находился не здесь. Если изменились кое-какие детали, изменятся ли и события, которые должны произойти?

Вскоре мимо прошел официант с подносом и случайно столкнулся с соседней гостьей. Гостья испуганно вскрикнула, и запаниковавший официант уронил поднос.

Пальцы Сяо Юаньму замерли. Он слегка отскочил в сторону, избегая пролившейся жидкости. Он холодно посмотрел на официанта, который постоянно кланялся и извинялся.

— Дорогой гость, мне очень жаль. — Лицо официанта смертельно побледнело от испуга. Он наклонился, не смея поднять голову. Его голос дрожал, в нем слышались извиняющиеся нотки. — Мне очень, очень жаль. Так жаль. Я сделал это не нарочно. Пожалуйста, простите меня.

Официант был невысокого роста. Он тоже был худым. Хотя на нем был форменный жилет, он висел на нем так, словно между ним и телом было много свободного пространства. Слушая его испуганные, искренние извинения, зрители не могли больше видеть, как он продолжает в том же духе. Даже гнев женщины, на которую он налетел, значительно уменьшился.

Все присутствующие только что стали свидетелями боевой доблести Сун Сюаньхэ. Они также знали, что Сяо Юаньму был его любовником. Если Сяо Юаньму действительно решит обратить внимание на этот конфуз, то этот низенький официант, скорее всего, потеряет свою работу.

Наконец кто-то не выдержал и сказал:

— Сэр, он сделал это не нарочно. Вы должны простить его.

Извинения официанта стали еще более искренними после того, как кто-то заговорил от его имени. Дрожащим голосом он добавил:

— Я действительно сделал это не нарочно. Простите, пожалуйста, простите меня. У меня дома больной брат, который нуждается в лечении. Я действительно не могу потерять эту работу. Пожалуйста, умоляю вас.

С тех пор как официант начал извиняться, Сяо Юаньму все еще не произнес ни слова. Он равнодушно стоял в стороне. Он был на несколько сантиметров выше всех присутствующих. Это немного угнетало его.

Пока официант кланялся и подлизывался к нему, Сяо Юаньму даже не потрудился взглянуть на него. Кто-то другой не смог больше смотреть на эту сцену и сказал критическим тоном:

— Этот парень примерно того же возраста, что и вы, но он находится в худшем положении, чем вы. Он не может потерять эту работу. Не могли бы вы быть немного великодушнее? Простите уже его и отпустите.

К нему присоединились другие голоса, в каждом из которых мольба о снисхождении смешивалась с тоном критики. Все напали на Сяо Юаньму. Однако он оставался невозмутимым, ни капельки эмоционально не раскачиваясь, как будто не слыша их.

Как раз в тот момент, когда толпа была готова взорваться от его невозмутимого вида, подошел Сун Цзябао:

— Что здесь происходит?

Кто-то быстро объяснил, что произошло. Когда Сун Цзябао услышал это, он усмехнулся и посмотрел на Сяо Юаньму.

— Ты не хочешь отпустить официанта, который допустил маленькую ошибку? Если бы не мой легкомысленный маленький кузен, тебе пришлось бы склонять голову и лебезить перед другими, как этот официант. Почему ты чувствуешь такое превосходство?

Как только Сун Цзябао заговорил, вокруг воцарилась тишина. Сцена перепалки между Сун Сюаньхэ и Сун Цзябао произвела на них слишком глубокое впечатление. Они не думали, что Сун Цзябао осмелится вести себя так высокомерно по отношению к любовнику Сун Сюаньхэ после этой ссоры. Но они были шокированы словами Сун Цзябао. Они также не ожидали, что Сяо Юаньму происходит из бедной семьи.

В конце концов, независимо от того, каким Сяо Юаньму выглядел в их глазах, он был окружен далекой и благородной аурой, которая мешала приблизиться к нему. У какого нищего человека может быть такая аура?

Однако они также верили, что Сун Цзябао не станет лгать перед такой толпой людей. Кроме того, Сун Сюаньхэ тоже был здесь. Поэтому было еще менее вероятно, что он будет нести ахинею.

Несмотря на столь низкое происхождение, он сумел соблазнить маленького молодого мастера семьи Сун. Этот мужчина был не так прост, ах.

Выражение лиц большинства людей изменилось. Их опасения поначалу превратились в скрытое презрение. Они думали, что он был высокой фигурой, но на самом деле он был просто золотоискателем.

Сун Цзябао был очень доволен, видя, что взгляды всех окружающих изменились. Он ничего не мог сделать с Сун Сюаньхэ, но это не означало, что он ничего не мог сделать с парнем, который сейчас стоял перед ним.

Кроме того, Сун Цзябао не беспокоился, что Сун Сюаньхэ заступится за этого мужчину. В конце концов, он хорошо понимал своего кузена. На самом деле он не любил Сяо Юаньму. Его бойфренды были для него всего лишь красивыми игрушками.

Глаза Сун Цзябао были полны ликования. Он сказал официанту:

— Не извиняйся перед ним. Такой сирота, как он, ничуть не благороднее тебя. Я хозяин этого банкета. Я разберусь с этим. Давайте все забудем об этом.

Официант был вне себя от радости, услышав это. Он быстро сказал:

— Спасибо, босс Сун. Я обязательно отплачу за доброту босса Суна.

Эти слова явно высмеивали Сяо Юаньму за отсутствие у него какой-либо совести.

Сун Цзябао кивнул, напустив на себя важный вид. Он поднял руку, приказывая официанту удалиться.

Официант уже собирался уходить. Однако не успел он сделать и двух шагов, как услышал чистый мелодичный мужской голос:

— А ну-ка остановись.

Автору есть что сказать:

Сун Сюаньхэ: Наблюдаю за комичным шоу.

Сяо Юаньму: Ты любишь смотреть шоу? С этого момента я позволю тебе увидеть больше.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 31.1**

Все повернулись в сторону прозвучавшего голоса. К толпе подходил светлокожий молодой человек с нежной аурой. Хотя он шел быстрым шагом, он все еще выглядел элегантно.

Бай Мо подошел к Сяо Юаньму и обеспокоенно спросил:

— Все в порядке?

Зрители, которым этот молодой человек показался любопытным, переглянулись, услышав это. Этот молодой человек, одетый в дорогую одежду, казалось, пришел на помощь Сяо Юаньму.

Однако Сяо Юаньму лишь холодно взглянул на него, как будто его не тронуло появление другого. Его холодный голос звучал отстраненно и апатично:

— Все в порядке.

Услышав это, Бай Мо улыбнулся и сказал:

— Хорошо.

После этого он повернулся к официанту, которого попросил остановиться. На его лице появилось извиняющееся выражение, когда он обратился к Сяо Юаньму:

— Мне очень жаль, что так получилось. Я приношу свои извинения от имени моего сотрудника.

Люди, наблюдавшие за этой сценой, были слегка поражены. А затем они поняли, что мужчина, стоящий перед ними, скорее всего, ответственен за этот клуб.

Сун Цзябао не думал, что Бай Мо придет суда доставлять его неприятности. Он подавил удивление в своем голосе и сказал многозначительным тоном:

— Бай шаойе, хотя ты и молодой хозяин Белой Луны, но как хозяин этого заведения, разве ты не должен выслушать версию своего подчиненного, прежде чем осудить его? Ты разочаровываешь всех, ах.

Бай Мо нахмурил брови и сказал Сун Цзябао:

— Сун, первая вещь, которой учится каждый из сотрудников Белой Луны при приеме на работу, — это уважение к нашим клиентам. Клиент всегда прав. Даже если какая-то маленькая деталь вызывает недовольство нашего клиента, мы должны извиниться. Мы делаем это не только ради наших клиентов, — мы делаем это из-за философии Белой Луны ставить наших гостей на первое место. Более того, мой сотрудник действительно допустил ошибку. Чем я могу их разочаровать?

Сказав это, Бай Мо сказал официанту:

— Прямо сейчас извинись перед господином Сяо еще раз, как тебя учили.

Губы официанта дрожали, когда на него смотрели столько людей. Он внимательно посмотрел на равнодушного Сяо Юаньму, прежде чем поклонился под углом в девяносто градусов и сказал:

— Я приношу свои глубочайшие извинения за то, что пролил на вас вино. Если вы не возражаете, позвольте мне отвести вас наверх, где вы сможете переодеться. Мы постираем вашу одежду, а после вернем ее вам.

Когда зрители услышали это официальное извинение, все поняли, что, хотя официант извинялся все это время, он еще не предлагал Сяо Юаньму постирать его одежду. Простое извинение за порчу чьей-то одежды на самом деле не имело никакой искренности. Неудивительно, что Сяо Юаньму не обратил на него внимания.

Более того, Сяо Юаньму все еще ничего не сказал. Он не сказал, что не примет извинений. Все они бросились на него, требуя от того принять извинения официанта. Разве они не заставляли его принять извинения? Если бы у этого парня была бунтарская натура, после такого он бы не стал принимать никаких извинений, даже если изначально намеревался это сделать.

Когда они изменили свою точку зрения, Сяо Юаньму снова поменялся в их глазах. Независимо от личности Сяо Юаньму, сейчас он не доставлял официанту никаких хлопот. Они слепо осудили его и воспользовались своей численностью, чтобы запугать этого парня.

Когда он увидел, что Бай Мо сумел изменить приливы и отливы несколькими словами, выражение лица Сун Цзябао слегка изменилось. Его глаза были полны гнева.

Он не думал, что Бай Мо заберет у него такое преимущество перед Сяо Юаньму. Мало того, Сун Цзябао только что сказал официанту, что тот может уходить, используя свой авторитет хозяина мероприятия. Однако теперь Бай Мо захотел продолжить разговор и попросил официанта еще раз извиниться. Это было похоже на пощечину Сун Цзябао. Теперь он оказался в неловкой ситуации, из которой он не сможет выбраться.

Как только выражение лица Сун Цзябао становилось все непригляднее и непригляднее, Сяо Юаньму сказал:

— Я не приму твоих извинений.

Его голос был холодным, а тон — ровным. В нем не было никаких эмоций. Все гадали, не ослышались ли они.

Китайцы всегда придавали большое значение вежливости. Они были вежливы в общении. Большинство людей считали, что если одна сторона искренне извинилась, другая сторона должна принять ее извинения. В противном случае на такого человека смотрели бы как на грубого, узколобого и неразумного человека, на того, кто, как он думает, всегда должен быть прав.

Все находящиеся здесь именно так и подумали. Они не ожидали, что этот Сяо Юаньму даже не примет извинения человека, ответственного за клуб, и напустит на себя важный и непримиримый вид.

В этот момент никто не был так счастлив, как Сун Цзябао. Он ничего не мог сделать с Сун Сюаньхэ. Кроме того, Бай Мо защищал Сяо Юаньму. Однако они не могли помешать Сяо Юаньму быть неприятным самому по себе. Этот человек действительно считал себя равным им молодым мастером, проведя некоторое время в высших слоях общества. Пришло время поставить его на истинное место.

Только Бай Мо оставался таким же нежным, как и прежде. Он поджал губы, на его щеках появились две ямочки. Он выглядел еще более дружелюбным и доступным. Его глаза были полны доверия, когда он посмотрел на Сяо Юаньму. Он спросил:

— Может быть, я чего-то не знаю?

Глаза Сяо Юаньму незаметно смягчились. Он посмотрел на Бая Мо. Тон его голоса уже не был таким холодным, как раньше. Его голос был все так же приятен для слуха, как и прежде:

— Когда он столкнулся с этой женщиной, его шаги были все еще твердыми. Когда вино упало на меня, выражение его лица было спокойным.

Бай Мо на секунду застыл. Он был удивлен:

— Вы хотите сказать, что он сделал это нарочно?

Сяо Юаньму не ответил, выражение его лица было безразличным.

Бай Мо нахмурился. Он повернулся к официанту и сказал:

— Скажи мне, что именно произошло.

Официант тут же покачал головой:

— Это действительно был несчастный случай! Я не знаю, почему этот джентльмен говорит, что я сделал это нарочно! Я бы не получил никакой выгоды, пролив на него вино!

Когда Бай Мо услышал это, он посмотрел на Сяо Юаньму. Он выглядел так, как будто застрял в трудном положении. Даже если он доверял Сяо Юаньму, пока этот официант отказывался признать, что сделал это нарочно, он не мог наказать своего сотрудника без доказательств.

Сяо Юаньму еще ничего не сказал. Но внезапно раздался другой голос:

— У меня есть доказательства.

Сун Сюаньхэ был беспомощно потянут Чжоу Нанем. Как только он встал на ноги, Чжоу Нань продолжил:

— Я пил там вино и случайно увидел, как Сун Цзябао дал официанту немного денег. Я думал, что это чаевые. Я не думал, что на самом деле он платил за его «службу».

Как только Чжоу Нань сказал это, Сун Цзябао повысил голос:

— Чжоу Нань, когда ты выдвигаешь эти обвинения, у тебя должны быть доказательства. Я не потерплю, чтобы ты клеветал на меня без всяких оснований!

— Неужели ты думаешь, что я буду говорить подобное без всяких доказательств? — Чжоу Нань скривил губы в злобной улыбке. — Знаешь, ты, конечно, мог найти надежного человека, который будет работать на тебя, но тебе следовало бы отойти в менее безлюдное место прежде чем его подкупать. Ты слишком самоуверен, тебе не кажется? Ты даже подумал, что вокруг тебя глупцы.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 31.2**

Бай Мо прервал Сун Цзябао, прежде чем тот успел возразить. Он мягко спросил Чжоу Наня:

— Чжоу шао, если у вас есть доказательства, вы можете их показать? Я хотел бы как можно скорее очистить имя господина Сяо от имени клуба.

У Чжоу Наня сложилось довольно хорошее впечатление о Бае Мо, поэтому он решил не доставлять ему неприятностей. Он обвел взглядом толпу, прежде чем его глаза остановились на другом официанте, стоявшем неподалеку:

— Брат, ты можешь подойти сюда на секунду? Вынь свой мобильный телефон, он должен быть у тебя.

Официант был поражен. Он тревожно сделал два шага назад, видя, что все смотрят на него. Его лицо стало мертвенно-бледным.

Чжоу Нань улыбнулся:

— Ты не сделал ничего плохого. Все, что ты сделал, — это запечатлел сцену подкупа. Почему ты так нервничаешь? Ты можешь очистить имя одного из гостей клуба с помощью своего телефона. Босс твоего клуба тоже здесь. Он обязательно даст тебе повышение и поощрение.

Услышав это, Бай Мо согласился:

— Точно. Если ты сможешь предоставить доказательства, я вознагражу тебя.

Это успокоило официанта. Он вытащил телефон и подошел ближе.

Когда все это увидели, им даже не нужно было видеть доказательства на телефоне. Они все уже знали, что Чжоу Нань не лгал.

Позже выяснилось, что официант запечатлел на видео именно то, о чем говорил Чжоу Нань. Тот другой официант был подкуплен Сун Цзябао и должен был испачкать вином Сяо Юаньму. Кроме того, видео позволяло услышать каждое слово разговора. Сун Цзябао никак не мог сказать, что просто давал чаевые.

Теперь, когда правда всплыла наружу, выражение лица Сун Цзябао под взглядами всех присутствующих колебалось между страхом и гневом. В конце концов его лицо приобрело оттенок свиной печени. Несмотря на все это, он не мог опровергнуть доказательства.

Большинство людей, находящиеся здесь, были будущими сотрудниками компании Сун Цзябао. Довольно многие из них были также возможными партнерами, а также на вечеринку были приглашены несколько богачей второго поколения.

Все еще хотели продолжать смотреть этот фарс, после того как увидели, как разгоряченный и уверенный в своей правоте Сун Цзябао был практически втоптан и раздавлен. Однако, хотя это шоу было зрелищным, в их глазах авторитет Сун Цзябао все равно упал.

Даже новые сотрудники, только что присоединившиеся к компании, теперь сомневались в надежности своего босса, не говоря уже о самом крупном инвесторе, Го Тао. Сейчас выражение его лица было невероятно неприглядным.

Он не видел всего процесса. До этого он разговаривал наверху с несколькими другими возможными партнерами. Он не ожидал, что на половине разговора его помощник постучит в дверь и расскажет ему о Сун Цзябао.

Го Тао уже был раздосадован тем, что Сун Цзябао не считался со временем и местом, пытаясь усложнить жизнь Сун Сюаньхэ. Позже, после предупреждения Сун Сюаньхэ, его недоверие к Сун Цзябао только выросло. Он собирался расследовать это дело после возвращения домой.

Но чего он никак не ожидал, так это того, что еще до того, как закончится этот прием, Сун Цзябао снова окажется в центре устроенного им же скандала.

Он знал личность Сун Цзябао. Когда он услышал, что у Чжоу Наня есть доказательства, он извинился перед большими шишками, с которыми вел разговор, и немедленно спустился вниз. Кто бы мог подумать, что Сун Цзябао окажется настолько глупым, чтобы практически на глазах у всех подкупить человека? Настолько глупым, чтобы его поймали за этим? Простите его за грубость, но даже свинья не настолько глупа.

Прямо сейчас, даже несмотря на слова Сун Сюаньхэ, Го Тао действительно не хотел больше работать с Сун Цзябао. Что-то обязательно должно было всплыть, если бы он продолжил работать с подобным человеком. Пока Сун Цзябао рядом, его будущее не будет безопасным.

Дело было в том, что, хотя Сун Цзябао и не вкладывал в компанию много денег, это тоже была немалая сумма. Нелегко будет найти нового партнера, чтобы восполнить этот недостаток.

Когда Го Тао подумал об этом, он мог только подавить свой гнев и недовольство. Он спустился к ним, чтобы закончить их шоу:

— Сун шао, ты здесь, ах. Я только что был наверху с несколькими гостями и планировал попросить Бая сяо шаое прислать тебе вина. Но я только что закончил и собирался открыть бутылку хорошего вина. Как насчет того, чтобы выпить по стаканчику? Господин Сяо, Чжоу шао и Бай сяо шаое, я также и вас приглашаю. Что вы думаете?

С тех пор как здесь появился Сун Сюаньхэ, взгляд Сяо Юаньму был прикован к нему. Сун Сюаньхэ не знал, о чем думает другой. Он мог только сделать все возможное, чтобы вести себя естественно и ждать, когда Сяо Юаньму отвернется.

Однако, несмотря на то, что Чжоу Нань привел доказательства, несмотря на измененное выражение лица Сун Цзябао, несмотря на извинение Бая Мо, взгляд Сяо Юаньму все еще был прикован к Сун Сюаньхэ. Сун Сюаньхэ не мог с этим ничего сделать. Он расслабился после просьбы Го Тао. Он кивнул и сказал:

— Хорошо.

Компания из пяти человек поднялась наверх, и толпа в холле разошлась. На месте остался только Сун Цзябао с мертвенно-бледным лицом.

Он был партнером Го Тао, но тот позвал с собой Сун Сюаньхэ и остальную компанию на бокал вина, не удостоив его даже взглядом. Как будто его вообще не было.

Однако никого наверху не волновало, что чувствует Сун Цзябао. После того, как Го Тао сел, он извинился перед Сун Сюаньхэ:

— Сун шао, господин Сяо, извините. Я заставил вас пережить неприятный вечер.

Сун Сюаньхэ махнул рукой, показывая, что все в порядке.

Го Тао облегченно вздохнул и повернулся к Баю Мо. Он искренне поблагодарил:

— Бай сяо шаойе, большое тебе спасибо за сегодняшний поступок. Без тебя все бы неправильно поняли господина Сяо. Я бы не смог встретиться с Сун шао, если бы дело дошло до этого, — в его последней фразе прозвучала интимно-шутливая интонация.

Бай Мо улыбнулся и сказал:

— Несмотря ни на что, я владелец этого клуба. Не надо меня благодарить. Более того, я с первого взгляда почувствовал, что мы с мистером Сяо поладим. Я чувствую, что мы уже хорошие друзья. Этого следовало ожидать, что я помогу другу, попавшему в беду.

Как только Бай Мо заговорил, атмосфера в комнате стала неловкой.

Хотя Бай Мо назвал Сяо Юаньму другом, все здесь знали, что он был партнером Сун Сюаньхэ. Поэтому ему было немного неуместно говорить такие вещи.

Кроме того, Сун Сюаньхэ тоже был рядом все это время. Однако Бай Мо сказал, что «этого следовало ожидать». Это было тайным намеком на то, что Сун Сюаньхэ не заботился о Сяо Юаньму.

После его реплики никто не произнес ни слова.

Когда Бай Мо увидел это, он сначала удивился, прежде чем его желание обвинить себя взяло верх. Сначала он посмотрел на Сяо Юаньму, а затем на Сун Сюаньхэ:

— Сун шао, я совсем не это имел в виду. Я оговорился. Извините. У меня определенно нет никаких других намерений по отношению к мистеру Сяо. Пожалуйста, поймите меня правильно.

Сун Сюаньхэ поднял бровь. Он уже собирался заговорить, когда услышал, как Сяо Юаньму произнес бесцветным тоном:

— У меня никогда не было бы никаких намерений по отношению 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/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 32.1**

В комнате снова воцарилась тишина. В комнате также чувствовалась некоторая неловкость. Больше всех смутился Го Тао. Первоначально он надеялся, что это вмешательство успокоит гнев Сун Сюаньхэ. Он не ожидал, что все так обернется после того, как они поднялись наверх.

Однако выражения лиц трех мужчин, вовлеченных в эту ситуацию, нисколько не изменились.

Сун Сюаньхэ выглядел вялым. Он уже разорвал всякую возможность быть в дружеских отношениях с Бай сяо шаоем, прочитав свои строки из сюжета. Поэтому он абсолютно не мог быть посредником в этой ситуации. Более того, он не знал почему, но...хотя Бай Мо казался безобидным и мягким, этот мужчина заставлял его чувствовать себя неловко.

В тот момент, когда Сун Сюаньхэ услышал слова Сяо Юаньму, его первой и единственной реакцией стал шок. В конце концов, Бай Мо должен был быть белым лунным светом в сердце Сяо Юаньму. Он никогда не ожидал, что Сяо Юаньму понизит достоинство своего белого лунного света перед таким количеством людей.

Особенно он не мог этого предположить, исходя из их веселой и легкой болтовни. Кроме того, Бай Мо пришел на помощь Сяо Юаньму в недавнем скандале. Сун Сюаньхэ также видел редкое смягченное выражение лица Сяо Юаньму. Эта сцена была передана через Систему, так что он не мог видеть ее неправильно.

Когда Сун Сюаньхэ подумал об этом, он почувствовал себя немного заинтригованным. Он хотел знать, о чем думает Сяо Юаньму.

Бай Мо также хотел знать, о чем думает Сяо Юаньму. Он почувствовал мягкость другого под его холодной внешностью во время их недавнего разговора. Он думал, что, вероятно, уже успел занять особенное место в сердце Сяо Юаньму. Однако, если это было так, почему Сяо Юаньму сказал ему такое только сейчас?

Хотя Бай Мо и был озадачен этим, улыбка на его лице не изменилась. Его губы изогнулись в улыбке, на щеках появились ямочки. Он сказал дружелюбным, очаровательным голосом:

— Господин Сяо прав. Между мистером Сяо и мной ничего нет. Кроме того, мистер Сяо и Сун шао — влюбленные. Как у меня могут быть какие-то намерения по отношению к нему? Я не имел в виду ничего из того, что сказал раньше. Если я вас неправильно понял, позвольте мне еще раз извиниться. Кроме того, я подарю еще одну бутылку драгоценного вина Сун шао в качестве извинения.

Бай Мо хорошо умел оценивать ситуацию и говорить правильные вещи. Он воспринял это с легкостью и держался великодушно и с достоинством. Чжоу Нань и Го Тао, которые сначала чувствовали, что что-то происходит, теперь оба поняли, что, вероятно, слишком многое надумали. Они уже не смотрели на него так пристально и напряженно.

Сун Сюаньхэ мысленно прищелкнул языком. Бай Мо заслуживал быть белым лунным светом в сердце Сяо Юаньму. Даже Сун Сюаньхэ не оставалось ничего другого, как признать, что аура Бая Мо заставляла других людей терять бдительность, а его мягкая манера поведения действительно привлекала людей, хотя у него не было особенной внешности. Более того, у него был высокий эмоциональный интеллект\*, что позволяло ему легко переломить ситуацию в свою сторону в мгновение ока.

\*умение распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими

Однако, поскольку Бай Мо уже сказал что-то подобное, Сун Сюаньхэ больше не мог просто сидеть и смотреть шоу.

— Бай сяо шаойе слишком много думает. Ни я, ни Юаньму не виним тебя. Нет никакой необходимости в подарке с извинениями.

Услышав это, Бай Мо вздохнул и полностью расслабился. Его действия были немного чрезмерными, но не казались преувеличенными. Он моргнул — это действие сделало его еще моложе:

— Поскольку я вырос за границей, я довольно откровенен и склонен забывать, что мои слова могут быть истолкованы здесь по-другому. Мне повезло, что Сун шао действительно легок на подъем и готов не обращать на подобное внимания. Более того, именно потому, что мне очень нравятся Сун шао и мистер Сяо, я и сказал это. Я хотел использовать это как возможность подружиться с вами. Если бы я в конце концов обидел вас, а не стал бы вашим другом, я бы очень сильно расстроился.

Когда Бай Мо это говорил, его тигриные зубы и ямочки были смутно видны. Его глаза были полны искренности, когда он сказал, что хочет подружиться с ними. В его голосе звучали юношеская живость и искренность. Он излучал очень искреннюю ауру.

Го Тао был знаком со старшим братом Бая Мо, но поскольку Бай Мо все это время находился за границей, это была его первая встреча с этим молодым человеком. Когда он услышал его объяснение, его впечатление о Бае Мо стало лучше. Поэтому он улыбнулся и попытался снять напряжение в комнате:

— Сун шао всегда был легким на подъем. Мы все видим, что ты ничего не имел в виду. Хотя ты только что вернулся в страну, тебе нужно более тщательно обдумывать свои слова в будущем, когда ты будешь встречаться с людьми постарше. В противном случае ты можешь произвести на них плохое впечатление.

— Я понимаю. Спасибо, Го гэ. — Бай Мо кивнул, благодарно улыбаясь.

Го Тао, видя, что Бай Мо ведет себя так мило, почувствовал необходимость защитить младшего брата своего друга. Поэтому он повернулся и сказал Сун Сюаньхэ:

— Я уже упоминал о дегустации вин. Я сейчас же пойду за ними. С таким экспертом, как ты, мне не придется гадать, не купил ли я случайно подделку.

Чжоу Нань был сыт этим зрелищем по горло. Он также хотел попробовать вино, о котором Го Тао упоминал уже давно. Поэтому он поддразнил:

— Покупать фальшивое вино — это прекрасно. Проблема только в том, что после этого ты будешь пить это самое фальшивое вино. В самом деле, ты должен сначала дать нашему Сун шао продегустировать его.

Сун Сюаньхэ закатил глаза на слова Чжоу Наня и проигнорировал другого, когда тот одарил его взглядом. Он взял бокал из рук Го Тао и посмотрел через прозрачное стекло на вино внутри. Затем он вдохнул насыщенный, но не подавляющий алкогольный запах. Уже по одному этому он мог сказать, что вино Го Тао, должно быть, стоило довольно много денег.

Он сделал маленький глоток, позволяя лимонному, пахнущему травами вину скользнуть в горло. Сун Сюаньхэ слегка прищурился, анализируя послевкусие. Затем он улыбнулся:

— Го гэ, ты, должно быть, заплатил за это вино немалую цену. Из того, что я знаю, люди обычно коллекционируют такое вино. Очень немногие распивают подобные бутылки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 32.2**

Когда Го Тао увидел выражение лица Сун Сюаньхэ, он понял, что сделал правильный выбор, купив это вино. Он улыбнулся и сказал:

— Я бизнесмен. Я не особый коллекционер. Кроме того, я считаю, что любое вино должно быть выпито. На мой взгляд, вино не пропадет даром, если дать его попробовать человеку, разбирающемуся в вине.

Остальные люди в комнате тоже начали потягивать вино. Даже Чжоу Нань, который не очень любил пить вино, подумал, что оно довольно вкусное, и не смог удержаться, чтобы не сделать еще несколько глотков. Напротив, Сун Сюаньхэ, который всегда любил вино, выпил несколько бокалов. В конце концов, его взгляд немного затуманился.

Только Сяо Юаньму воздержался от прикосновения к вину. Вот почему, когда пришло время уезжать, он вежливо отказался от предложения Го Тао подвезти их. Вместо этого он сам отвез их домой.

Сяо Юаньму посмотрел на Сун Сюаньхэ, который сидел на диване с отсутствующим выражением лица. В его глазах вспыхнул свет.

Когда они находились в машине, он задал Сун Сюаньхэ несколько вопросов, желая прощупать его. Он обнаружил, что когда Сун Сюаньхэ был пьяным, он был ненормально послушным. Он может ответить на любой вопрос, который ему зададут. Даже когда он не знал ответа, он обдумывал его некоторое время, прежде чем медленно сказать Сяо Юаньму: «Я не знаю».

Сун Сюаньхэ сидел на диване, выглядя очень очаровательным. Он сидел очень прямо. Он не свернулся в клубок, не скрестил ноги и не сидел в какой-нибудь другой небрежной позе, как обычно делал, когда был трезв. Вместо этого он просто моргнул своими туманными, полуприкрытыми глазами и посмотрел на Сяо Юаньму. Его томные глаза были полны недоумения и любопытства. Но в его моргании чувствовалась и усталость.

Его глаза были невинными, как у ребенка. Хотелось отнести его в постель и тихонько уговорить уснуть.

Сяо Юаньму никогда в жизни не видел такой милой, мягкой версии Сун Сюаньхэ. Это вызвало в его неподвижном сердце какое-то странное, неузнаваемое чувство.

Сяо Юаньму повернулся и сел в кресло рядом. Его глаза были спокойны, неподвижны и совершенно лишены каких-либо эмоций. Когда он встретился взглядом с Сун Сюаньхэ, он сразу перешел к делу:

— Почему ты так настаиваешь на том, чтобы я был с тобой?

Сун Сюаньхэ, который все еще сидел на диване, казалось, заморгал в нерешительности. Он слегка нахмурил брови, явно обдумывая вопрос. Примерно через полминуты он серьезно сказал:

— Потому что ты привлекательный.

Палец Сяо Юаньму, который постукивал по подлокотнику кресла, замер. Его голос был ровным:

— Тогда почему бы тебе не спать со мной в одной комнате?

Независимо от того, была ли это его прошлая версия после возрождения, или это был нынешний Сяо Юаньму из этой временной линии, они оба были озадачены этим. Однако еще до того, как он возродился, хотя он и был сбит с толку, он радовался тому, что им не приходилось спать вместе. Тем временем Сяо Юаньму из этой временной линии чувствовал себя одновременно смущенным и полным надежды.

Сяо Юаньму уставился на Сун Сюаньхэ, ожидая его ответа.

Сун Сюаньхэ серьезно обдумывал этот вопрос. Однако через две секунды он моргнул и тихонько зевнул. Его глаза слегка покраснели и заслезились. Затем он тихо сказал:

— Я хочу спать.

Постукивание Сяо Юаньму по креслу снова прекратилось:

— Ты можешь лечь спать после того, как ответишь на мой вопрос.

Сун Сюаньхэ уставился на него. Он выглядел еще более невинным со слезящимися, томными глазами и покрасневшим носом. Когда он снова заговорил, в его голосе звучала обида:

— Я хочу спать.

Сяо Юаньму слегка нахмурился. Он уже собирался что-то сказать, когда увидел, что Сун Сюаньхэ встал. Взгляд Сяо Юаньму заострился, и он уже собирался оттащить другого назад, когда увидел, что тот вместо этого направился в его сторону. Сун Сюаньхэ упал к нему на колени, обхватил руками его шею и зарылся в изгиб шеи Сяо Юаньму. Сун Сюаньхэ ткнулся носом в его кожу.

Он не ожидал, что Сун Сюаньхэ будет вот так сидеть у него на коленях. Тело Сяо Юаньму напряглось. Внезапно в его сознании возникла сцена того, как он до своего перерождения посадил Сун Сюаньхэ на колени и поцеловал его по-французски. Это заставило его прервать свое действие по оттолкиванию Сун Сюаньхэ от себя.

Сяо Юаньму сжал свои тонкие губы. Он подавил бурлящие эмоции в груди и смягчил тон своего холодного голоса:

— Скажи мне, почему ты не спишь со мной в одной постели, когда я тебе явно нравлюсь, и тогда я отпущу тебя спать.

Сун Сюаньхэ поднял голову, когда услышал это, его взгляд встретился с глазами Сяо Юаньму. Они находились на очень близком расстоянии. В его сладком голосе слышалась небольшая усталость:

— Я смогу уснуть после того, как отвечу тебе на твой вопрос?

Сяо Юаньму посмотрел в его невинные, яркие глаза и издал нежный звук согласия. Затем он увидел, как тот медленно моргнул. Сун Сюаньхэ молчал, как будто серьезно обдумывал этот вопрос. Через некоторое время он медленно спросил Сяо Юаньму:

— А почему мы должны спать вместе?

Если бы Сун Сюаньхэ не выглядел сейчас таким невинным и потерянным, — его затуманенные глаза, полные сомнения, и слегка опущенная голова ясно давали понять, что он не понял вопроса Сяо Юаньму, — Сяо Юаньму подумал бы, что тот притворяется пьяным, чтобы обмануть его.

Зачем паре спать вместе?

Действительно ли на этот вопрос нужно было отвечать?

Однако, когда он снова посмотрел в непорочные, томные глаза Сун Сюаньхэ, Сяо Юаньму сжал губы в прямую линию. Его кадык несколько раз дернулся, прежде чем он оттолкнул Сун Сюаньхэ и встал. Холодным голосом он сказал:

— Без понятия.

Сун Сюаньхэ выглядел так, словно не ожидал, что Сяо Юаньму вдруг обойдется с ним так грубо. Он моргнул, в его глазах внезапно появилось еще больше слез. Он схватил Сяо Юаньму за рубашку и сказал голосом, наполненным оскорбленным, рыдающим тоном:

— Папочка, не сердись. Я больше не буду плохим. Вы с мамой...Не бросите меня, пожалуйста?

Сяо Юаньму замер на полушаге. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на заплаканного Сун Сюаньхэ.

Автору есть что сказать:

Сяо Юаньму: С этого момента называй меня папочкой где-нибудь в другом месте.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 33.1**

Утренний свет просачивался внутрь, падая на деревянный пол. Крошечные пылинки плавали в воздухе, освещенные падающими лучами солнца. Комок на кровати был наполовину окутан солнечными лучами, и можно было разглядеть легкие движения под простынями.

Неизвестно, сколько прошло времени, но в конце концов из-под простыней раздался тихий стон, и оттуда высунулась взъерошенная черная шевелюра. Затем появилось румяное лицо молодого человека — вероятно, красное от недостатка воздуха под простыней. Его длинные загнутые ресницы слегка затрепетали. Его мирные, закрытые глаза пытались немного приоткрыться, но вскоре снова закрылись, ослепленные светом. Ему пришлось потереть глаза длинными тонкими пальцами, прежде чем их полностью раскрыть.

Сун Сюаньхэ поднял руку, пытаясь защитить свои глаза от света. Сознание медленно возвращалось к нему. Вчерашние воспоминания были подобны фрагментам, беспорядочно собирающимся вместе. Медленно они становились по местам.

Он лениво перебирал свои воспоминания. От вопросов Сяо Юаньму о ситуации в семье Сун в машине до вопросов Сяо Юаньму о том, почему Сун Сюаньхэ заставлял его быть с ним в отношениях. Сун Сюаньхэ знал, что он ничего особенного не выдал.

Как и ожидалось, Сяо Юаньму отнесся к нему с подозрением. Он неожиданно воспользовался пьяным состоянием Сун Сюаньхэ, чтобы спросить его, почему они не спят вместе. Как тогдашний Сун Сюаньхэ отреагировал на это?

Он попытался вспомнить, но в голове было пусто. Затем он вытащил сцену из своих воспоминаний. О, совершенно верно. Он спросил Сяо Юаньму, почему они должны спать вместе.

В его сознании возник образ выражения лица Сяо Юаньму, почти разваливающегося на части, когда он услышал ответ Сун Сюаньхэ. Сун Сюаньхэ не смог удержаться от смешка. Он никогда раньше не видел такого живого выражения на лице Сяо Юаньму.

Что он сказал потом? Сяо Юаньму, должно быть, был взбешен его ответом!

Сун Сюаньхэ просеял свои воспоминания, чувствуя гордость за себя. Действительно, Сяо Юаньму столкнул его с колен в приступе ярости. Затем Сун Сюаньхэ схватил Сяо Юаньму и зазвал его…Папочкой?

Папочка?

Он назвал Сяо Юаньму папочкой?

Озорная улыбка на лице Сун Сюаньхэ застыла. Он тут же сел и крепко обнял подушку рядом с собой. Шок и недоверие наполнили его глаза. Однако жар, исходящий от его груди, очевидно, не был под его контролем. Он покраснел от шеи до ушей. Он и стыдился, и сердился.

Кто знает, было ли это потому, что у него все еще оставался кусочек надежды, или он уже впал в отчаяние, но Сун Сюаньхэ прижал подушку к лицу и нервно сказал:

【Эр Гоу, помоги мне разобраться. Воспоминания пьяных людей, обычно, превращаются в месиво. Возможно даже, что некоторые воспоминания могут быть ложными.】

【Воспоминания пьяного человека могут быть запутанными, но они не могут превратиться в ложные.】— Система отреагировал быстро. Затем он продолжил сочувственным тоном. —【Вчера ты действительно назвал большую шишку «Папочкой». Ты также умолял его не уходить, плача и называя его «папочкой». Ты все правильно запомнил.】

Эта сцена снова возникла в сознании Сун Сюаньхэ. Это полностью разрушило его последнюю надежду. Ничего не выражая, он снова лег на кровать, гадая, как встретится с Сяо Юаньму.

【Да, а еще ты также упоминал свою маму. Ты умолял родителей не бросать тебя. Станет ли Сяо Юаньму после этого подозрительно к тебе относиться?】

Сун Сюаньхэ отбросил подушку и перевернулся. Он слишком сильно пострадал. Его тон был совершенно ровным:

【Он не будет. Родители первого хозяина жили отдельно, когда ему было шесть лет. Тогда мать первого хозяина вернулась в свой девичий дом. Сун Гочао не заботился о первоначальном хозяине и оставил его на попечение своего деда по отцовской линии. Сяо Юаньму не будет слишком много думать об этом.】

Система облегченно вздохнул:

【Это хорошо. Но в любом случае Сяо Юаньму не сможет ничего узнать о тебе, даже если что-то заподозрит.】

Сун Сюаньхэ лениво напевал. Когда он подумал о том, что ему придется встретиться с Сяо Юаньму, он больше не захотел говорить.

Система стало любопытно:

【Мои данные говорят мне, что сейчас ты несчастен. Почему?】

Видя, что Сун Сюаньхэ молчит, Система только что проанализировал реакцию собеседника и спросил:

【Это потому, что ты назвал Сяо Юаньму «Папочкой»?】

【А из-за чего тут быть таким несчастным? Разве это не просто форма обращения? Ведь я называю тебя «братом».】

Веко Сун Сюаньхэ дрогнуло. Он закатил глаза и сказал:

【Разве «Брат» и «Папочка» — это одно и то же? Не разговаривай сейчас со мной. Я раздражен.】

Сун Сяо Шаое редко сердился. Однако, стоит ему разозлиться, как никто не сможет унять его гнев.

И все же система каким-то образом сумел это сделать:

【Мои данные говорят мне, что причина, по которой ты несчастен, заключается в том, что ты не хочешь встречаться с Сяо Юаньму. Раз уж так вышло, просто не ходи к нему. В любом случае, в течение следующего месяца тебе не придется разыгрывать никаких сцен. Система не заставит тебя оставаться с ним.】

Сун Сюаньхэ тут же сел. Уныние полностью исчезло, и глаза его загорелись. Он был так взволнован, что забыл говорить мысленно и прямо сказал вслух:

— Серьезно?

【Конечно.】— Сказал Система. —【Насколько я знаю, следующая сцена, в которой ты должен появиться, состоится через тридцать шесть дней. До этого тебе вообще можно не встречаться с Сяо Юаньму.】

Месяца было вполне достаточно для того, чтобы с памяти Сяо Юаньму стерлись все воспоминания о «Папочке».

Более того, после его появления в этом мире, это был первый раз, когда он может расслабиться и делать все, что захочет!

Сун Сюаньхэ быстро встал с постели. Он небрежно привел себя в порядок и пошел за ключами. С помощью системы он сумел не потревожить Сяо Юаньму, который находился в кабинете. Он направился в главную резиденцию своей семьи.

Услышав, как закрылась дверь, Сяо Юаньму перестал печатать. Мгновение спустя он продолжил писать ответ по электронной почте.

Сун Сюаньхэ напевал, выходя из машины, явно пребывая в прекрасном настроении. Едва он дошел до сада, как увидел, что к нему подошла пожилая тетушка, работавшая в доме Сун. Когда она увидела его, ее солидное выражение лица смягчилось. Прежде чем он успел заговорить, она жестом попросила его быть тише.

— Что такое? — спросил Сун Сюаньхэ, наклонив к ней голову.

Тетушка похлопала его по плечу и понизила голос:

— Старый Сэр сейчас рвет и мечет. Сяо Шаойе, вы должны быстро уходить отсюда. В противном случае мистер может снова выместить на вас свой гнев.

Подавленный голос тетушки был полон заботы и нежности. Однако глаза Сун Сюаньхэ загорелись. Он почти забыл, что Лю Сюй должна была послать фотографии семье Сун. Это будет великолепное шоу. Кроме того, он был постановщиком упомянутого шоу. Как он может не насладиться им?

— Чжао ай и, со мной все будет в порядке. — Сун Сюаньхэ подавил злорадную улыбку. Прежде чем тетя Чжао успела что-то сказать, он тихо добавил. — Я не могу не появиться сейчас, когда в нашем доме возникла такая большая проблема. Кроме того, мне не по себе, когда я оставляю маму одну.

Тетя Чжао вздохнула, увидев блестящие глаза Сун Сюаньхэ. Она подумала: «Какое хорошее дитя, ах. Обычно он такой упрямый, но всегда думает о своей семье. Если бы не то, что произошло между мистером и миссис, Сяо Шаойе вырос бы еще более разумным человеком».

Сун Сюаньхэ произвел благоприятное впечатление на эту пожилую, добросердечную тетушку. Когда он увидел, что она все еще волнуется, он дал ей еще несколько нежных заверений, чтобы успокоить ее сердце. Затем он позволил тетушке впустить его внутрь.

Прежде чем он вошел, она еще раз предупредила его:

— Сяо Шаойе, не спорьте с мистером Суном, как обычно. Сейчас ему нечем защищаться. Но если вы начнете говорить, он, возможно, найдет, чем оправдаться.

Тетушка Чжао провела большую часть своей жизни в резиденции Сун. Она, естественно, очень хорошо знала личность каждого члена семьи Сун. Кроме того, как она могла не быть мудрой, когда все члены семьи Сун уважали ее? Она боялась, что мистер Сун отвлечется от проблемы и вместо этого начнет ругать Сун Сюаньхэ, пользуясь его юным возрастом. Вот почему она не могла не предупредить его.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 33.2**

Сун Сюаньхэ, естественно, как хорошее дитя, поблагодарил ее. Когда тетя Чжао, которая уже сочувствовала ему, увидела это, ее сердце смягчилось еще больше. Однако она могла только наблюдать, как он входит в двери.

Резиденция Сун была огромной. Чтобы попасть в гостиную от главного входа, нужно было пройти через солярий, выполненный в виде внутреннего дворика. Пройдя через простой и ничем не украшенный солярий, наполненный зеленью и цветами, вы попадете в большую гостиную. Три стены гостиной были сделаны из стекла, что позволяло комнате купаться в солнечных лучах.

Когда Сун Сюаньхэ зашел в помещение, внезапно воцарилась тишина.

Прежде чем Сун Яньсун успел заговорить, Сун Гочао нахмурил брови и нетерпеливо крикнул:

— Зачем ты вернулся?!

Сун Сюаньхэ не ответил ему. Его взгляд упал на женщину, которая тихонько плакала рядом с Сун Гочао. Затем он спросил Сун Яньсуна:

— Дедушка, у нас гости?

Когда Сун Гочао услышал это, выражение его лица слегка изменилось.

— Разве не так? — Сун Сюаньхэ с любопытством посмотрел на эту женщину с выражением утраты и невинности на лице. — Ведь я никогда раньше не видел эту тетушку. Она одна из моих тетушек с маминой стороны, которая все это время жила за границей? Неужели она плачет, потому что была слишком счастлива, наконец-то увидев маму после стольких лет?

Как только Сун Сюаньхэ закончил говорить, атмосфера в гостиной стала еще тяжелее. Сун Гочао закрыл рот. Все, что он хотел сделать, — это подбежать и закрыть рот Сун Сюаньхэ.

В конце концов заговорил Сун Яньсун:

— Она тебе не тетя. Как можно ставить такую женщине рядом с твоими тетушками? Никогда больше не говори таких вещей.

Сун Сюаньхэ моргнул и многозначительно повторил слова Сун Яньсуна. Он выглядел невинным и смущенным:

— Такая женщина, как эта…что это за женщина? Если она не моя тетя, то кто она?

— Гочао… — Беззвучно плачущая женщина всхлипнула, подняв голову. Ее бледная кожа была испещрена следами слез, но это не повлияло на ее красоту. Напротив, ее наивная, чистая красота стала еще более очевидной. Ее заплаканная красота заставляла сердце сжиматься.

Сердце Сун Гочао болело за нее. Он посмотрел на Сун Сюаньхэ и сердито упрекнул его:

— Ах ты, невоспитанное создание! Кто научил тебя говорить таким тоном при старших?!

Сун Сюаньхэ был поражен, когда его так отругали. Он повернулся, чтобы посмотреть на Сун Яньсуна с обиженным выражением лица. Теперь он был в еще большем замешательстве.

— Ты позорище! — Сун Яньсун швырнул вазу со стола в Сун Гочао, нисколько не сдерживаясь. — Это ты невоспитанное создание! Выгони эту женщину прямо сейчас! Если она когда-нибудь снова ступит в мою Резиденцию Сун, ты больше никогда не сможешь войти в двери моего дома!

Ваза разбилась о лоб Сун Гочао. Кровь мгновенно потекла вниз по его лицу. Это испугало рыдающую женщину. Она широко раскрыла глаза и накрыла собой его голову, совершенно потеряв рассудок от страха. Ее дрожащий голос был полон тревоги и беспокойства:

— Гочао, ты в порядке? Гочао!

— Дворецкий. —Выражение лица Сун Яньсуна было мрачным, когда он продолжил. — Выпроводи эту женщину.

— Отец! — Сун Гочао было наплевать на его окровавленный лоб. Он обернулся и сказал. — Сюя — это женщина, с которой я провел большую часть своей жизни! Как ты мог унизить ее перед молодым поколением? Если ты вышвырнешь ее вот так, как она потом сможет жить в будущем?

Сун Яньсун молчал. В этот момент выражение лица Сун Сюаньхэ изменилось. Он потрясенно посмотрел на Сун Гочао и женщину в его объятиях. Затем его глаза покраснели. Он обиженно и недоверчиво спросил:

— Это та самая любовница, которая все это время была у папы? Любовница осмелилась открыто ступить в дом моей семьи Сун? — Сун Сюаньхэ повернулся и посмотрел на Сун Яньсуна. Его глаза были такими красными, что у Сун Яньсуна защемило сердце. — Дедушка…

Сун Сюаньхэ опустил голову. Казалось, что суровая наружность этого молодого человека, который обычно вел себя высокомерно, окончательно была разбита вдребезги. Плечи его слегка подрагивали, словно он подавлял горе и негодование, которые причинял ему этот тяжелый удар.

Сун Яньсун был неравнодушен к Сун Сюаньхэ, своему младшему внуку, которого он лично воспитывал в течение долгого времени. Несмотря на то, что Сун Сюаньхэ с каждым годом становился все более и более наглым, Сун Яньсун все еще защищал его, давая ему уверенность в борьбе против Сун Гочао. Когда этот суровый и холодный старик увидел своего любимого внука таким расстроенным, он не мог не почувствовать обиду и огорчение.

Его изначально мрачное выражение лица стало еще мрачнее. Его взгляд, направленный на Сун Гочао, стал еще холоднее:

— С возрастом ты становишься еще более бестолковым. Ты на самом деле привел это существо в мой дом и причинил боль своей жене и сыновьям. Сун Гочао, я приказываю тебе немедленно увести эту женщину. Кроме того, я запрещаю тебе появляться в компании в течение месяца. Будешь сидеть дома и размышлять о своих ошибках!

Сидеть дома и размышлять о своих ошибках? Он, пятидесятилетний мужчина? Сун Гочао недоверчиво расширил глаза. Кроме того, месяц не появляться в компании...За это время он может потерять свою должность вице-президента.

— Я уйду! — Женщина горько всхлипнула, отпуская Сун Гочао. Она мягко опустилась на колени перед Сун Яньсуном. — Старый господин Сун, пожалуйста, не наказывайте Гочао. Это я неправильно поняла ситуацию и побеспокоила госпожу Сун. Я больше никогда так не сделаю. Пожалуйста, не наказывайте его. Он уже так стар, что не сможет терпеть косые взгляды других! Если вы недовольны, пожалуйста, выплесните свой гнев на меня!

— Сюя! — Сун Гочао был одновременно тронут и расстроен. В этот момент он вспомнил, как его тогда заставили жениться, и как эта женщина была готова пожертвовать собой ради него и стать его тайной любовницей. Он никак не ожидал, что даже сейчас эта женщина будет защищать его.

Сун Гочао тоже опустился на колени, горькие слезы текли по его обветренному лицу. Он сказал печальным тоном:

— Отец! Я всегда любил Сюю! Тогда я женился на Ли Няньань, потому что этого хотела семья. Мы уже женаты, и Ли Няньань всегда носила титул госпожи Сун. Сюя никогда не обижалась на нее. Прямо сейчас я просто хочу провести остаток своей жизни с женщиной, которую люблю. Я просто хочу, чтобы Ли Няньань была немного великодушна и приняла существование Сюи. Не слишком ли многого я прошу?

Услышав бесстыдные слова Сун Гочао, Сун Сюаньхэ чуть не расхохотался.

Не только Сун Сюаньхэ почувствовал это. Все в комнате были шокированы бесстыдством Сун Гочао, за исключением Чжан Сюя, которая выглядела взволнованной.

— Конечно, — наконец заговорила миссис Сун, которая до этого сидела молча с холодным выражением лица. От рыданий Чжан Сюя и признания Сун Гочао выражение ее лица не изменилось. Несмотря на то, что она заговорила только сейчас, ее слегка опущенный взгляд и медленный, приятный голос отдавали благородными и презрительными нотками. — Я откажусь от своего статуса. Я не стану препятствием между тобой и твоей первой любовью. Я дам ей титул госпожи Сун. А вы как думаете?

Глаза Чжан Сюя загорелись. Однако и Сун Гочао, и Сун Яньсун одновременно сказали:

— Абсолютно нет!

Сун Яньсун увидел, что Сун Гочао еще не совсем глуп, и давление в его груди ослабилось. Он повернулся к госпоже Сун и понизил тон:

— Няньань, сейчас не время говорить в сердцах. Гочао действительно зашел слишком далеко. Отец преподаст ему урок. Эта женщина никогда не сможет войти в двери моей семьи Сун. Не волнуйся.

Сун Гочао тоже несколько раз кивнул головой. Он сказал:

— Я только хочу быть с Сюя. Я не хочу разводиться с тобой.

Ли Няньань усмехнулась. Она встала и подошла к Сун Гочао, глядя сверху вниз на заплаканное лицо Чжан Сюя:

— Я изначально планировала закрыть на это глаза. В конце концов, чей муж не держит несколько игрушек? Однако, поскольку она вошла в мои двери, а ты сказал, что я забрала себе титул, который должен был принадлежать ей, не должна ли я, женщина, которая заняла ее место, уступить?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 33.3**

Столкнувшись с ее холодным, презрительным тоном, Сун Гочао задохнулся от гнева, его лицо покраснело. Чжан Сюя рядом с ним тоже скрежетала зубами, но ничего не могла поделать. Она только опустила голову и всхлипнула.

Сун Сюаньхэ, напротив, удивленно приподнял бровь. До этого он почти не общался с матерью первого хозяина. По его мнению, она обычно души не чаяла в прежнем хозяине, чтобы компенсировать то, что бросила его, когда он был еще ребенком. На самом деле, он никогда не ожидал, что увидит ее такой крутой.

Ли Няньань обвела взглядом опущенную голову Чжан Сюя. Затем она прошла мимо них двоих и подошла к Сун Сюаньхэ. У нее защемило сердце, когда она увидела расстроенного и не могущего принять ситуацию Сун Сюаньхэ. Она заговорила более мягким голосом:

— Сюаньхэ, не расстраивайся. Иди посиди с мамой.

Сун Сюаньхэ поднял глаза. Когда Ли Няньань увидела его покрасневшие глаза, ее голос стал еще мягче:

— Не беспокойся о маме. С мамой все в порядке.

Сказав это, она потянула Сун Сюаньхэ мимо коленопреклоненных Сун Гочао и Чжан Сюя и села рядом с Сун Сюаньлинем.

Сун Яньсун бросил на Сун Гочао холодный, косой взгляд. Видя, как тот молча опустился на колени, он не мог не почувствовать еще большего разочарования в своем сыне. Утешить невестку он мог только сам:

— Няньань, послушай папу. Эта женщина — всего лишь игрушка, которую нельзя показывать на публике. Это ниже твоего достоинства — опускаться до ее уровня. Тебе не нужно с ней спорить. Папа обязательно позаботится о том, чтобы все было сделано так, чтобы ты осталась довольна.

Ли Няньань схватила Сун Сюаньхэ за руку. Затем она очень уважительно обратилась к Сун Яньсуну:

— Папа, я никогда не собиралась поднимать шум из-за измены Сун Гочао. Я также знаю, что в этих кругах это нормально. Однако я, Ли Няньань, только что увидела, как любовница моего мужа постучалась в мою дверь! Если это дело не будет благополучно улажено, хватит ли мне достоинства показываться на вечеринках? Как другие люди будут смотреть на моих сыновей? Как они посмотрят на мою семью Ли? Кроме того, если этот вопрос выйдет за наши круги, как они посмотрят на Song Group?

Глаза Ли Няньань покраснели:

— Я терпела все это ради этой семьи. Я терпела все это ради Song Group. Я знаю, что если мы разведемся, это будет означать разделение семьи Сун и семьи Ли. После этого произойдет переворот на фондовых рынках. Вот почему я терпела это до сих пор. Я делала это ради своей семьи...ради двух своих сыновей.

— Однако! — Красивые глаза Ли Няньань холодно сверкнули в сторону Сун Гочао и Чжан Сюя. — Я помогала строить эту компанию своими кропотливыми усилиями, но теперь они разрушили все! С сегодняшнего дня на моих сыновей будут показывать пальцем и сплетничать о них, а Song Group будет страдать от этого скандала! Поскольку дело уже дошло до этого, я больше не хочу так бороться. Папа, я так устала…

Взгляд Сун Яньсуна погас, когда он услышал скрытую угрозу в словах Ли Няньань в первой половине ее речи. Однако, услышав вторую половину, произнесенную рыдающим тоном, он почувствовал себя виноватым перед ней. Как бы то ни было, именно его семья Сун подвела Ли Няньань.

Именно из-за этого он не мог позволить Ли Няньань развестись с Сун Гочао!

Когда этот скандал выплывет наружу, младшая сестра Ли Няньань, которая находилась с ней в очень хороших отношениях и вышла замуж за главу одной из восьми крупнейших финансовых компаний, никогда не смирится с этой ложью!

— Папа знает, что с тобой поступили несправедливо. — Выражение лица Сун Яньсуна смягчилось. Казалось, его лицо было пропитано усталостью. Обычно здоровый и бодрый старик, казалось, постарел лет на десять. — Но папа умоляет тебя дать ему последний шанс. Папа обязательно позаботится о том, чтобы все прошло хорошо, и чтобы ты осталась довольна.

Видя, что Ли Няньань молчит, Сун Яньсун продолжил:

— Папа знает, что тебе сейчас будет очень тяжело. Но ты также знаешь, что это не какая-то мелочь. Song Group не сможет выдержать такой сильный удар. Сун Гочао не способен взять на себя такую большую ответственность, как Song Group, а Сюаньхэ и Сюаньлинь все еще должны немного повзрослеть. Папа тоже борется. Пожалуйста, подожди, пока они повзрослеют!

Как только Сун Яньсун сказал эти слова, сидевший все это время в напряжении Сун Сюаньлинь тоже покраснел:

— Дедушка…

Сун Сюаньхэ заметил на себе пристальный взгляд Сун Яньсуна. Он втайне называл старика хитрым лисом. Он посмотрел на Сун Яньсуня, которого, казалось, тронули слова Ли Няньань. Он открывал и закрывал губы, не в силах произнести ни слова.

Сейчас молчание было лучше слов.

Когда Сун Яньсун увидел реакцию своих внуков, он обрел уверенность в себе. Когда он снова посмотрел на Ли Няньань, выражение ее лица действительно немного смягчилось.

Однако, хотя сердце Ли Няньань болело за ее сыновей, она не собиралась так легко отпустить эту ситуацию. Она поджала губы и сказала:

— Папа, я знаю, насколько это серьезно. Однако не только члены семьи видели, как Сун Гочао привел Чжан Сюя в дом. Сейчас все сторонние лица захотят увидеть балаган, которым была наша семья! Если с Чжан Сюя не разберутся должным образом, то как я смогу снова показаться на улице! Что я скажу родителям, которые беспокоятся обо мне?!

Выражение лица Сун Яньсуна изменилось. Последние слова Ли Няньань напомнили ему, что она не из тех, кого можно обмануть или игнорировать. За ее спиной стояла семья Ли. У нее также была младшая сестра, которая вышла замуж за главу одной из восьми крупнейших финансовых компаний.

В этот момент даже Сун Гочао, который все это время молчал, наконец пришел в себя. Хотя он хотел быть с Чжан Сюя, он не хотел страдать от ответных действий семьи Ли! Более того, он не хотел обижать младшую сестру Ли Няньань, которая вышла замуж за главу крупной финансовой компании!

Он любил Чжан Сюя и знал, что с ней поступили несправедливо. Он также знал, что нелегко держать отношения с ней в тайне. Но когда он думал о возможности быть исключенным из социальных кругов высшего класса, о том, что он может потерять свое положение в Song Group и том, что он никогда больше не сможет выбраться из этого, обиды и трудности Чжан Сюя уже были для него не были так важны.

Более того, он был щедр к Чжан Сюя все эти годы, подарив ей легкую жизнь. Если он потеряет все, то Чжан Сюя тоже останется ни с чем!

Сюя всегда была понимающей. Она определенно простит его.

Сун Гочао утешил себя этим. Когда он подумал о трагическом конце, который может его ожидать, он тут же закричал:

— Отец! Я ошибся! — Сун Гочао было все равно, что по его лбу продолжала течь кровь. Он оттолкнул Чжан Сюя и сказал со стыдливым выражением лица. — Я просто растерялся. У меня голова шла кругом. Я никогда не думал о разводе с Няньань, ах! И я категорически отказываюсь делать это сейчас! Я не знал, что Чжан Сюя постучит в нашу дверь! Ты же только что видел, как я был потрясен, увидев ее после того, как вышел из машины! Я никак не ожидал, что она появится перед Няньань!

Сун Яньсун фыркнул и сказал:

— Именно это ты МНЕ должен был сказать?

Сун Гочао была поражен. Затем он сразу же повернулся и посмотрел на Ли Наньань:

— Няньань, я был неправ. Как может Чжан Сюя сравниться с тобой? Она была слишком жадной, приходя умолять меня в слезах перед нашей дверью. Только что я был мягкосердечен. Если ты сердишься, ты можешь сделать все, что захочешь. Пока ты не разведешься со мной, ты можешь делать все, что угодно.

Ли Няньань бросила насмешливый взгляд на мертвенно-бледную Чжан Сюя. Она скривила губы в усмешке:

— Значит, что бы я ни сделала с твоей первой любовью, тебе будет все равно?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 34.1**

Рыдания Чжан Сюя постепенно становились все громче. Сун Гочао, который уже собирался ответить утвердительно, вдруг не смог произнести эти слова вслух.

Сун Сюаньхэ, казалось, наконец-то взял себя в руки:

— Отец, разве ты только что не сказал, что мама может поступать с ней так, как ей заблагорассудится? Почему ты сейчас ничего не говоришь?

Больше всего Сун Гочао ценил свой имидж. Точно так же он по-настоящему ненавидел своего младшего сына, который не уважал его и всегда противоречил ему. Сейчас, когда этот сын говорил с ним практически критическим тоном, его слегка умоляющее выражение лица сменилось едва скрываемым гневом:

— Я разговариваю с твоей матерью! Ты не имеешь права прерывать нас! Собака съела твои манеры?!

— Хех, — усмехнулся Сун Сюаньхэ. Огорчение на его лице от только что полученного удара полностью сменилось спокойным выражением. Его лицо стало ледяным. — Дедушка научил меня светской вежливости. Мама научила меня отличать хороших людей от плохих. Но чему научил меня отец? Заводить любовниц только для того, чтобы потом позволить им зайти в двери и разрушить доброе имя и репутацию семьи Сун?

— Ты! — выражение лица Сун Гочао было мертвенно-бледным от того, что с ним говорили таким холодным, презрительным тоном. Однако еще больше его разозлило то, что он не мог опровергнуть эти слова. Он действительно никогда не принимал участия в воспитании Сун Сюаньхэ. Кроме того, он впустил в дом женщину, которую завел вне своего официального брака. Но даже в этом случае сын не должен упрекать отца за его ошибки. Нет никакого оправдания сыну, упрекающему отца!

— Это дело взрослых. Тебе нет нужды участвовать в этом разговоре. — Ли Няньань погладила Сун Сюаньхэ так легко, что он почти не почувствовал этого. Хотя она критиковала его, ее тон голоса не был ругательным. Затем она бросила равнодушный взгляд на Сун Гочао. — Я не могу возиться с этой женщиной. Папа прав. Мне не нужно ссориться с ней из-за этого.

Глаза Сун Гочао загорелись. Однако Чжан Сюя рядом с ним вонзила ногти в ладони.

— Я просто хочу, чтобы мои сыновья получили то, что им причитается. — Ли Няньань повернулась к Сун Яньсуну и сказала. — Папа, ты видел, как росли Сюаньлинь и Сюаньхэ. Они твои внуки, твои единственные наследники. Это знают все, как в семье, так и за ее пределами. Однако теперь, после этого инцидента, на них определенно будут указывать пальцами и сплетничать. Как мать, я абсолютно не смогу смотреть, как мои сыновья будут страдать от такой несправедливости.

Сун Яньсун внимательно осмотрел ее. Увидев глубокую любовь в ее глазах, он мягко кивнул.

— Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Ты хочешь проверить их, — вздохнула Ли Няньань. — Я знаю своих сыновей. Сюаньлинь — уравновешенный человек, и у него есть амбиции. Он более подходящий кандидат на наследование компании. Сюаньхэ более непредсказуем, но он очень умен. Просто у него игривый характер. Поэтому я надеюсь, что ты быстро примешь решение.

Услышав это, Сун Сюаньлинь поднял голову. Он пристально смотрел на мать, а также на младшего брата, выражение лица которого ничуть не изменилось после слов их матери.

Сун Яньсун сжал губы в тонкую линию. Он знал, о чем сейчас думает Ли Няньань. Он всегда планировал сделать одного из своих внуков своим преемником, но ему не очень нравилось, что он был вынужден немедленно выбрать одного из них.

Просто младшая сестра Ли Няньань вышла замуж за сына семьи Роджилер. Хотя брак был заключен с членом одной из ветвей семьи, этого было достаточно, чтобы сделать их осторожными и опасливыми. Более того, семья Сун сейчас была не права. Если он не согласится удовлетворить ее просьбу, то все двинется только в худшем направлении.

Сун Яньсун свирепо посмотрел на Сун Гочао, а затем сказал тяжелым голосом:

— А ты кого сама предлагаешь?

— Сюаньхэ. — Ли Няньань повернулась, чтобы посмотреть на Сун Сюаньхэ, и сказала. — Скажи маме кое-что. Ты хочешь взять на себя семью Сун?

— Нет, — быстро ответил Сун Сюаньхэ, как будто боялся, что если замешкается хоть на секунду, то ему придется взять на себя груз этой ответственности. — Я счастлив бы быть вице-президентом.

Сун Сюаньлинь расслабил свои слегка поджатые губы. Обычно он немного обижался на своего упрямого и озорного младшего брата за то, что тот не оправдывал его ожиданий, но сейчас он почувствовал облегчение, услышав от него эти слова.

— Папа, — сказала Ли Няньань, — я надеюсь, что ты сможешь назначить Сюаньлиня президентом компании. Ты по-прежнему останешься председателем совета директоров компании. Однако я надеюсь, что Сюаньлинь сможет начать по-настоящему участвовать в управлении компанией.

Сун Яньсун некоторое время молча смотрел на нее, прежде чем спросить:

— А как же Сюаньхэ?

— Я отдам Сюаньхэ все свои акции Song Group, — сказала Ли Няньань. — Но у меня есть одно единственное желание — Сюаньлинь должен защищать Сюаньхэ в будущем и обеспечить ему счастливую жизнь.

— Твои акции?! — Сун Гочао взревел. — Ты сошла с ума!? Доли компании разделены между нами обоими! Как ты можешь принимать решения по этому поводу самостоятельно!?

Ли Няньань не обратила никакого внимания на Сун Гочао. Она сказала:

— Когда семейные активы будут разделены, процент, который будет принадлежать Сюаньхэ, все равно не будет больше пятидесяти процентов доли Сюаньлиня. Однако я надеюсь, что ты мне кое-что пообещаешь.

Взгляд Сун Яньсуна был тяжелым:

— Говори же.

— Сюаньхэ непредсказуем и не очень благоразумен, — сказала Ли Няньань. — Я действительно хочу, чтобы он стал более вдумчивым, но я также хочу, чтобы он был счастлив. Поэтому я хочу, чтобы папа пообещал мне, что если однажды он действительно устроит большой беспорядок, пока не совершит убийства или поджога, семья Сун защитит его, несмотря ни на что!

Сун Сюаньхэ сразу же поднял голову. Шок на его лице не был притворством. Он действительно был поражен.

Сказала ли это мать Сун только из-за любви к ее сыну? Сказала ли она это потому, что она хорошо знала его и хотела защитить его заранее, или потому, что она знала что-то еще? В книге не было такой сцены. Он не знал, испытал ли это и первый хозяин тела. Сун Сюаньхэ предположил, что этого, скорее всего, не было в оригинальной сюжетной линии. В конце концов, именно он стал причиной появления Чжан Сюя в доме Сун. Такого никогда не случалось в жизни первого хозяина.

Просто Сун Сюаньхэ не знал, хорошо это или плохо для матери Сун просить взять такое обещание для его защиты.

К счастью, все остальные тоже были шокированы словами Ли Няньань. Выражение лица Сун Сюаньхэ прямо сейчас не было неуместным.

— Сюаньхэ все еще остается моим внуком. — Ли Няньань была всего лишь его невесткой, но Сун Яньсун очень сильно любил своего внука, которого он сам воспитывал некоторое время. Поэтому, когда он должен был пообещать ей нечто подобное, мрак в его сердце полностью рассеялся. Он сказал:

— Я обещаю тебе это. Пока он не совершит поджог или убийство, я сделаю все, что смогу, чтобы защитить его!

Выражение лица Ли Няньань смягчилось, когда она получила обещание Сун Яньсуна. Она сложила руки Сун Сюаньхэ и Сун Сюаньлиня вместе и улыбнулась:

— Вы два брата. Отныне вы должны помогать друг другу. Сюаньлинь, возьми на себя заботы о Сюаньхэ. Сюаньхэ, отныне ты не должен быть таким легкомысленным.

Сун Сюаньлинь посмотрел на Сун Сюаньхэ, удивление которого еще не исчезло с его лица. Вспомнив о споре между их родителями, он серьезно кивнул:

— Я позабочусь о нем.

Ли Няньань улыбнулась:

— Это хорошо.

Несмотря на то, что Сун Гочао поднял огромный скандал, Сун Яньсун уже согласился удовлетворить просьбы Ли Няньань. Он тут же вызвал своего адвоката и на глазах у всех изменил завещание. Затем он предупредил совет директоров, что скоро состоится заседание. Когда придет время, он объявит о назначении Сун Сюаньлиня и передаче акций Сун Сюаньхэ. Своим последним приказом он велел Сун Гочао отправить Чжан Сюя через заднюю дверь. Он не позволит семье Сун потерять лицо.

Этот скандал был наконец улажен. Резиденция Сун вновь обрела покой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 34.2**

Ли Няньань давно не виделась с Сун Сюаньхэ. Она, естественно, хотела, чтобы он оставался дома и проводил с ней больше времени. Поэтому, когда она услышала, что он собирается некоторое время пожить дома, ее холодное выражение лица только что полностью исчезло. Улыбка расцвела на ее лице, и она приказала слуге приготовить все его любимые блюда на обед. Затем она отправила его отдохнуть в его комнату, боясь, что он устал или расстроен недавним скандалом.

Сун Сюаньхэ вернулся в свою комнату, как и предлагала ему сделать Ли Няньань. После того, как он закрыл дверь, с его лица исчезло разочарование его отцом. Он немедленно нахмурил брови.

【Эр Гоу, неужели в первоначальном сюжете Ли Няньань отдала свои акции младшему сыну и попросила Сун Яньсуна защищать его, несмотря ни на что?】

Хотя он и задал этот вопрос, Сун Сюаньхэ на самом деле уже знал ответ.

【Нет. 】— Система был очень уверен. —【Если бы это произошло, хотя они и не имеют большого отношения к главному герою, они все равно оказались бы втянутыми в месть главного героя. Даже если это было всего в одном предложении, в книге тогда пришлось бы упомянуть, что семья Сун не выполнила своего обещания. Однако ничего подобного в книге не было.】

【Хм】— Сун Сюаньхэ подтвердил свою догадку, но настроение у него все еще было подавленным.

Система увидел Сон Сюаньхэ, лежащего на кровати и молчащего. Он не мог не спросить:

【Ты несчастен? Это из-за Сяо Юаньму или из-за недавнего инцидента?】

【Почему я должен расстраиваться из-за Сяо Юаньму?】— Сун Сюаньхэ небрежно мотал свисающей с кровати ногой взад-вперед. — 【У Сун Сюаньхэ хорошая мать.】

Сказав это, Сун Сюаньхэ закрыл глаза и замолчал. Система чувствовал его сложные эмоции. Поэтому он также воздерживался от разговоров.

С тех пор как Сун Сюаньхэ переселился в эту книгу, единственным человеком, которого он воспринимал всерьез, был Сяо Юаньму. Однако это было потому, что у него не было выбора. Он должен был следить за сюжетом, поэтому он должен был постоянно уделять внимание Сяо Юаньму.

Однако только сейчас он увидел, что Ли Няньань ведет себя совсем не так, как обычно. Она была похожа на львицу, защищающую своих детенышей. Несмотря на такой огромный удар, она была в состоянии оставаться элегантной и наносить ответные удары своими словами снова и снова, и все ради того, чтобы дать своему ребенку как можно больше хорошего. Она была невероятна.

Эта сторона Ли Няньань заставила его вспомнить о собственной матери.

Когда цвет лица его матери уже стал пепельным, она все еще упорно боролась за свою жизнь, пока дед Сун Сюаньхэ по отцовской линии и адвокат не прибыли в больницу. Она сохранила спокойствие и убедила его деда по отцовской линии, взволновав его эмоциями и соблазнив обещаниями выгод. Она заставила его пообещать, что Сун Сюаньхэ сможет мирно расти в сложной семье Сун, наполненной интриганами и жестокими людьми.

Он вспомнил, как мать ласково гладила его по лицу после ухода деда и адвоката. Он вспомнил слова, которые она произнесла, те слова, которые настолько въелись в его воспоминания, что до сих пор заставляли сжиматься его легкие:

— Мой дорогой малыш, где бы ты ни был, помни, что мама и папа любят тебя. У мамы и папы есть только одно желание для тебя. Мы просто хотим, чтобы ты был счастлив и свободен. Ты не должен заботиться о том, чтобы угодить другим людям. Пока твоя совесть чиста, этого будет вполне достаточно. Помни, папа и мама всегда будут наблюдать за тобой с небес.

Семилетний он уже давно перестал верить, что люди становятся звездами, когда умирают. Несмотря на это, всякий раз, когда ему было грустно, он все равно смотрел в небо. Он верил, что его родители, которые так сильно любили его, должно быть, хотели, чтобы он верил в себя и имел кого-то, кто любил бы его, даже если этого человека больше не было рядом.

Даже после прибытия в этот мир он все еще смотрел на звезды. Но сейчас это стало напрасной надеждой.

Это был уже не тот мир. Родители, естественно, больше не могли наблюдать за ним с тех небес. Он не мог обманывать себя и говорить себе, что на небе есть люди, которые любят его, говорить, что он не совсем одинок.

Однако любовь Ли Няньань к Сун Сюаньхэ, увиденная им сегодня, потрясла его, но также принесла ему незнакомое тепло.

Возможно, это было связано с влиянием эмоций первоначального хозяина. Или, может быть, это было потому, что такого рода сцены были особенно эффективны для того, чтобы всколыхнуть его эмоции. Как бы то ни было, чувства боли и изменений, которые он испытывал в тот момент, не были фальшивыми.

Он больше не мог эксплуатировать чистую совесть семьи Сун. Он больше не мог допустить, чтобы Ли Няньань постигла несчастная участь в будущем.

\*\*\*

Сентябрь, казалось, пролетел в мгновение ока. Наступила настоящая осень. А осенью в моде были крабы.

Сун Сюаньхэ не встречался с Сяо Юаньму более десяти дней. Поскольку он тщательно избегал другого, у него, работавшего на двадцать седьмом этаже, и Сяо Юаньму, работавшего на шестнадцатом, практически не было шансов встретиться.

Эти последние несколько дней были для Сун Сюаньхэ как каникулы. Сун Гочао потерял много власти после того, как Сун Яньсун отобрал у него эти акции. Несмотря на то, что он хмурился и холодно смотрел на Сун Сюаньхэ, он больше не осмеливался критиковать или ругать другого. Внешне он казался жестким, но внутри был трусливым. У него практически не было боевой мощи.

Тот факт, что Сун Гочао не обладал боевой мощью, объяснялся не только тем, что все руководители знали, что он лишился акций и что Сун Сюаньлинь получил повышение. Это было также потому, что сплетня о ворвавшейся в двери его дома Чжан Сюя распространилась как лесной пожар.

На следующий день после того, как Чжан Сюя выгнали из дома, были опубликованы интимные фотографии Сун Гочао и Чжан Сюя. Фотографии, на которых она напыщенно входила в дом семьи Сун только для того, чтобы выйти оттуда удрученной, также появились в Интернете.

Меньше всего в эпоху Интернета не хватало развлекательных новостей и слухов. Однако подобные новости и слухи можно было увидеть реже всего.

Пока дыня сладкая, никто не будет обижаться на нее за ее дефицит.

Кроме того, недавно появившиеся слухи касались чрезвычайно богатой семьи Сун. Для онлайн-галерки наступили великие и богатые времена. Повсюду на форумах появлялись соответствующие темы. На одном форуме была опубликовала длинная, в две тысячи слов, подробная история произошедшего. Это была трогательная любовная история о Сун Гочао и Чжан Сюя, которые любили друг друга с юных лет. Она рассказывала о том, как они хотели вырваться из оков времени. Все больше и больше взрывоопасных обвинений против Чжан Сюя появлялось в блогах в Интернете. Пиар-отдел Song Group был так занят удалением постов и очищением ключевых слов с «горячего поиска», что они возненавидели себя за то, что у них было только две руки.

К счастью, хотя массы были заинтересованы такого рода сплетнями, это не сильно повлияло на акции Song Group.

Поэтому, хотя Сун Яньсун и находился в ярости, он все еще оставался рациональным. Так было до тех пор, пока не появилась новость о том, что Чжан Сюя беременна.

В тот день в семье Сун царил полный хаос. Сун Яньсун, который был крепок и бодр, несмотря на свои годы, бросил табуретку в Сун Гочао, едва не заставив другого истекать кровью. В конце концов, Ли Няньань бросила взгляд на своих сыновей, давая им знак удержать Сун Яньсуна. Только благодаря этому Сун Гочао избежал кровавой и жестокой смерти.

Однако беременность Чжан Сюя была неопровержимой. Отношения между Сун Гочао и ней тоже были ясны. Отрицать это было невозможно. Сун Гочао не мог сказать, что это был не его ребенок, не так ли? Разве это не сделало бы всю ситуацию еще хуже?

Новость о том, что он совершил зло, которое совершали и многие другие мужчины, не шла ни в какое сравнение с тем, если он признается, что его любовница ему изменила. В таком случае полученное унижение было бы совершенно другим.

Сун Гочао никогда не объявит, что это не его ребенок. Но Чжан Сюя была вынуждена сделать аборт из-за людей, которых послал к ней Сун Яньсун. Считалось, что это счастье — завести ребенка в более старшем возрасте. Более того, Сун Гочао также не был близок со своими двумя сыновьями. Сун Гочао испытывал больше привязанности к своему несформировавшемуся сыну, чем к своим нелюбимым взрослым сыновьям.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 34.3**

Однако между сыном, которого он еще даже не видел, и судьбой быть осмеянным всю оставшуюся жизнь, Сун Гочао все же выбрал себя.

Тогда Чжан Сюя осмелилась подойти к двери резиденции Сун, потому что была беременна внуком Сун Яньсуна. Но семья Сун сразу же разрушила ее надежду. Хотя на самом деле она не была так уж сильно расстроена из-за аборта. В конце концов, отношение к ней Сун Гочао уже тогда заставило ее раскрыть глаза. На следующий день после аборта она взяла деньги, предложенные ей семьей Сун, и покинула Столицу, оставив позади Сун Гочао, который обижался на нее за то, что она не понимала его.

Его репутация и богатство были уничтожены. Даже первая любовь покинула его. Сун Гочао, казалось, постарел за одну ночь на десять лет. У него даже не было сил читать нотации своему сыну.

Сун Сюаньхэ столкнулся с завтракающим Сун Гочао, когда спустился вниз. Он даже не смотрел на другого и просто занимался поеданием своего завтрака. Больше никто за столом не произнес ни слова.

Сегодня были выходные. Сегодня утром Сун Сюаньхэ получил звонок. Это был один из друзей прежнего хозяина. Он позвал его поесть крабов.

Сун Сюаньхэ обдумал это. Он обнаружил, что этот друг не имел никаких сцен в оригинальной истории и не казался особенно важным в воспоминаниях первоначального хозяина. Поэтому он согласился.

Место, куда они отправились поедать крабов, находилось на окраине города. Это было внутри здания на сваях в искусственном озере. Когда Сун Сюаньхэ прибыл, человек, который позвал его, уже сидел внутри.

— Сун Эр, — этот человек помахал ему рукой, чтобы он мог увидеть, где тот сидит.

Сун Сюаньхэ подошел и сел перед ним:

— Не думал, что ты вернешься. Я слышал, что ты прекрасно проводишь время в Наньшэне.

— Прекрасно, прекрасно, — Цянь Пин сверкнул искренней улыбкой и сказал. — Если бы мой отец не занял там свой пост, мне бы не пришлось расставаться со всеми вами. Я поспешил вернуться, когда вспомнил, что сейчас сезон крабов.

— Почему же ты тогда не поехал в Цзян-Сити? — После отдыха в течение нескольких дней улыбка Сун Сюаньхэ на этот раз была расслабленной. Его томное выражение лица заставило официанта, подававшего им крабов, покраснеть.

Цянь Пин схватил краба, который уже был без ног, и принялся вскрывать его панцирь.

— Очевидно, это потому, что я слышал, что ты нашел настоящую любовь. Сначала я не поверил, но Нань цзы и другие сказали мне, что это правда. Тогда я спросил Линь цзы. Я не ожидал, что он тоже скажет, что все это правда. Если бы тогда не было проблем с моим отцом, я бы уже давным-давно прибежал сюда, чтобы посмотреть, насколько этот человек хорош собой, чтобы заставить тебя влюбиться в него по уши.

Сун Сюаньхэ отправил в рот ложку крабовой икры. Он приподнял бровь, услышав эти слова Цянь Пина:

— Так ты вернулся из-за этого?

— Конечно, нет. Но это была главная причина, — Цянь Пин явно был очень заинтересован. Он спросил. — Где он? Позови его посидеть с нами. Позволь своему другу посмотреть на него.

— Что толку с ним встречаться? — Сун Сюаньхэ спокойно съел крабовую икру. — Он не будет твоим, даже если ты посмотришь на него.

Цянь Пин был поражен. Затем он рассмеялся:

— Я все еще немного сомневался в этом, но теперь я действительно верю, что ты сильно влюбился в него. Сначала я просто пытался заставить тебя о нем заговорить, но теперь мне стало действительно любопытно. Как его зовут? — нахмурился Цянь Пин. — Я помню, что у него та же фамилия, что и у Линь цзы. Сяо что-то? Сяо-что-то-му? Сяо Яньму? Сяо Юньму?

Сун Сюаньхэ не мог удержаться от смеха:

— Я тебе ничего не скажу.

— Позови его. — Цянь Пин выглядел взволнованным. — Я слышал, как Нань цзы говорил, что он выглядит как бессмертный бог, что он даже красивее, чем знаменитости, подписавшие контракты с его семейной компанией. Ну же, позволь мне расширить свой кругозор.

— Я не позову его, — без колебаний отказался Сун Сюаньхэ.

Что за дела. У него был редкий шанс расслабиться, не следить за сюжетом Сяо Юаньму и не быть на взводе целые дни. Если он позовет Сяо Юаньму, то это прервет его отдых. Он не был идиотом.

Видя несогласие Сун Сюаньхэ, Цянь Пин не мог не нахмуриться:

— Ты слишком сильно его любишь. Ты становишься несчастными, если другие люди смотрят на него даже лишнюю секунду.

Сун Сюаньхэ не хотел продолжать эту тему. Он издал небрежный звук подтверждения, а затем сказал:

— Он мне слишком нравится. Я не хочу, чтобы другие люди смотрели на него, как на выставленное на всеобщее обозрение животное. Занимайся своим крабом. Почему ты так много болтаешь?

Когда Цянь Пин услышал это, он не рассердился. Вместо этого он широко раскрыл глаза, всем своим видом показывая, что он пришел в еще большее потрясение:

— Черт возьми, этого не может быть. Ты не просто нашел кого-то, с кем можно быть серьезным, ты действительно сильно в него влюбился.

— Да, да, да. — Если бы Сун Сюаньхэ знал, что этот персонаж, не имеющий никакого отношения к сюжету, будет говорить столько глупостей, он никогда бы не пришел сюда только потому, что захотел поесть крабов. Однако теперь пути назад не было. Если он не хочет, чтобы другой продолжал развивать эту тему, ему придется придумать какое-то объяснение:

— Не упоминай о нем больше. Мы недавно поссорились и давно не виделись. Давай спокойно поедим крабов, ладно?

— И как мы сможем это делать?! — нахмурился Цянь Пин. — Как вы можете не видеться столько времени только потому, что поссорились? Поскольку он тебе нравится, ты должен быть более уступчивым. Как вы сможете помириться, если не видитесь друг с другом?

— Это он не хочет меня видеть. Это не значит, что я не хочу его видеть, — солгал Сун Сюаньхэ, чтобы заткнуть Цянь Пина. — Нам нужно немного остыть. Я не хочу сейчас говорить о нем.

Цянь Пин, таким образом, закрыл рот. Он посмотрел на Сун Сюаньхэ, как будто хотел сказать что-то еще, но в конце концов промолчал.

Они вдвоем спокойно съели двух крабов. Затем Цянь Пин снова заговорил:

— На самом деле, есть еще одна причина, по которой я вернулся.

Сун Сюаньхэ поднял бровь. Хотя на самом деле это его не интересовало, но пока речь шла не о Сяо Юаньму, он готов был слушать.

— Ты слышал о медицинских роботах Вэй Чэня? — спросил Цянь Пин.

— Да.

— Я слышал, что он еще не смог найти хорошего партнера, — лицо Цянь Пина стало серьезным. — Я хочу попробовать.

Сун Сюаньхэ промолчал. Он лишь равнодушно кивнул.

— Я переехал, когда учился в средней школе, а потом последовал за отцом в Наньшэн. Хотя в детстве мы проводили время вместе, сейчас у меня нет возможности связаться с Вэй Чэнем, чтобы обсудить дела. Я также слышал, что он отверг многих людей. Я не знаю, чего он хочет.

— Я слышал от Чжоу Наня, что ему нужен кто-то, кто сможет принять участие в тестировании. — Сун Сюаньхэ поднял глаза. — А также кто-то, кто сможет предоставить много данных.

Цянь Пин хотел только бесцеремонно пожаловаться. Он не ожидал, что Сун Сюаньхэ действительно что-то знает. Первую часть его слов он уже знал. Однако он никогда раньше не слышал о второй половине. Он спросил:

— Каких данных?

— Медицинских данных, — Сун Сюаньхэ не хотел вмешиваться в это дело, поэтому сделал лишь поверхностное заявление. — Ты должен заняться тестированием. Получить данные непросто.

Цянь Пин с досадой кивнул. Он вздохнул. Он не хотел больше думать об этом. Он уже собирался продолжить разговор, когда услышал смех, донесшийся с другой стороны бамбукового занавеса. Затем голос сказал:

— Сяо Юаньму, ты наконец насытился?

Сун Сюаньхэ был поражен. Цянь Пин тоже был поражен. Он нахмурил брови и задумался на несколько секунд, прежде чем широко распахнуть глаза:

— Разве твоего парня зовут не Сяо Юаньму? Такое имя не сильно распространено. Неужели он сидит по соседству?

Как только слова Цянь Пина вылетели из его рта, воскликнувший голос подтвердил его подозрения.

В этом голосе слышалась улыбка:

— Поскольку он уже догадался и хочет тебя увидеть, мы должны пойти ему навстречу.

Когда Цянь Пин встал, Сун Сюаньхэ наконец вспомнил, кому принадлежал этот до жути знакомый голос.

Это был Вэй Чэнь.

Два главных героя их разговора сидели почти напротив них и слышали все, о чем они говорили.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 35.1**

Ресторан на сваях был простым и построенным в природном стиле. Чтобы сохранить единообразие декора, кабинки были разделены только бамбуковыми занавесками. Хотя они разделяли два пространства, они только закрывали обзор. Они не заглушали голоса.

Сун Сюаньхэ сильно напрягся. Что он только что сказал?

Он особо не думал перед неопределенными ответами Цянь Пину. Он не мог вспомнить своих собственных слов. Но то, что он помнил очень ясно, было его самой большой ложью: «Он мне слишком нравится».

Когда Сяо Юаньму и Вэй Чэнь появились перед ними, на лице Сун Сюаньхэ не было никакого выражения.

Цянь Пин мог сказать, что среди этих двух мужчин определенно находился Вэй Чэнь. Хотя он уже давно сюда не возвращался, они играли вместе в лагере, когда были маленькими. Поэтому он сразу узнал другого. Он одарил собеседника искренней улыбкой и встал:

— Вот такого я ни разу не ожидал. Я только что говорил о тебе с Сон Эр, и ты просто случайно оказался перед нами!

Вэй Чэнь тоже узнал Цянь Пина. Он улыбнулся:

— Я слышал, что дядя Цянь скоро вернется. Поздравляю.

— Садись, садись, садись, давай посидим вместе, — улыбка Цянь Пина стала шире. Он притянул Вэй Чэня к себе.

Сун Сюаньхэ уже преодолел свое смущение от того, что его поймали с поличным. Он очень беспечно посмотрел на Сяо Юаньму и сказал тому:

— Садись.

Только после того, как Сяо Юаньму сел, Цянь Пин заметил его. Он с любопытством посмотрел на Сун Сюаньхэ, прежде чем нерешительно произнести:

— Это и есть Сяо Юаньму?

— Да, — Сун Сюаньхэ притворился, что не чувствует на себе взгляда Сяо Юаньму, и спокойно представил их друг другу. — Вот человек, которого ты хотел видеть все это время.

Взгляд Цянь Пина снова переместился на лицо Сяо Юаньму, оценивая его. Затем он заключил:

— Он действительно хорош собой.

Рука Сун Сюаньхэ, державшая клешню краба, замерла в воздухе. Он поднял глаза и увидел, что Цянь Пин отвел, казалось бы, безразличный взгляд. После этого он начал взволнованно говорить с Вэй Чэнем о проекте медицинских роботов.

Сун Сюаньхэ не знал почему, но ему хотелось рассмеяться, видя, что Цянь Пин так равнодушен. Затем он крепко задумался.

Сяо Юаньму был очень, очень хорош собой. Он был так хорош собой, что даже казался ненастоящим. Не будет преувеличением сказать, что он был так хорош собой, что это потрясло его до глубины души. Однако, будучи модельером, он был настолько поражен его внешностью, что забыл, что, каким бы совершенным и привлекательным ни был человек, он не сможет получить признание от каждого человека в мире.

У каждого были свои вкусы. Даже между людьми разных рас, городов, культур или обычаев у всех было разное эстетическое чувство.

Это был первый урок, который Сун Сюаньхэ получил на первом курсе университета. Преподаватель сказал тогда, что всякая красота достойна уважения. Однако красота всех форм должна быть исследована с помощью устоявшихся подходов. Красота должна быть открыта изнутри. Однако, будучи немного популярным модельером, когда Сун Сюаньхэ бросил взгляд на Сяо Юаньму, он забыл то, что узнал на своем первом уроке.

В книге говорилось, что Сяо Юаньму красив и незауряден, что его внешность безупречна. И согласно эстетическому чувству Сун Сюаньхэ, Сяо Юаньму был именно таким. Поэтому он думал, что все чувствуют то же самое, что и он.

Это заблуждение, вероятно, было вызвано тем, что этот мир казался ему сюрреалистичным, и он слишком полагался на содержание книги в своем мозгу.

Но был ли Сяо Юаньму совершенным существом в глазах других людей?

Сегодняшнее поведение Цянь Пина внезапно пробудило его и заставило понять, что нет, это не так.

В этот момент он понял, что тогда только Сяо Юаньму был для него настоящим. Между тем, остальная часть мира не была для него реальной.

Но весь остальной мир был так же реален, как Сяо Юаньму. Это было более реально, чем он думал раньше. Люди здесь были такими же, как и в его собственном мире. Все они выросли в разных семьях, общались с разными людьми, у каждого были свои мысли и чувство прекрасного. Они были такими же, как он и Сяо Юаньму. Они были сделаны из плоти и крови. Они были независимыми, живыми существами.

Когда он думал об этом, ему казалось, что накопившееся чувство утраты и ощущение того, что этот мир нереален, мгновенно исчезли. Теперь, когда он смотрел в окно и любовался видом на озеро, все казалось ярче и красочнее.

Все это время Сяо Юаньму молча наблюдал за выражением лица Сун Сюаньхэ. Он видел, как тот задумчиво опустил глаза, пока Цянь Пин говорил. Его губы были слегка поджаты, как будто он обвинял себя в чем-то. Но через несколько секунд Сун Сюаньхэ поднял голову и посмотрел в окно. Теперь его глаза были слегка оживлены — верный признак того, что он пребывал в хорошем настроении. Казалось, он что-то понял, как будто все вдруг стало ему ясно.

В этот момент Сун Сюаньхэ повернулся к нему. Это был первый раз, когда Сяо Юаньму видел Сун Сюаньхэ таким спокойным. Раньше, когда их взгляды встречались, ему казалось, что он всегда видит что-то скрытое в глубине глаз другого. Это вызвало у него желание тщательно исследовать его и медленно выкопать истинные мысли другого.

Но сейчас в глазах собеседника светилась улыбка. Его глаза сияли, как будто в них был звездный свет. Они были ослепительны и прозрачны, сейчас он отчетливо мог видеть их дно. Это заставило его захотеть протянуть руку и схватить свет в глазах Сун Сюаньхэ. Он хотел, чтобы эти глаза отражали только его, смотрели только на него всю оставшуюся жизнь.

Взгляд Сяо Юаньму слегка изменился. Его губы, на которых была едва заметная улыбка, вытянулись в прямую линию. Ему хотелось отвернуться. Однако он не знал, было ли это из-за воспоминаний до его перерождения. Было похоже, что что-то контролировало его тело, запрещая ему двигаться так, как он хотел.

Как бы то ни было, Сун Сюаньхэ лишь на секунду взглянул на него. Вскоре после этого он отвернулся и посмотрел на Цянь Пина и Вэй Чэня, сидящих перед ними с тем же выражением лица. Улыбка на его лице стала еще более искренней, когда он посмотрел на двух собеседников.

Затем Сяо Юаньму услышал, как Сун Сюаньхэ сказал Цянь Пиню:

— Если ты хочешь участвовать в проекте семьи Вэй, у моего дяди есть данные. Я могу попросить их у него для тебя.

Цянь Пин был вне себя от радости. Вэй Чэнь повернулся и удивленно посмотрел на него. Сразу же выражение лица Сяо Юаньму погасло.

— Даже если это ты запросишь данные у своего дяди, все равно останется еще много работы. Ты уверен, что хочешь отдать их Цянь Пину? — первым сказал Вэй Чэнь. Удивление исчезло с его лица, но в голосе послышались нотки сомнения.

Хотя он мало общался с Сун Сюаньхэ, но из тех нескольких раз, когда они встречались, он мог сказать, что второй молодой мастер семьи Сун, Сун Сюаньхэ, не был властным и безмозглым, как говорили слухи. Напротив, хотя он казался волевым и ленивым, он был также чрезвычайно умен. У него были свои принципы, когда дело касалось взаимодействия с другими людьми или ведения бизнеса. Просто, хотя он казался дружелюбным, внутри он был довольно равнодушен. К нему было нелегко подобраться.

Из того, что знал Вэй Чэнь, Сун Сюаньхэ тоже не был особенно близок с Цянь Пином. Он был ближе к Лу Чао, чем к Цянь Пину, и ходили слухи, что Сун Сюаньхэ бросил Лу Чао в бассейн. Почему он вдруг захотел помочь Цянь Пину получить эти данные? Он даже не сказал ничего подобного Чжоу Наню, с которым у него были лучшие отношения.

Цянь Пин уже успокоился от своей первоначальной радости. Когда он был молод, его отношения с Сун Сюаньхэ были хорошими. Однако они редко встречались после окончания средней школы, особенно после того, как он покинул Столицу. Их нельзя было считать близкими друзьями. Он не мог придумать причину, по которой Сун Сюаньхэ предложил бы ему помощь в получении данных от профессора Ли.

Если бы он не был так уверен в собственной ценности, то задался бы вопросом, есть ли у Сун Сюаньхэ какие-то намерения по отношению к нему.

Поскольку у Сун Сюаньхэ никогда не было таких намерений по отношению к нему, он не мог принять предложение Сун Сюаньхэ, так как никогда не сможет отплатить другому. Поэтому Цянь Пин улыбнулся и сказал:

— Сун Эр, я знаю, что ты хороший друг, но тебе не нужно спрашивать у своего дяди эти данные. Если твой отец узнает об этом, разве он не переломает тебе ноги?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 35.2**

Дела семьи Сун в последнее время были популярной темой. Цянь Пин, естественно, знал о проблемах в семье Сун. Кроме того, он был в очень хороших отношениях с Сун Сюаньхэ, когда они были детьми. Он знал, как Сун Гочао относится к Сун Сюаньхэ, а также какова позиция семьи Ли по этому вопросу.

Сун Сюаньхэ видел в нем друга, поэтому Цянь Пин не позволил бы себе так его подставить.

Услышав эти слова Цянь Пина, Сун Сюаньхэ подпер подбородок рукой и сказал:

— Неужели ты думаешь, что я позволю дяде высосать из меня кровь или что-то в этом роде? Ты ведешь себя так, будто должен мне огромную услугу. Независимо от того, даст ли он мне эту информацию, не забудь забронировать отдельный номер в Павильоне Деликатесов.

Глаза Цянь Пина загорелись. Он широко улыбнулся:

— Что такое один прием пищи? Пока ты будешь уговаривать своего дядю отдать мне эти данные, пока твой дядя согласится расстаться со своими данными, я буду относиться к тебе так, как ты хочешь. Даже если он этого не сделает, я все равно угощу тебя несколькими блюдами.

Вэй Чэнь знал, что Сун Сюаньхэ искренне хочет помочь Цянь Пину, если он говорит именно так. Он просто не ожидал, что отношения Сун Сюаньхэ и Цянь Пина будут такими хорошими. Сун Сюаньхэ должен действительно видеть в Цянь Пине своего друга, если он готов сделать это для него. Даже Чжоу Нань никогда раньше не получал такого отношения к себе.

Когда он подумал об этом, Вэй Чэнь бессознательно взглянул на выражение лица Сяо Юаньму. Как и ожидалось, взгляд другого был холодным.

Вэй Чэнь мысленно рассмеялся. Ранее он чувствовал себя в затруднительном положении из-за суммы денег, которую Сяо Юаньму потребовал в обмен на его сотрудничество. Однако из-за авангардного мышления и абсолютного мастерства другого у него не было другого выбора, кроме как смириться и подписать соглашение. Но теперь мрак полностью рассеялся. Он чувствовал себя совершенно отдохнувшим.

Посторонние говорили, что Сун Сюаньхэ использовал свою власть, чтобы заставить Сяо Юаньму стать его любовником. Однако, по мнению Вэй Чэня, Сун Сюаньхэ не очень-то нравился Сяо Юаньму. Напротив, человек, которого, по словам посторонних, Сун Сюаньхэ заставил быть с ним, на самом деле ревновал, когда видел, как Сун Сюаньхэ улыбается другим людям.

Что же касается правды, то Вэй Чэнь доверял только тому, что видел собственными глазами.

Сун Сюаньхэ вообще не заметил выражения лица Сяо Юаньму. На самом деле, даже если бы он был внимателен, он, вероятно, не заметил бы изменений. В конце концов, способность Сяо Юаньму скрывать свои эмоции уже была доведена до совершенства еще до его перерождения. Для Сун Сюаньхэ, кроме случайной улыбки, на лице Сяо Юаньму застыло только одно выражение.

Цянь Пин только что помог ему прийти к огромному осознанию. Внезапно он почувствовал огромную волну вдохновения к дизайну. Поэтому Сун Сюаньхэ, естественно, не собирался скупиться, когда дело доходило до того, что он мог решить всего лишь несколькими словами.

Более того, он намеревается сделать только то, о чем сказал — он собирается только попросить. Если его дешево приобретенный дядя не согласится, он не будет умолять за Цянь Пина.

Цянь Пин был в восторге и чрезвычайно благодарен Сун Сюаньхэ. Однако именно в этот момент он вспомнил вопрос, над которым ломал голову, но забыл о нем по прибытии Вэй Чэня. Его взгляд метался между Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму, когда он спросил:

— Господин Сяо знает Вэй Чэня? Почему вы обедали вместе?

Взгляд Сяо Юаньму упал на Цянь Пина. Он погасил темный огонек в глазах и глухо сказал:

— Мы кое-то обсуждали.

— Что? — просиял Цянь Пин.

Увидев спокойные, но темные глаза Сяо Юаньму, сердце Вэй Чэня остановилось. Он хотел прикрыть рот Цянь Пина. Он знал, что этот парень плохо разбирается в людях. Но теперь он понял, что дело не было в глазах, а в мозге.

Между тем Цянь Пин не знал, что Вэй Чэнь внутренне поджаривает его. Увидев, что Сяо Юаньму молчит, он повернулся к Сун Сюаньхэ:

— Сун Эр, разве ты не говорил, что вы поссорились? Теперь, когда вы снова встретились, вы не должны позволять этой холодной войне продолжаться.

Улыбка на лице Сун Сюаньхэ застыла. Внезапно ему захотелось взять свои слова обратно. Если бы он знал, что Цянь Пин будет таким занудой, он бы спокойно наблюдал, как Вэй Чэнь отвергает его. Он не сказал бы ничего лишнего.

Однако он уже сказал это вслух. Теперь он не мог взять свои слова обратно.

Сяо Юаньму подслушал, как Сун Сюаньхэ говорил о том, что они поссорились. Даже если бы Цянь Пин не упомянул об этом, Сяо Юаньму, вероятно, обдумал бы это. Кроме того, с кем-то вроде Сяо Юаньму, который умел глубоко задумываться, было лучше просто прояснить ситуацию сразу.

Сун Сюаньхэ несколько секунд взвешивал все «за» и «против», прежде чем заговорить. Он и глазом не моргнул:

— Я просто пошутил над тобой. Мы не ссорились. Мне просто не хотелось его звать.

Цянь Пин нахмурил брови и сказал неодобрительным тоном:

— Для пары это нормально — ссориться. Разве ты только что не сказал, что вы не виделись больше десяти дней? Вернись потом к мистеру Сяо. Как вы можете помириться, если вы не видитесь друг с другом?

Видя, как тьма, наконец, рассеивается из глаз Сяо Юаньму, Вэй Чэнь почти хотел похлопать и похвалить Цянь Пина. Наконец он понял смысл присказки: «Удача благоволит дуракам». Цянь Пин плохо понимал намеки, но, похоже, ему удалось сказать что-то такое, что Сяо Юаньму хотел услышать.

— Кто сказал, что мы не виделись? — Сун Сюаньхэ захотелось заткнуть рот Цянь Пину. Однако он продолжал улыбаться. — Как мы могли не видеться, учитывая, что работаем в одной компании? Кроме того, дома слишком много всего происходит. Я не могу уйти прямо сейчас. Мы еще не всех крабов съели. Ешь давай. Не хочу, чтобы они испортились.

Услышав эти слова Сун Сюаньхэ, Цянь Пин вспомнил нынешнюю ситуацию с семьей Сун. Он понимающе кивнул. Затем он перевел разговор на семейство Сун:

— С тетушкой все в порядке?

Цянь Пин наконец отстал от отношений между Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму. Сун Сюаньхэ, таким образом, вздохнул с облегчением. Когда он ответил, в его голосе слышалось легкое волнение:

— С ней все в порядке. А вот Сун Гочао действительно в беде.

Вэй Чэнь тоже был заинтересован. Он спросил:

— Я слышал, что старый мистер Сун лишил господина Суна власти. Говорят, он весь день только и делает, что читает газеты у себя в кабинете. Это правда?

Сун Сюаньхэ не смог сдержать смеха:

— Чжоу Нань сказал тебе это, не так ли?

Уголки губ Вэй Чэня приподнялись. Это было молчаливое признание.

— Он не пропускает ни одной сплетни, — Сун Сюаньхэ было все равно. Он улыбнулся. — Тогда знаете ли вы, что Сун Гочао не только потерял свою позицию, но и его акции компании в настоящее время составляют менее 1%? Он даже не может больше присутствовать на заседаниях управления.

Глаза Цянь Пина расширились:

— Я думал, что у дяди Суна и тетушки было двадцать процентов на двоих. Неужели нам наврали?

Сун Сюаньхэ не испытывал особых чувств к семье Сун или Song Group, но передача акций все еще оставалась секретом Song Group. Было неуместно сообщать эту информацию посторонним. Поэтому он просто улыбнулся и сказал:

— Дедушка забрал их обратно.

Вэй Чэнь рассмеялся:

— И все из-за женщины.

— Это была его первая любовь, — сказал Сун Сюаньхэ безразличным тоном.

Вместо того, чтобы избегать разговоров об этом, он хотел, чтобы посторонние знали, что отношения между ним и Сун Гочао были ужасными. Это могло принести ему пользу в будущем. Кроме того, ему не нравился Сун Гочао. Презрение в его голосе, когда он упомянул о другом, было настоящим.

— Но эта женщина тоже не очень умна, — покачал головой Цянь Пин. — Откуда у нее была уверенность, что она войдет в семью Сун? Разве дядя Сун не заботился о ней?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 35.3**

Когда Цянь Пин был молод, он понял, что Сун Гочао не заботится о Сун Сюаньхэ. Дома он слышал, как его родители часто критиковали Сун Гочао. Его впечатление о старике никогда не было хорошим. Однако, поскольку он был другом Сун Сюаньхэ, он не мог при нем плохо говорить о его отце. Но теперь, когда он увидел, что Сун Сюаньхэ совершенно холоден к Сун Гочао, он позволил некоторому праведному негодованию пролиться в тон его голоса.

Сун Сюаньхэ скривил губы в ухмылке. Он не ответил. Однако Цянь Пин думал, что это потому, что другой был расстроен. Поэтому он сменил тему:

— Да, я же вернулся сюда еще по одной причине. — Когда никто не ответил, Цянь Пин продолжил. — Круизный лайнер «Дир-Барлоу» остановится в Южном морском порту города Лань. Знаете ли вы, ребята, что на Дир-Барлоу состоится аукцион, который проводится раз в десять лет? Я вернулся из-за этого.

Город Лань был столицей провинции Цзян. Это был процветающий приморский город. Он находился недалеко от столицы. Дорога туда занимает всего четыре-пять часов. На самолете она займет меньше часа.

Цянь Пин выглядел так, словно с нетерпением ждал этого. Его тон был полон тоски. Он продолжал рассказывать о предыдущих аукционах Дир-Барлоу. Он вообще не замечал выражения лиц других людей.

Когда Сун Сюаньхэ услышал название этого круизного судна, оно ему показалось знакомым. Затем он услышал, как Система сказал:

【Это сцена есть в сюжете. Она не очень важна, но ты все равно должен следовать ей. Ты должен позаботиться о том, чтобы в этом круизе в Сяо Юаньму влюбился один богатый делец. Позже этот человек будет постоянно думать о Сяо Юаньму. Когда он спросит тебя о Сяо Юаньму, это приведет к одной важной сцене.】

Глаза Сун Сюаньхэ беспокойно заметались, прежде чем он бросил взгляд вниз:

【Именно там богатый делец должен впервые увидел Сяо Юаньму?】

【В книге ничего не сказано, так что я не слишком уверен. 】 — Сказал система. — 【Но тебе необходимо взять Сяо Юаньму на этот лайнер. Тебе не нужно беспокоиться ни о чем другом.】

Сун Сюаньхэ не ответил. Он опустил глаза, погруженный в свои мысли.

Поскольку он не поднял глаз, то не заметил ледяного выражения, внезапно появившегося на лице Сяо Юаньму. Единственным человеком, который не был заинтересован в аукционе, был Вэй Чэнь, так как он уже знал об этом. Однако он заметил выражение лиц двух людей, сидевших перед ним.

Круизный лайнер «Дир-Барлоу»...имеет ли он какое-то особое значение для Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму?

Вэй Чэнь поднял бровь. Внезапно он почувствовал себя заинтригованным. Раз уж так вышло, то он тоже прибудет туда и насладится шоу.

После того, как Цянь Пин закончил говорить о круизном судне, хотя было ясно, что он единственный, кого заботит эта тема, он заметил, что остальные три человека, казалось, не слушали его. Он отхлебнул чаю, чтобы смочить горло. Все они выглядели погруженными в свои мысли. Кто знает, о чем они все думают?

Он не мог не спросить:

— Вы, парни, собираетесь там быть?

— Да, — первым ответил Вэй Чэнь. — Я слышал, что на аукционе будут отличные находки. Я, очевидно, должен на это посмотреть.

Взгляд Цянь Пина упал на Сун Сюаньхэ. Сун Сюаньхэ уже пришел в себя. Он слабо улыбнулся:

— Я, наверное, тоже там буду.

— Пойдем туда вместе, — сказал Цянь Пин с улыбкой, — я слышал, что в этом городе открылось новое казино. У них есть несколько лошадей для скачек. Мы можем там немного повеселиться перед аукционом.

Сун Сюаньхэ промолчал. Он только улыбнулся.

Вэй Чэнь бросил незаметный взгляд на равнодушного Сяо Юаньму, а затем на Сун Сюаньхэ, который выглядел так, словно у него не было никаких мыслей на уме. Он просто тихо улыбнулся.

— Возьми с собой господина Сяо. Ах да, — начал Цянь Пин, — сколько тебе лет, Сяо Юаньму?

Сяо Юаньму отвел взгляд и ответил:

— Двадцать два.

— А месяц рождения?

— Январь.

Цянь Пин сказал:

— Ах, — и улыбнулся. — Ты старше Сун Эр на полгода. К тому же ты старше меня. Тогда я буду звать тебя Сяо гэ.

Вэй Чэнь наблюдал за выражением лица Сяо Юаньму. Он думал, что тот не согласится. Однако он никак не ожидал, что тот равнодушно кивнет с неизменным выражением лица. Он согласился с предложением Цянь Пина.

Решив, как он будет обращаться к Сяо Юаньму, Цянь Пин улыбнулся Сун Сюаньхэ:

— Сяо гэ должен быть с нами. Мы можем подняться на борт круизного лайнера только ночью. А днем можем прогуляться. Мы также можем поучаствовать в скачках. Звучит интересно.

Зная о своей гнилой удачи в азартных играх, Сун Сюаньхэ не хотел играть вместе с Сяо Юаньму, даже если он не проиграет.

В книге был отрывок, который Сун Сюаньхэ хорошо помнил. Вскоре после того, как Сяо Юаньму вернулся в семью Сяо, прежде чем его положение стало стабильным, кто-то пригласил его на ипподром. Этот человек знал, что Сяо Юаньму вырос в сиротском приюте и никогда раньше не ездил верхом. Поэтому он нарочно организовал там встречу, чтобы усложнить ему жизнь и высмеять. Он не ожидал, что Сяо Юаньму так быстро научится ездить верхом. Свирепая лошадь, которую этот человек нарочно дал Сяо Юаньму, была приручена им после того, как другой прокатился на ней всего два круга.

Однако, когда этот человек упомянул о скачках, Сяо Юаньму намеренно притворился, что не знаком с ними. В конце концов, другой человек пообещал, что ничего не случится, и что если что-то случится, Сяо Юаньму не будет нести ответственность. Таким образом, Сяо Юаньму сделал вид, что неохотно согласился.

В конце концов, этого человека лягнула лошадь Сяо Юаньму. Она сломала ему два ребра и одну ногу. Травмы были серьезными. Даже через полгода лечения, его нога так и не зажила полностью.

Это был тот человек, который предложил скачки, и он был тем, кто сказал, что Сяо Юаньму не будет нести ответственность. Более того, все присутствующие думали, что это был несчастный случай. Поэтому Сяо Юаньму не пришлось брать на себя никакой ответственности за него. Посторонние думали, что этому человеку просто не повезло.

Хотя позже действия Сяо Юаньму стали еще более безжалостными и неприкрытыми, и люди уже начали подозревать, что это не было случайностью. К тому времени Сяо Юаньму уже укрепил свое положение главы семьи Сяо. Никто больше не осмеливался упоминать об этом инциденте. Даже если у них и были какие-то догадки, они ничего не могли поделать, кроме как забыть о них. Кроме того, у них не было никаких доказательств.

Сун Сюаньхэ, очевидно, был не настолько глуп, чтобы соревноваться с Сяо Юаньму. Однако он боялся, что Сяо Юаньму позволит своей лошади сломать ему кости, если ему что-то не понравится. В конце концов, он знал, что если Сяо Юаньму захочет что-то сделать, он сделает это аккуратно и без каких-либо следов.

Именно из-за этого он не хотел участвовать в скачках с Сяо Юаньму. Даже если он еще не оскорбил Сяо Юаньму по-настоящему, эта сцена все еще коробила его.

Поэтому Сун Сюаньхэ отказался:

— Я не люблю скачки. Сходите без меня. Встретимся на круизном лайнере.

Когда Цянь Пин услышал это, он, хотя и был разочарован, не придал этому никакого значения. Поэтому он просто кивнул и оставил эту тему.

Они уже съели всех крабов на столе. Они также разобрались со всеми напитками и пирожными, предложенными официантами. После стольких разговоров Цянь Пин почувствовал, что пора уходить.

Поэтому он улыбнулся и сказал:

— Давайте на этом сегодня закончим. Мне еще надо повидаться с дедушкой. Встретимся в следующий раз.

Вэй Чэнь и двое других, естественно, не возражали. Однако, когда ресторан также покинул и Вэй Чэнь, Сун Сюаньхэ почувствовал себя неловко, ведь теперь он остался наедине с Сяо Юаньму.

Хотя он не хотел уходить вместе с Сяо Юаньму, — с его настройками характера, он также мог уйти самостоятельно, ни о чем не заботясь, — когда он смотрел на Сяо Юаньму, чей спокойный взгляд был к нему прикован, он не смог сказать другому, чтобы тот пошел домой сам.

Они вдвоем стояли у машины. В конце концов, первым заговорил Сяо Юаньму:

— Ты не хотел меня видеть, потому что в тот день плакал и называл меня «папочкой»?

Автору еще есть что сказать:

Сяо Юаньму: Мне это очень нравится. Назови меня так еще несколько раз.

Сун Сюаньхэ: Я покажу тебе, кого следует называть папочкой!

Сун Сюаньхэ: Папочка.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 36.1**

Веко Сун Сюаньхэ дрогнуло. Он потянулся к дверце машины. Он открыл дверцу и посмотрел на Сяо Юаньму:

— О чем ты говоришь?

Выражение взгляда Сун Сюаньхэ было чистым и невинным, с оттенком как раз подходящего количества озадаченности. Если бы не тот факт, что взгляд Сяо Юаньму все это время был прикован к лицу собеседника, он мог бы быть обманут таким любопытствующим выражением лица.

Однако, когда он вспомнил о том вечере, когда Сун Сюаньхэ, смотря на него затуманенным взглядом, слезно просил его не уходить, Сяо Юаньму посерьезнел:

— В прошлый раз ты напился на приеме. Неужели ты ничего не помнишь?

— Не помню. — Сун Сюаньхэ ответил без колебаний. Он никогда бы не признался, что помнит такую неловкую вещь. — Я отвезу тебя обратно. Садись.

Сяо Юаньму взглянул на него. Увидев равнодушный вид собеседника, он согнулся в поясе и сел в машину.

Закрыв пассажирскую дверцу, Сун Сюаньхэ неслышно вздохнул. Затем он обошел машину и сел в нее со стороны водителя.

— Ты не вернешься со мной? — спросил Сяо Юаньму, посмотрев в окно ничего не выражающим взглядом.

Сун Сюаньхэ не поднял на него глаз.

— Мне нужно кое-что сделать.

Сяо Юаньму повернулся к собеседнику, тон его голоса оставался неизменным:

— Что-то связанное с семьей Сун?

Сердце Сун Сюаньхэ екнуло, и он насторожился. Он вспомнил, что согласно первоначальному сюжету, Сяо Юаньму, вероятно, скоро найдет доказательства того, как семья Сун подкупила власти ради получения прав на зону развития. Подобный вопрос может быть попыткой получить дополнительные фишки, пока Song Group находилась в состоянии беспокойства.

Когда он подумал о том, что сказала ему Ли Няньань, когда она передала ему акции, Сун Сюаньхэ поджал губы. Несмотря ни на что, Song Group не могла пасть так быстро.

— Тебе действительно интересно? — Сун Сюаньхэ смотрел вперед, стараясь говорить небрежно.

Сяо Юаньму, естественно, не пропустил вспышку бдительности на лице Сун Сюаньхэ. Свет в его глазах слегка поблескивал. Сун Сюаньхэ из его первой жизни обращался с ним, как с личинкой. Поэтому он никогда не воспринимал Сяо Юаньму всерьез. Он даже по глупости оставил дверь в свой кабинет открытой. Однако, хотя Сун Сюаньхэ в этой жизни казался грубым и неразумным, он всегда защищал Сяо Юаньму в критический момент. Исходя из этого, было бы разумно предположить, что этот Сун Сюаньхэ заботился о нем. Однако Сяо Юаньму не мог читать его мысли. Все, что он знал, это то, что Сун Сюаньхэ был защищен от него и имел свои опасения по отношению к нему.

Воспоминания о его не перерожденном «я» произвели на него сильное впечатление. Если бы не воспоминания Сяо Юаньму, который влюбился в Сун Сюаньхэ, он, вероятно, предпочел бы расслабиться и отдохнуть некоторое время, прежде чем вернуться в семью Сяо, а не тратить время здесь с Сун Сюаньхэ. Сун Сюаньхэ из его прежней жизни и семья Сун в этой жизни были не чем иным, как насекомыми, которых можно было раздавить кулаками.

Но эти воспоминания были настолько глубоко запечатлены, что постоянно влияли на его психическое состояние. Они заставили его планы измениться.

Даже после того, как его воспоминания слились воедино, хотя он знал, что Сун Сюаньхэ не испытывает к нему никаких чувств, — скорее, не чувств, а какую-то настороженность, — эти воспоминания все еще были неумолимы. Из-за них он не мог облегчить свое сердце. Как будто эмоции, от которых он давно отказался, наконец вернулись к нему, сделав так, что его хладнокровный мозг больше не сможет принимать решения, основанные исключительно на разуме.

Сяо Юаньму подумал, что раз так, то он просто будет относиться к тому времени, которое у них сейчас есть, как к каникулам. Он также потратит это время, чтобы выяснить, почему Сун Сюаньхэ проявил к нему интерес и почему он хотел быть с ним. Он планировал увидеть другого насквозь и найти его истинное лицо. Всякий раз, когда ему удавалось это сделать, эти яркие, прекрасные воспоминания естественным образом превращались в нейтральные. Таким образом, они больше не смогут влиять на него.

Наблюдая за Сун Сюаньхэ, он обнаружил, что тот действительно что-то скрывает. Однако внешность и поведение другого не были фальшивыми. Поскольку он не смог бы преодолеть эти чувства, «открыв истинное лицо Сун Сюаньхэ», — поскольку не было никого, кто мог бы раскрыть его, — он думал, что узнает причину, по которой Сун Сюаньхэ, казалось, боялся его. Он полагал, что как только он узнает, почему другой подошел к нему, несмотря на очевидное опасение по отношению к нему, он вернется к нормальной жизни.

Сотни мыслей крутились у него в голове, но на самом деле прошла всего секунда. Взгляд Сяо Юаньму был безмятежным, когда он сказал:

— Нет. Я просто хотел узнать, когда ты вернешься в квартиру.

Сун Сюаньхэ внезапно понял, к чему он клонит. Сяо Юаньму, вероятно, спрашивал его об этом, потому что не хотел, чтобы он вернулся и потревожил его.

К счастью, у них просто оказался один и тот же взгляд на этот вопрос. Если бы его никто не заставлял, Сун Сюаньхэ тоже не захотел бы жить под одной крышей с Сяо Юаньму.

Хотя он думал об этом, Сун Сюаньхэ скривил губы в злой усмешке:

— Не волнуйся. Я скоро вернусь. Не скучай по мне слишком сильно.

Палец на коленях Сяо Юаньму слегка изогнулся. Секунду спустя Сяо Юаньму понизил голос:

— Я и не скучаю по тебе.

Именно этого эффекта и добивался Сун Сюаньхэ. Он был внутренне горд, но не показывал этого на лице:

— Это хорошо, а вот я—

«Скучал по тебе», — вот что он собирался сказать, когда его оборвала мелодия звонка.

Это был неизвестный номер, но Сун Сюаньхэ все равно включил свою Bluetooth-гарнитуру и ответил:

— Сун Сюаньхэ слушает.

— Это я, Сяо Шэнлинь. — С другой стороны раздался мягкий, полный улыбки голос Сяо Шэнлиня.

Сун Сюаньхэ поднял бровь.

— Ты сменил номер?

— Да. Прошлый номер я получил после возвращения в страну. Кое-что случилось, и я больше тем номером не пользуюсь. Это мой новый номер.

Сун Сюаньхэ взглянул на Сяо Юаньму и спросил:

— Тебе что-то нужно?

— Я просто хотел пригласить тебя перекусить, — засмеялся Сяо Шэнлинь. — Я ужинал с другом и упомянул о твоих способностях модельера. Он очень хочет с тобой познакомиться.

Сун Сюаньхэ был поражен. Он ответил не сразу.

Сяо Шэнлинь продолжил:

— Я знаю, что тебе было бы очень легко открыть свою собственную студию, но он — последний ученик великого ван Ноти. Его зовут Фэн Тун. У него много связей в мире модельного бизнеса. Я думаю, что даже если ты не планируешь становиться серьезным, тебе не помешало бы пообедать с ним и узнать побольше об этом.

— Хорошо. — Сун Сюаньхэ мог сказать, что тот делает это по доброте душевной, без каких-либо скрытых мотивов. Поэтому он, естественно, не отказался. Кроме того, он видел шоу, которые Фэн Тун самостоятельно возглавлял после окончания своего ученичества. Его техника использования цветов заинтриговала его, заставив заинтересоваться встречей с ним. — Спасибо.

Сяо Юаньму заметил, что улыбка не сошла с губ Сун Сюаньхэ даже после того, как он повесил трубку. Он не мог не отвернуться. В его обычно спокойных глазах мелькнула тень. Он действительно хотел знать, кто был тем человеком на другом конце провода, что сделал Сун Сюаньхэ таким откровенно счастливым.

Высадив Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ развернул машину и направился к месту, на которое указал Сяо Шэнлинь.

Он явно не собирался встречаться с этим дизайнером так поспешно. Он и Сяо Шэнлинь просто поужинают вместе.

С тех пор как он вернулся жить в главную резиденцию семьи Сун, Сун Сюаньхэ перестал сдерживать себя. Он по-прежнему ходил на работу и заканчивал ее очень пунктуально. Однако после работы он не сразу возвращался в резиденцию Сун. Вместо этого он прогуливался или сидел в каком-нибудь интересующем его месте.

Между тем, как раз в это время проходил чемпионат мира по футболу. Он пошел в спортивный бар, специально предназначенный для футбольных фанатов, чтобы посмотреть игры. И там он встретился с Сяо Шэнлином, который тоже пришел один. Другой спокойно сидел в углу бара. Когда его любимая команда забивала, его глаза искрились улыбкой, что делало его очень нежным. Когда он заметил Сун Сюаньхэ, то позвал его сесть рядом.

Сун Сюаньхэ любил футбол. В своем родном мире он специально посещал матчи своей любимой команды. Это не изменилось даже после прихода в этот мир. Когда ему было скучно, он настраивался на бесчисленные просмотры матчей. Естественно, теперь у него была любимая команда.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 36.2**

Он не ожидал, что он и Сяо Шэнлинь на самом деле будут фанатами одной команды.

Когда их команда побеждала, а другие кричали от радости, они только улыбались друг другу и чокались бокалами.

Позже, после нескольких совместных обедов, Сун Сюаньхэ обнаружил, что, независимо от того, увлекался ли Сяо Шэнлинь футболом серьезно или это было просто хобби, они были очень совместимы. Он был своенравен, в то время как Сяо Шэнлинь был нежен. Даже когда у них были разногласия, они не спорили. Кроме того, у него и Сяо Шэнлиня было много общих интересов. Как будто они могли говорить о чем угодно. Поэтому они не часто расходились во мнениях.

Кроме того, Сяо Шэнлинь был персонажем, который существовал вне сюжета. Сун Сюаньхэ мог больше расслабиться, общаясь с ним. Поэтому, проведя некоторое время вместе, Сун Сюаньхэ и Сяо Шэнлинь уже стали похожи на хороших друзей, которые давно знали друг друга. Для них было довольно обычным делом просто позвонить друг другу и договориться об ужине.

Когда Сун Сюаньхэ прибыл в место назначения, Сяо Шэнлинь уже был там. Сяо Шэнлинь улыбнулся, увидев того в дверях:

— Сегодня мне звонил Цянь Пин. Он сказал, что вы, ребята, наткнулись на Вэй Чэня, когда пошли отведать крабов.

— Да, — Сун Сюаньхэ сел перед ним, вытянув свои длинные ноги. — Он сидел рядом с нами. Цянь Пин говорил о нем, и Вэй Чэнь все подслушал.

Улыбка Сяо Шэнлиня стала еще шире, когда он услышал это. Однако он не волновался. Он знал, что Цянь Пин и Сун Сюаньхэ не из тех, кто плохо отзывается о ком-то за спиной. Поэтому он просто сказал:

— Цянь Пин сказал, что ты собираешься попросить у профессора Ли его данные?

Официанты внесли несколько блюд и тихо вышли из комнаты. Их действия были ловкими и проворными.

Сун Сюаньхэ кивнул:

— Ну да, я помогу ему с этим.

Сяо Шэнлинь кивнул и больше ничего не спросил. Он взял палочки и заговорил на другую тему:

— Чжоу Нань просил меня пригласить тебя сегодня вечером в боулинг. Ты не против?

— Конечно. — Сун Сюаньхэ очень хотелось заняться какой-нибудь физической активностью. — Это поможет пищеварению.

Когда они встретились с Чжоу Нанем, Сун Сюаньхэ понял, что там был не только Чжоу Нань, но и несколько других знакомых лиц. Одним из них был Вэй Чэнь.

Когда Вэй Чэнь увидел Сун Сюаньхэ, он тоже удивленно поднял бровь:

— Не думал, что увижу тебя здесь.

— Я тоже этого не ожидал, — Сун Сюаньхэ изогнул губы в улыбке. Он больше ничего не сказал и просто пошел за шаром для боулинга.

Вэй Чэнь последовал за ним. Когда он увидел, как хорошо Сун Сюаньхэ и Сяо Шэнлинь поладили, как расслабленно и фамильярно он вел себя с другим, он не мог не сказать:

— Я не знал, что вы так близки.

Сун Сюаньхэ взглянул на него:

— А я не знал, что мы с тобой успели стать ближе.

— Мы можем лучше узнать друг друга. — На губах Вэй Чэня появилась улыбка. На него, казалось, не подействовала явная попытка Сун Сюаньхэ прогнать его. — Со временем мы можем сблизиться.

— Мы с тобой не так уж близки, поэтому я не хочу быть рядом с тобой, — шар для боулинга Сун Сюаньхэ покинул его руку и покатился по прямой. Он выбил страйк.

В прошлый раз, когда Сун Сюаньхэ ответил на звонок Вэй Чэня, Чжоу Нань подумал, что Сун Сюаньхэ довольно хорошо относится с Вэй Ченю. Однако, увидев, что Вэй Чэнь пристал к Сун Сюаньхэ с сияющим лицом, в то время как Сун Сюаньхэ отшил того с холодным выражением лица, его глаза расширились от шока.

Хотя он не очень хорошо знал Вэй Чэня, он знал личность другого. Другой обычно не обращал внимания на других людей. Было мало людей, к которым он когда-либо относился дружелюбно. Так почему же он разговаривает с Сун Эр и улыбается ему?

Взгляд Чжоу Наня скользнул по бледному, улыбающемуся профилю Сун Эр. Вздрогнув, он подумал…Да ладно, неужели Вэй Чэнь заинтересовался Сун Сюаньхэ?

Этого не может быть!

Все знали, что у Сун Эр сейчас есть парень и что он ему очень нравится. Более того, не похоже, чтобы Вэй Чэнь не знал Сун Эр раньше. Но в прошлом другой не слишком заискивал перед ним. Чжоу Нань также не видел, чтобы они обменялись таким количеством слов за раз раньше. Так почему же Вэй Чэнь так внезапно изменил свое отношение? Более того, он никогда не слышал, чтобы Вэй Чэнь любил кого-то в прошлом.

Выражение лица Чжоу Наня слегка изменилось. Неужели Вэй Чэню нравится охотиться на людей, состоящих в отношениях?

Независимо от того, чего хотел Вэй Чэнь, Сон Эр, этот идиот, не был ему ровней. Хотя Чжоу Нань хотел стать партнером в проекте медицинского робота Вэй Чэня, он не мог равнодушно наблюдать, как другой двулично искушал Сун Эр.

Более того, хотя Сяо Юаньму, этот юноша, выглядел невинным, на самом деле он был загадочным и труднопрогнозируемым. Как гласит старая поговорка: «будущее молодых людей безгранично, так что не смотрите на них свысока за то, что они сейчас бедны». Если Сун Эр сейчас потеряет свою силу воли, он может пожалеть об этом в будущем.

— Потрясающе! — Чжоу Нань подошел, взглянув на Вэй Чэня как бы невзначай. Затем он улыбнулся Сун Сюаньхэ. — Позволь мне кое с кем тебя познакомить.

Сун Сюаньхэ не знал, чего хочет Чжоу Нань, который очень старательно ему подмигивал. Однако ему не хотелось иметь дело с Вэй Чэнем, поэтому он положил мяч и молча последовал за ним.

Когда они подошли к двери в гостиную, Чжоу Нань нахмурился и спросил:

— Вэй Чэнь чего-то хочет от тебя?

Сун Сюаньхэ замер на полушаге. В его сознании возник образ Сяо Юаньму. Он спокойно спросил:

— Чего?

— Тебе не кажется, что Вэй Чэнь относится к тебе немного странно? — сказал Чжоу Нань. — Не то чтобы он раньше не разговаривал с другими, но перед ним заискивало большое количество людей, которые все равно не смогли наладить с ним контакт. Более того, он никогда не ошибался. Я никогда не видел, чтобы он вел себя дружелюбно с кем-то еще, кроме его матери и бабушки.

— Значит, ты думаешь, что он хочет сблизиться со мной из-за корыстных интересов? — спросил Сун Сюаньхэ.

Услышав это, Чжоу Нань оглядел Сун Сюаньхэ с ног до головы и прищелкнул языком. Затем он покачал головой:

— Не могу припомнить ничего такого, что могло бы его так заинтересовать. Данных твоего дяди недостаточно, чтобы сделать его таким.

— Конечно, нет. — Сун Сюаньхэ скривил губы. Он действительно не знал, чего хочет сейчас Вэй Чэнь. Однако он знал, чего Вэй Чэнь захочет в будущем.

— Чего он хочет? — Видя, что Сун Сюаньхэ так спокоен, Чжоу Нань почувствовал подозрение. — Ты действительно не можешь предложить то, чего он действительно хочет, не так ли?

Сказав это, Чжоу Нань надолго задумался. Он положил подбородок на кулак и сказал:

— Это не может быть связано с семидесятилетием Старого Мастера Вэя, не так ли? Недавно он охотился за хорошим антиквариатом. У тебя что-то есть?

— Нет, — Сун Сюаньхэ покачал головой. Увидев, что Чжоу Нань нахмурился, он продолжил. — Но, может быть, у Сун Гочао или у моей матери что-то есть.

Чжоу Нань, казалось, внезапно пришел к пониманию. Миссис Сун всегда любила коллекционировать антиквариат. Она также училась реставрации реликвий в университете. Следовало ожидать, что у нее под рукой есть кое-какие ценные вещи. Это могло бы объяснить, почему Вэй Чэнь вел себя так дружелюбно по отношению к Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ не хотел, чтобы Чжоу Нань продолжал думать об этом:

— Так а с кем ты так хотел меня познакомить?

— Ты узнаешь, когда встретишься с ним, — улыбка на лице Чжоу Наня была безудержной. — Этот человек также является причиной появления здесь Вэй Чэня.

Сун Сюаньхэ это совершенно не интересовало. Однако он по-прежнему сотрудничал и делал вид, что хочет встретиться с этим человеком.

Чжоу Нань толкнул дверь гостиной. Три человека внутри подняли на них головы.

Человек в середине улыбнулся:

— Чжоу шао, разве ты не говорил, что в этом боулинг-клубе спрятаны талантливые люди? Шеф-повара, которые действительно хороши в приготовлении десертов? Они все еще не прибыли. А мы уже все умираем с голоду.

Чжоу Нань:

— Они уже идут. Тогда ты и поешь.

Сун Сюаньхэ, шедший сзади, приподнял бровь. Он не думал, что эти люди на самом деле пришли поесть, а не поиграть. Однако он только что поел, так что десерты, о которых они говорили, его мало интересовали.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 36.3**

— Позвольте мне вас кое с кем познакомить. — Чжоу Нань просиял. — Это мой хороший друг Сун Сюаньхэ, второй сын семьи Сун.

Человек, который только что говорил, вежливо улыбнулся Сун Сюаньхэ. Двое других склонились над телефонами. Кто знает, во что они играют? Они даже не подняли головы.

Сун Сюаньхэ было все равно. Он пришел сюда только для того, чтобы избежать встречи с Вэй Чэнем. Ему было гораздо удобнее находиться здесь, когда никто не пытался заговорить с ним.

Несмотря на то, что Чжоу Нань был человеком, делающим представление, он тоже не чувствовал себя неловко. Он улыбнулся и продолжил представлять трех человек в комнате Сун Сюаньхэ, прежде чем сесть рядом с последним.

Хакер, которого Сун Сюаньхэ нашел раньше, был очень хорош. Он не только нашел информацию о Чжан Сюя, но и даже нашел ее местонахождение после того, как та покинула страну с деньгами семьи Сун.

Сун Сюаньхэ был немного удивлен. Он ответил:

\*Дополнительная плата?

\*\*\*\*\*\*: Мне было скучно. Я просто решил продолжить расследование. Но если ты хочешь мне заплатить, я с радостью приму плату.

Сун Сюаньхэ знал, каким жадным до денег был этот человек. Он послал остальные пятьдесят тысяч юаней.

\*\*\*\*\*\*: Не нужно было платить так много. Если у тебя есть еще что-то, что ты хочешь расследовать, дай мне знать.

Сун Сюаньхэ не ответил, потому что Чжоу Нань выскочил перед ним.

— Что случилось?

— С кем это ты болтаешь? — Чжоу Нань просто спрашивал, на самом деле не заботясь об ответе. Он заговорил на ухо Сун Сюаньхэ. — Когда принесут еду, я снова тебя представлю.

Сун Сюаньхэ поднял глаза, его взгляд упал на двух молодых людей, тесно прижавшихся друг к другу. Он сказал ровным тоном:

— Не надо. Я просто пришел сюда отдохнуть.

Чжоу Нань прищелкнул языком:

— Скоро ты все поймешь.

Как только он закончил говорить, раздался стук в тяжелую дверь. Чжоу Нань ответил, и человек с другой стороны вошел в помещение.

В центре кофейного столика стояло несколько маленьких блюд. Десерты были простыми и ничем не украшенными. Однако они испускали чрезвычайно слабый, но соблазнительный молочный аромат.

Двое мужчин, которые прижимались друг к другу, подняли глаза. Сун Сюаньхэ случайно встретился взглядом с одним из них, когда перестал смотреть на десерты. Когда он понял, кто это, то был ошеломлен.

— Это ты? — Блестящие глаза молодого человека расширились.

Сун Сюаньхэ не думал, что будет встречать этого человека с детским лицом два дня подряд. Но, несмотря на шок, он лишь спокойно кивнул.

Когда молодой человек заговорил, все взгляды обратились в сторону Сун Сюаньхэ. Другой мужчина, который все это время не поднимал головы, спросил:

— Ты знаешь его?

Молодой человек кивнул и покачал головой. Увидев бесстрастное выражение лица Сун Сюаньхэ, он фыркнул:

— Только раз виделись.

Чжоу Нань был удивлен. Он повернулся к Сун Сюаньхэ и спросил:

— Когда ты познакомился с Гуань шао?

Сун Сюаньхэ не расслышал, как Чжоу Нань назвал молодого человека. Его тон был безразличен:

— Вчера мы сидели за одним столом.

Молодой человек по имени Гуань шао отвел взгляд. Он взял один из десертов и откусил кусочек. Увидев, что больше никто не шевелится, он сказал:

— Нормально. Стоит попробовать.

Хотя он, казалось, обращался ко всем, его глаза были устремлены на Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ заметил его взгляд и сказал:

— Я только что поужинал.

Он имел в виду, что не хочет есть эти десерты.

Выражение лиц всех присутствующих слегка изменилось, когда они услышали это. Лицо молодого человека также изменилось. Он положил десерт и сказал:

— Я не хочу есть то, на что даже он смотрит свысока.

Чжоу Нань ткнул Сун Сюаньхэ локтем и прошептал:

— Я с этим разбираться не буду. Уговаривай этого парня сам.

Сун Сюаньхэ был сбит с толку. Он жил в двух разных мирах, но никогда никого не уговаривал. Несмотря на это, Чжоу Нань спас его от преследований Вэй Чэня, так что у него не было другого выбора, кроме как разрешить неловкую атмосферу комнаты, если он не хочет покинуть помещение.

Кроме того, пирожные действительно хорошо пахли. Они не казались жирными. Сун Сюаньхэ наклонился, взяла то, что выглядело особенно привлекательно, и откусил маленький кусочек. На вкус пирожное было довольно вкусным. На его глазах появилась улыбка, и он сказал:

— Да, вкусно.

Он взял пирожное и откусил от него кусочек, прежде чем прокомментировать. Эта серия действий была одновременно естественной и беззаботной. Не было никакой неловкости, которая обычно возникает после словесной пощечины. Скорее, от его действий исходило томное, ничем не сдерживаемое чувство. Он не только не чувствовал, что просто притворяется спокойным, но и действительно казался спокойным и уверенным.

Когда молодой человек увидел, что он ест пирожное, выражение его лица улучшилось. Он подошел и сел на диван рядом с Сун Сюаньхэ. Увидев, что Сун Сюаньхэ смотрит на него, он поджал губы и сказал:

— Там неудобно сидеть.

Сун Сюаньхэ поднял бровь и неторопливо доел пирожное. Затем он вытер руки салфеткой и встал, собираясь уходить.

По сравнению с Вэй Чэнем, которому нравилось фантазировать, что они были близки, этот высокомерный и своевольный молодой мастер был явно гораздо более хлопотным. Снаружи, наверное, он будет чувствовать себя лучше.

Однако, как только Сун Сюаньхэ встал, молодой человек нахмурился и спросил:

— Куда-то собрался?

Сун Сюаньхэ не испытывал никакой неприязни к этому молодому человеку, потому что этот своенравный молодой человек вел себя так, как он сам вел себя в семнадцать-восемнадцать лет. Никто не возненавидит себя. Но именно потому, что Сун Сюаньхэ хорошо знал себя, он был уверен, что с этим молодым человеком будет трудно иметь дело.

Молодой человек тоже встал. Он сложил руки на груди и вздернул подбородок:

— Я пойду с тобой.

Сун Сюаньхэ смутно чувствовал, что это действие было довольно знакомым. Однако он не придал этому особого значения. Если другой собирается последовать за ним, какой смысл выходить наружу?

Чтобы умножить свою проблему?

Подумав об этом, Сун Сюаньхэ снова сел.

Выражение лица молодого человека изменилось. Даже если бы он был слеп, он мог бы сказать, что Сун Сюаньхэ встал и сел, потому что не хотел общаться с ним.

Он сжал губы в прямую линию. Он фыркнул и собрался уходить. Однако, прежде чем он добрался до двери, кто-то распахнул ее снаружи.

На пороге появились Сяо Шэнлинь и Вэй Чэнь. Когда Вэй Чэнь увидел молодого человека, улыбка украсила его ранее невыразительное лицо:

— Гуань шао.

Молодой человек кивнул:

— Вэй гэ.

Вэй Чэнь оглядел комнату, его взгляд на несколько секунд задержался на Сун Сюаньхэ. Затем он вошел в комнату и обратился к Сун Сюаньхэ:

— Я только что услышал, что ты здесь, и пришел. Ты собираешься поиграть со мной?

— Разве ты не пришел сюда поесть? — Вэй Чэнь взглянул на нетронутые пирожные. — Они что, невкусные?

Молодой человек проследил за взглядом Вэй Чэня. Его глаза остановились на Сун Сюаньхэ. Тот отвел взгляд:

— Все нормально.

— Тогда поешь еще. Мне нужно с тобой кое о чем поговорить. — Вэй Чэнь подошел к Сун Сюаньхэ и сел. Затем он сказал молодому человеку. — Сядь.

Молодой человек еще раз посмотрел на Сун Сюаньхэ. Затем он сел рядом с Вэй Чэнем. В этот момент он заметил Сяо Шэнлиня, подошедшего к ним. Он спросил:

— Кто это?

Вэй Чэнь представил его:

— Это мой друг, Сяо Шэнлинь. — Представив Сяо Шэнлиня молодому человеку, Вэй Чэнь продолжил. — А это Гуань Чжи, мой младший двоюродный брат.

Сяо Шэнлинь улыбнулся и поприветствовал Гуань Чжи.

Никто не заметил, что Сун Сюаньхэ, который лениво откинулся назад, играя в игру на телефоне, немного дернулся при представлении молодого человека. Гуань Чжи?

Самый молодой из преследователей Сяо Юаньму? В книге когда-нибудь упоминалось, что он двоюродный брат Вэй Чэня?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 37.1**

Отношения между людьми в высшем обществе были действительно хаотичными.

Такой была первая мысль Сун Сюаньхэ.

Двоюродные братья влюбились в одного и того же человека, и все же книга никогда не упоминала об их отношениях. Это странно.

Такой была вторая мысль Сун Сюаньхэ.

Прежде чем Сун Сюаньхэ успел произнести в голове третью мысль, Гуань Чжи перевел разговор на него.

Гуань Чжи:

— Вэй гэ, кто это?

Вэй Чэнь взглянул на Сун Сюаньхэ, на которого Гуань Чжи указал подбородком. Вспышка шока мелькнула в его глазах. Его младшего кузена в детстве очень баловали. По натуре он не был высокомерным. Однако, когда он увидел, что другой говорит о Сун Сюаньхэ с таким нескрываемым недовольством, он мог сказать, что между ними, казалось, появилась какая-то обида.

Однако он хотел посмотреть, как Сун Сюаньхэ будет это исправлять.

— Это Сун Сюаньхэ. — На губах Вэй Чэня появилась улыбка. — Один из преемников Song Group.

Гуань Чжи слегка кивнул, искоса взглянув на Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ даже не потрудился поднять на него глаза. Он просто сидел, уткнувшись в телефон.

Лицо Гуань Чжи вытянулось. Он сердито схватил пирожное и положил его перед Сун Сюаньхэ. Все подумали, что он собирается усугубить неприятную ситуацию с Сун Сюаньхэ, но вместо этого он просто громко сказал:

— Сейчас у меня дрожат руки?

Все в комнате были ошеломлены. Вэй Чэнь тоже растерялся. Даже палец Сун Сюаньхэ на экране телефона замер на две секунды. Потом он не смог сдержать смеха, вспомнив, что произошло вчера.

Из-за скандала с Сун Гочао в последнее время вся Song Group была занята. Однако после того, как все уладилось, у большинства отделов появилось много свободного времени.

Поэтому, просмотрев утром несколько документов, Сун Сюаньхэ, который почти ничего не съел за завтраком, не мог усидеть на месте. Так уж случилось, что приближался обеденный перерыв. Поэтому он отодвинул свою кипу документов и покинул здание компании. Затем он проехал через центр города и отправился в ресторан, который Вэй Чэнь однажды расхваливал по телефону.

Ресторанный бизнес процветал. Когда Сун Сюаньхэ вошел, в нем не было не то что свободных кабинок, но и свободных столов. Официант заметил его дорогую одежду и нервно спросил:

— Сэр, не согласитесь ли вы разделить столик? У того окна обедает только один джентльмен. Если вы не возражаете, вы могли бы разделить с ним столик.

Что касается еды, то Сун Сюаньхэ был и очень разборчив, и совсем не разборчив. Ради вкусной еды он был готов и на корточках посидеть с миской еды. Поэтому он без колебаний согласился на предложение официанта.

Посетитель, сидевший на упомянутом месте у окна, был модного вида юноша с наушниками в ушах. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ сел перед ним, он только взглянул на него, прежде чем продолжить есть.

Сун Сюаньхэ не интересовался разговорами с незнакомцами. Он заказал несколько фирменных блюд ресторана и тихо сидел, ожидая заказа. Он даже не достал телефон.

Вскоре после этого прибыло первое блюдо Сун Сюаньхэ. Это было блюдо, которым ресторан славился больше всего: блинчики с говядиной. Хотя это был всего один блин, тесто было очень тонким, примерно таким же тонким, как тесто пельменя. Однако на ощупь он был пышным и нежным. Рецепт этих блинчиков передавался из поколения в поколение в семье владельцев ресторана.

Сун Сюаньхэ не спешил его есть. Сначала он понюхал три разных соуса и попробовал каждый своими палочками. Затем он схватил миску и смешал соусы в разных пропорциях. Перемешав все это вместе, он также посыпал все черным перцем.

Закончив смешивать, он зачерпнул немного соуса и добавил сверху кинзу и огурец. Наконец, он положил на него кусок говядины, прежде чем сложить его и положить в рот.

Сун Сюаньхэ имел привычку медленно жевать и смаковать вкус своей пищи. Его действия были очень элегантны, но это не повлияло на выражение его лица. Его глаза слегка искривились только от того, что он ел этот блин с говядиной. Это заставило человека напротив него подумать, что блин, который он только что свернул, должен был быть особенно вкусным.

— Зачем ты смешал соусы?

На середине наслаждения блюдом его прервал чистый и мелодичный голос. Сун Сюаньхэ поднял голову и увидел, что молодой человек перед ним в какой-то момент снял наушники. Сейчас он, не мигая, смотрел на блин с говядиной, который другой держал в руках.

Сун Сюаньхэ повертел недоеденный блин с говядиной. И действительно, он заметил, что взгляд молодого человека проследил за его действиями. Ему это показалось интересным, поэтому он, улыбнувшись уголками губ, спросил:

— Хочешь попробовать его?

Молодой человек моргнул, а затем серьезно кивнул.

Улыбка на лице Сун Сюаньхэ стала шире. Он откусил еще кусочек и тщательно прожевал, прежде чем проглотить. Затем он встретился с предвкушающим взглядом молодого человека со злой улыбкой:

— Я с тобой не поделюсь.

Глаза молодого человека расширились. Очевидно, он не ожидал, что Сун Сюаньхэ откажет ему. На мгновение он остолбенел. Потом он разозлился и стал похож на маленького злого котенка:

— Я бы и не стал его есть, даже если бы ты со мной поделился!

Сун Сюаньхэ кивнул и положил последний кусочек в рот:

— Точно. Я не поделюсь с тобой.

Молодой человек встал, пыхтя. Затем он фыркнул, прежде чем снова сесть. Он попросил у официанта несколько блинчиков с говядиной. Когда принесли его блины, он, как это сделал Сун Сюаньхэ, точь-в-точь смешал соусы. Затем он бросил на Сун Сюаньхэ вызывающий взгляд, прежде чем откусить свой блинчик.

Однако, откусив один кусочек, он бросил блин обратно на тарелку и нахмурился:

— Отвратительно.

Сун Сюаньхэ рассмеялся. Он протянул молодому человеку блин, который только что завернул:

— Тебе не хватает опыта.

Молодой человек на мгновение заколебался. Он подумал о том, как Сун Сюаньхэ только что с удовольствием ел. В конце концов, он не мог не принять этот блин.

Откусив кусочек, он широко раскрыл глаза. Он прикончил блин всего за два укуса, прежде чем воскликнуть:

— Мы смешали одни и те же соусы. Почему у тебя получился такой приятный вкус?

Сун Сюаньхэ положил подбородок на руку. Услышав это, он поднял бровь:

— Если ты позволишь людям с очень разными вкусами использовать одну и ту же одежду для создания наряда, будут ли их наряды выглядеть одинаково?

Молодой человек покачал головой, а затем его лицо потемнело:

— Ты хочешь сказать, что у меня отстойный вкус?

Сун Сюаньхэ лениво улыбнулся:

— Я смеюсь над тобой, потому что у тебя тряслись руки.

Молодой человек стиснул зубы. Много времени спустя он выплюнул:

— У тебя трясутся руки, у всех окружающих трясутся руки!

Сун Сюаньхэ вернулся в настоящее. Когда молодой человек увидел, что Сун Сюаньхэ смеется и не отвечает, его яркие глаза загорелись яростью. Он поднял руку и помахал ею перед другим, словно доказывая свою правоту:

— Слушай, у меня трясутся руки?

Сун Сюаньхэ было трудно сдержать улыбку. Он забрал десерт Маття из рук Гуань Чжи и откусил кусочек.

— Нет, не дрожат. И у окружающих не дрожат.

Гуань Чжи еще не оправился от шока, вызванного тем, что у него украли десерт. Его глаза встретились с улыбающимися глазами другого. Ему показалось, что на пламя его гнева выплеснули целый таз воды. Наверное, эта вода была такой же горячей, потому что у него покраснели уши.

Гуань Чжи отвернулся, больше не глядя на него:

— Даже если бы твои руки тряслись, мои бы не тряслись.

Сун Сюаньхэ не ответил. Он взял чай, который подали вместе с десертом. Слабый аромат чая нейтрализовал горький вкус десерта Маття, оставив сладкое послевкусие. Ароматы маття и цветочного чая смешались вместе. Он не смог удержаться и сделал еще несколько глотков.

Гуань Чжи смотрел, как тот пьет чай. Он не мог не вспомнить, когда они вчера ели блинчики с говядиной. Он тоже взял чашку и сделал глоток. Однако ничего особенного он не заметил. Он взглянул на Сун Сюаньхэ и поставил чашку.

В этот момент зрители, которые наблюдали за сценой, разыгравшейся перед ними, поняли, что все было не совсем так, как они думали. Гуань Чжи действительно встречался с Сун Сюаньхэ до сегодняшнего дня. Однако он, казалось, не испытывал отвращения к другому.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 37.2**

Вэй Чэнь поднял бровь:

— Вы двое знаете друг друга?

— Мы вчера вместе ужинали, — сказал Гуань Чжи.

Остальные посмотрели на Сун Сюаньхэ. Поэтому он поднял глаза и сказал глухим голосом:

— В ресторане не осталось свободных мест, поэтому мы разделили столик.

Вэй Чэнь заметил выражение лица Гуань Чжи и улыбнулся:

— Он пошел в ресторан, который я вчера ему порекомендовал. Я не думал, что Сюаньхэ тоже будет там.

— Он просто был по пути, — сказал Сун Сюаньхэ. Он выглядел так, будто все еще улыбался, но на самом деле изучал Вэй Чэня. — Я пойду играть в боулинг. Вы, ребята, можете посидеть здесь.

Сяо Шэнлинь тоже встал:

— Я и пришел сюда за тем, чтобы поиграть с тобой. Пойдем.

Сун Сюаньхэ кивнул. Затем он прошел мимо Вэй Чэня и Гуань Чжи, выходя из гостиной вместе с Сяо Шэнлином.

Как только они вышли из двери, Сяо Шаое сказал:

— Ты действительно знаком с самым молодым господином семьи Гуань?

— Ты говоришь о Гуань Чжи? — Говоря с Сяо Шэнлинем, Сун Сюаньхэ смягчил свой нетерпеливый тон. — Все произошло так, как я и сказал. Мы просто разделили один столик во время обеда. Я не думал, что мы встретимся снова.

Сяо Шэнлинь казался немного обеспокоенным:

— Я слышал, что Гуань Чжи — единственный законный внук прямой линии в семье Гуань. Вся его семья чрезвычайно заботится о нем. Интересно, почему он вдруг приехал в Китай?

Услышав эти слова Сяо Шэнлиня, Сун Сюаньхэ вспомнил, что одной из основных восьми финансовых групп в книге была семья Гуань. Они поселились в Канаде несколько лет назад. Они даже перенесли свою основную штаб-квартиру в Америку. Их нога редко ступала в Китай.

— Вероятно, это связано с Вэй Чэнем, — предположил Сун Сюаньхэ.

— Возможно, — Сяо Шэнлинь подумал то же самое. — Только что я заметил, что, хотя Гуань Чжи немного ребячлив, на самом деле он не властный. Сейчас он не держал на тебя зла.

— Я знаю, — засмеялся Сун Сюаньхэ. — Он еще ребенок. Я не буду ссориться с ним из-за подобного.

С этими словами Сяо Шэнлинь успокоился. Больше он ничего не сказал.

Вот почему Сун Сюаньхэ нравился личность Сяо Шэнлиня. Даже когда он волновался, он делал только это. Он никогда не станет вмешиваться в чужую жизнь. Даже когда он предупреждал других, то, как он произносил свои слова, делало его действительно легким для понимания. Как можно не чувствовать себя комфортно, общаясь с кем-то подобным?

\*\*\*

В этот момент Сяо Юаньму позвонили с неизвестного номера.

С другой стороны раздался молодой голос. Он помедлил с ответом.

— Это Юаньму гэгэ? — робко спросил девичий голос. Сяо Юаньму вспомнил, что это была та самая девушка, которая подошла к нему в тот день, когда Сун Сюаньхэ заставил его покинуть приют.

Голос Сяо Юаньму смягчился, хотя это и не было заметно:

— Что-то случилось?

Девушка, казалось, наконец нашла опору, за которую можно было держаться, когда услышала его голос:

— Юаньму гэгэ, ты можешь вернуться в приют? Директор Бабуля заболела. Но она не хочет в больницу. Мы действительно напуганы.

Сяо Юаньму был поражен. Он вдруг вспомнил, что примерно в это же время скончалась Директор в его первой жизни. Тогда он впервые попросил Сун Сюаньхэ о помощи. Однако в ответ он получил только насмешку. Вскоре после этого Директор умерла.

Именно по этой причине он решил уничтожить Song Group. Он не ожидал, что после стольких лет у него появится шанс исправить свои сожаления.

Когда Сяо Юаньму добрался до приюта, дверь старого директора уже была окружена множеством людей.

Увидев его, дети расступились. Вероятно, потому, что они знали, что только у него достаточно денег, чтобы помочь. Страха по отношению к нему больше не было, осталось только предвкушение. Один из мальчиков даже натянул свою одежду и заплакал:

— Юаньму гэгэ, пожалуйста, спаси директора Бабулю.

Сяо Юаньму на самом деле не интересовали эти дети. Видя их в таком состоянии, он лишь холодно кивнул:

— Не волнуйся. Я пойду посмотрю.

В кабинете директора находилось несколько сотрудников. Когда они увидели вошедшего Сяо Юаньму, их глаза загорелись. Все они знали, что у Сяо Юаньму была хорошая работа и что у него был высокий уровень образования. Если кто и мог спасти Директора, то только Сяо Юаньму.

— Юаньму, ты пришел. — Женщина средних лет в простой и незамысловатой одежде уступила свое место. Она сказала ему. — Быстро иди и убеди Директора Бабулю отправиться в больницу. Она очень серьезно упала, но все равно отказывается идти к врачам!

Сяо Юаньму подошел к кровати и посмотрел на пожилую женщину. Прошло много времени с тех пор, как он видел ее в последний раз, — так много, что теперь она казалась ему немного незнакомой. Лицо пожилой женщины слилось с добрым лицом в его воспоминаниях. В его глазах мелькнула искорка тепла.

После своего перерождения он вложил все свои деньги в фондовый рынок. Недавно он пожертвовал часть своих доходов от этих инвестиций приюту. Из-за многих причин ему не следовало возвращаться в приют. Поэтому он никогда не возвращался до сих пор. Он почти забыл о смерти пожилой женщины.

— Бабуля, я отвезу тебя в больницу.

Когда пожилая дама услышала голос Сяо Юаньму, она медленно открыла глаза и одарила его доброй улыбкой:

— Юаньму, ах, ты так занят работой. Зачем ты вернулся? С бабушкой все в порядке. Ты не должен беспокоиться о ней без причины.

Голос из воспоминаний снова зазвучал в его ушах. Челюсть Сяо Юаньму напряглась. Он опустил глаза и слегка поджал губы:

— Недавно компания ввела льготу, которая оплачивает медицинские осмотры членов семей сотрудников компании. Я все это время собирался пригласить тебя на осмотр. Поэтому сейчас мы поедем в больницу.

Пожилая женщина была поражена. Затем она улыбнулась:

— Тебе не обязательно заботиться о такой старушке, как я. Это пустая трата времени. Возьми с собой свою тетю Ван. Она говорила о том, что у нее большие проблемы с локтем. Отведи ее на медосмотр, пусть ее посмотрят.

Когда он услышал, как пожилая женщина сказала «Тетя Ван», лицо Сяо Юаньму слегка потемнело. Однако на его губах появилась улыбка:

— Ты поедешь первой. Нет никакой спешки с рассмотрением проблемы тети Ван. Машина уже ждет тебя снаружи. Нехорошо заставлять их долго ждать.

— Какая машина? — спросила потрясенная пожилая женщина.

Однако прежде чем Сяо Юаньму успел что-то сказать, снаружи донеслись энергичные голоса детей:

— Скорая приехала! Доктора уже здесь!

Бабуля удивилась:

— Зачем ты вызвал скорую? С бабулей все в порядке.

Уголки губ Сяо Юаньму слегка приподнялись. Он велел санитарам поднять пожилую женщину на каталку и погрузить в машину Скорой помощи.

В больнице доктор осмотрел старушку и вздохнул:

— Хорошо, что вы вовремя привезли ее к нам. У нее в мозгу образовался тромб, потому что она ударилась головой. Если бы вы хоть немного опоздали, спасти ее было бы очень трудно. Люди в преклонном возрасте должны очень сильно оберегать себя от падений и ударов. Каждый раз после падения их необходимо отвозить в больницу. Вы все правильно сделали.

Сяо Юаньму вздохнул с облегчением. Доктор продолжил:

— Из-за ее преклонного возраста операция может пойти не идеально. Я рекомендую оставить ее в больнице для наблюдения. Вы не против?

— Не против.

Доктор посмотрел на Сяо Юаньму и увидел, что выражение его лица было спокойным, а одежда — высокого качества. Он, таким образом, понял, что этот человек, вероятно, не испытывал недостатка в деньгах. Поэтому он улыбнулся и сказал:

— Хорошо. С ней все будет в порядке, как только мы начнем лечение. Все, что вам нужно сделать, — это оплатить наши услуги на первом этаже.

Выйдя из кабинета врача, Сяо Юаньму направился прямо в зал оплаты. На полпути он остановился. Затем он достал телефон и позвонил.

Когда Сун Сюаньхэ получил вызов Сяо Юаньму, у него с Вэй Чэнем был счет 5/4. Вскоре после того, как он и Сяо Шэнлинь вышли из той комнаты, Чжоу Нань, Вэй Чэнь и остальные тоже последовали за ними. Затем они разошлись и некоторое время играли в боулинг. Затем Чжоу Нань разделил их на команды и предложил устроить соревнование, которое будет состоять из десяти раундов. Прямо сейчас он играл против Вэй Чэня.

— Мне нужно ответить на звонок.

Увидев имя звонившего, Сун Сюаньхэ удивился. Когда он узнал, что произошло, из Системы, он положил шар для боулинга обратно.

Вэй Чэнь посмотрел на нахмуренное лицо Сун Сюаньхэ и сказал:

— Я подожду, пока ты закончишь отвечать на звонок.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 37.3**

Пройдя мимо зрителей, Сун Сюаньхэ вышел в сад. Звонивший уже повесил трубку, поэтому он перезвонил.

Сун Сюаньхэ:

— В чем дело?

— Кое-что случилось с директором моего приюта. Могу я занять у тебя немного денег? — Сяо Юаньму опустил взгляд в пол. Он только что повторил слова, сказанные им в прошлой жизни. — Я верну тебе деньги как можно скорее.

Сун Сюаньхэ посмотрел на мотыльков, кружащих вокруг лампы снаружи. Он немного помолчал, прежде чем произнести свои строки скучающим тоном:

— И чем же ты мне отплатишь?

Глаза Сяо Юаньму слегка потемнели. Он вспомнил, о чем думал, когда это случилось в его прошлой жизни.

Тогда Сун Сюаньхэ тоже долго молчал. Слушая молчание другого, он обдумывал многое.

Он думал, что если Сун Сюаньхэ поможет ему в этот раз, то он откажется от нападения на Song Group. Он также думал, что если Сун Сюаньхэ будет готов одолжить ему деньги на операцию Директору Бабуле, он забудет все унижения, которым подвергал его другой.

Однако Сун Сюаньхэ тогда не согласился. Точно так же, как он не соглашался сейчас.

Губы Сяо Юаньму скривились в легкой холодной улыбке. Однако его голос смягчился:

— Что тебе нужно?

Когда Сун Сюаньхэ услышал эти строки, которые идеально соответствовали строкам в книге, он двинулся к скамейке у цветов. Он поджал губы и сказал:

— Ты не можешь дать мне то, чего я хочу.

Сяо Юаньму поднял голову. Вокруг него сновали врачи в белых халатах и холодном свете больницы. Его лицо стало холодным и тяжелым:

— Откуда ты знаешь, что я не могу тебе дать, если ты еще ни о чем не попросил?

— Ты нищий сиротка. Кроме лица, у тебя ничего нет. — Сун Сюаньхэ сел на скамейку, не сводя глаз с прекрасных цветов, затененных ночным небом. — Кроме того, — сказал он безразличным тоном, — я уже устал от твоего лица. И что же ты можешь мне предложить? Я занят. Не беспокой меня.

Сун Сюаньхэ повесил трубку. Он положил телефон на скамью и вытянул ноги, прислонившись к спинке скамьи. Он закрыл глаза руками.

【Эта сцена не должна была произойти сейчас. Это не должно было случиться раньше.】— Система взглянул на выражение лица Сун Сюаньхэ, его голос был осторожным. — 【Но реплики были правильными. Так что этот сюжет все равно будет считаться завершенным.】

【Какой же гадкий паршивый сюжет.】— Сун Сюаньхэ опустил руки. —【Чем раньше мы это сделаем, тем раньше я смогу вернуться.】

Система опешил и замолчал.

Сун Сюаньхэ долго сидел на скамейке, прежде чем снова взял телефон и сделал еще один звонок:

— Помощник Чжан, пожертвуй завтра два миллиона юаней приюту города Цин.

Помощник Чжан с другой стороны был поражен. Затем он вспомнил об отношениях между Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму и быстро ответил:

— Хорошо. Если это чрезвычайные средства, я могу отправить их сегодня.

— Нет необходимости, — прямо сказал Сун Сюаньхэ, — Пришли деньги завтра утром после десяти. Не задерживай слишком долго. Кроме того, не указывай мое имя. Просто придумай какую-нибудь личность. Выдумай какого-нибудь богатого коммерсанта из другого города.

Чжан Чао ничего не понял, но больше ничего не спросил. Он согласился:

— Ладно. Не волнуйся.

Сун Сюаньхэ уставился на экран своего телефона, который уже выключился. Затем он встал и собрался вернуться в помещение. Однако, как только он встал, то увидел, что в нескольких шагах от него под деревом кто-то стоит.

— Гуань Чжи.

— С кем ты только что разговаривал? — Гуань Чжи подошел и спросил.

Сун Сюаньхэ слегка нахмурил брови:

— Не твое дело.

— Ты позвонил второму человеку, чтобы дать деньги первому?

— Я же сказал, это не твое дело. — Сун Сюаньхэ уже был в плохом настроении, поэтому в его голосе слышалось нетерпение. — Отодвинься.

— Раз уж ты все равно собирался дать этому человеку деньги, почему тебе просто было не отдать их ему? — Гуань Чжи не двигался. Он упрямо смотрел на Сун Сюаньхэ, как будто не хотел отпускать его, пока не получит ответа.

Сун Сюаньхэ нахмурил брови, и его голос стал холодным:

— Я не хочу повторять это снова. Отодвинься.

— А если я не хочу это делать? Каковы твои дальнейшие действия? — Гуань Чжи сложил руки на груди и вздернул подбородок. Однако в его глазах мелькнули боль и тревога.

Сун Сюаньхэ уже протянул руку, но, увидев это выражение, сдержал часть своей силы. Но он все равно оттолкнул другого в сторону, прежде чем пройти мимо него.

Чжоу Нань все еще играл в боулинг. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ подошел с тяжелым выражением лица, он обменялся взглядами с Сяо Шэнлинем. Никто из них ничего не сказал.

Юноша, сидевший раньше рядом с Гуань Чжи, спросил:

— Сун шао, что-то случилось?

Вэй Чэнь обернулся. Заметив выражение лица Сун Сюаньхэ, он помолчал, а затем сказал:

— Если что-то не так, то ты легко можешь нас покинуть.

Сун Сюаньхэ покачал головой. Затем он взял шар для боулинга и отправился с ним на пустую дорожку.

Все переглянулись. Чжоу Нань нахмурился:

— Я впервые вижу у него такое выражение лица.

Сяо Шэнлинь тоже волновался. Он уже собирался что-то сказать, когда увидел входящего Гуань Чжи. Выражение его лица почти не отличалось от выражения лица Сун Сюаньхэ. С деревянным выражением на лице, которое, казалось, все еще хранило немного детского жирка, он направился в сторону Сун Сюаньхэ.

Все они были ошеломлены и быстро последовали за ним.

— Я буду играть с тобой. — Гуань Чжи подошел к Сун Сюаньхэ с напряженным выражением лица.

Сун Сюаньхэ бросил на него равнодушный взгляд. Он не произнес ни слова.

Гуань Чжи сжал губы в тонкую линию. Он не был хорош в боулинге. Сейчас он играл не так уж много. Бросая мяч, он попадал только в две кегли. Ему было очень больно смотреть на свой трагичный счет на экране.

— Если я проиграю десять раз, ты больше не будешь на меня сердиться, хорошо?

Сун Сюаньхэ был поражен. Он повернулся и посмотрел на Гуань Чжи.

Другой стоял рядом с ним, держа в руке шар для боулинга. Его взгляд ускользнул от другого, когда он неловко сказал тихим голосом:

— Извини.

— Я не сержусь на тебя, — Сун Сюаньхэ покачал головой, его тон смягчился. — Ты не должен извиняться.

— После десяти моих проигрышей ты должен принять мои извинения. — Гуань Чжи поднял голову и встретился взглядом с взглядом Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ это не тронуло, но его голос вновь обрел свой обычный ленивый тон:

— Ты не сделал ничего плохого. Это я должен извиниться.

— Тогда вместо этого, когда я захочу поесть с тобой, ты согласишься, верно?

В голове Сун Сюаньхэ помутилось. Затем он внезапно вспомнил, почему Гуань Чжи влюбился в Сяо Юаньму, и его настроение улучшилось. Он кивнул:

— Конечно.

Остальные люди были смущены, услышав их разговор. Хотя они не знали, что произошло, они все были потрясены, увидев, как Гуань Чжи извиняется. Особенно удивился Вэй Чэнь. Вероятно, это было семейной традицией семьи Гуань — с момента основания семьи все ее члены, будь то Вэй Чэнь, его мать или Гуань Чжи, никто из них никогда не извинялся и не признавал своих ошибок.

Мать не извинялась, потому что отец избаловал ее. Он тоже был не из тех, кто извиняется, потому что никогда не делал ничего такого, за что, по его мнению, должен был бы извиняться. Что же касается Гуань Чжи, то с его личностью ему просто никогда не приходилось извиняться.

Но на данный момент что он, что Гуань Чжи, уже успели извиниться перед Сун Сюаньхэ.

Вэй Чэнь прищурился. Его поджатые губы медленно растянулись в улыбке. Казалось, он внимательно изучает Сун Сюаньхэ.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 38.1**

Гуань Чжи всегда делал то, о чем говорил. Он позвонил Сун Сюаньхэ только через два дня после боулинга, желая пригласить его на ужин. Однако никто не взял трубку даже после того, как он позвонил несколько раз.

В это время Сун Сюаньхэ только что закончил работу и собирался встретиться с Сяо Шэнлинем. Он не ожидал, что столкнется в дверях с безразличным лицом Сяо Юаньму, а также с Сун Цзяни, которую он давно не видел.

Как только зазвонил телефон, Сун Цзяни заметила его. Она подошла к нему и обняла за руку:

— Сюаньхэ гэгэ, тетя сказала, что мы все должны поужинать вместе.

Сказав это, она бросила презрительный и гордый взгляд на высокого Сяо Юаньму, стоявшего в нескольких метрах от нее. Сяо Юаньму не обратил никакого внимания на выражение ее лица. Его глаза были устремлены на Сун Сюаньхэ, который явно терял терпение.

Его взгляд был сосредоточен на твердом кожаном альбоме в руках Сун Сюаньхэ. Его лицо слегка потемнело, и он спросил:

— Для чего ты это взял?

Сун Сюаньхэ выдернул руку из хватки Сун Цзяни. Затем он отклонил звонок с неизвестного номера. Он ответил:

— Для одного дела. Я должен поужинать кое с кем.

Когда Сун Цзяни услышала это, она надулась:

— Тетя сказала, что ты должен сегодня вернуться на ужин! Она даже специально попросила меня приехать за тобой.

— Моя мать никогда не говорила мне об этом, — Сун Сюаньхэ бросил на нее холодный взгляд. На самом деле он понятия не имел, почему Сун Цзяни так упрямится. Даже его холодные слова заставили ее исчезнуть только на короткий срок. Вскоре после этого она уже вернулась.

Неужели симпатия к кому-то действительно может быть такой ужасной?

Сун Сюаньхэ незаметно нахмурился. Он втайне радовался тому, что сам влюблен в свое искусство и, следовательно, стоит выше всего этого.

Сяо Юаньму наблюдал, как Сун Сюаньхэ сначала нахмурил, а затем расслабил брови. Он не знал, о чем думает другой. Сун Сюаньхэ выглядел так, как будто он был раздосадован в одну секунду, но затем как будто почувствовал облегчение в следующую. В глазах Сяо Юаньму мелькнула улыбка. Однако, когда он подумал о том, как другой безжалостно унизил его по телефону несколько дней назад, а затем какой-то богатый коммерсант из совершенно другого города пожертвовал на следующий день сиротскому приюту деньги, казалось бы, без всякой причины, его улыбка сменилась испытующим взглядом.

Сун Сюаньхэ не заметил выражения лица Сяо Юаньму. Он шагнул в сторону, увеличивая расстояние между собой и Сун Цзяни. Когда он увидел, что ее губы приоткрылись, словно она собиралась что-то сказать, он холодно оборвал ее:

— Мне нужно кое-что сделать. Если ты хочешь есть, поешь одна. Не ходи за мной. Кроме того, ты больше не являешься сотрудником этой компании. Перестань ходить сюда по совершенно неуместным поводам.

Затем Сун Сюаньхэ ушел. Он прошел мимо нескольких групп служащих, которые нарочно замедлили шаг, чтобы послушать сплетни. Затем он махнул рукой начальнику отдела безопасности, стоявшему рядом.

Начальник отдела безопасности быстро подошел:

— Молодой господин Сун, у вас есть какие-нибудь приказы?

Сун Сюаньхэ кивнул головой в сторону Сун Цзяни:

— Эта женщина здесь уже не работает. В следующий раз не следует ее пускать.

Начальник отдела безопасности был ошеломлен. Для того чтобы продолжать занимать эту должность, он, естественно, оброс некоторыми связями. Он мог не знать других людей в компании, но он знал, кто в компании был связан с руководителями. Он узнал их всех. В конце концов, чтобы сохранить свою работу, он должен быть уверен, что не обидит никого, кого не может себе позволить обидеть.

Предыдущий начальник отдела безопасности искренне советовал ему никогда не обижать юную леди Сун.

Новость о внезапном увольнении мисс Сун сильно удивила его. Он не ожидал, что она обидела молодого хозяина компании. Однако как он может себе позволить не пускать кого-то, вроде нее?

— Но ведь… — Начальник отдела безопасности колебался. Он удивился, почему просто не сделал вид, что не видел, как его подозвал Сун Сюаньхэ. Он хотел произвести хорошее впечатление перед молодым господином, но в конце концов его толкнули в самое сердце борьбы. «Пуля попадает в птицу, которая высовывает голову». Древние люди, создавшие эту поговорку, понимали ее правильно.

Прежде чем начальник отдела безопасности успел заговорить, Сун Цзяни уже подошла к нему с красными глазами. Она крепко сжала сумочку, острые, тонкие бриллиантовые заклепки впились в ее плоть:

— Сун Сюаньхэ! Неужели ты так сильно меня ненавидишь?!

— Ты все это делаешь только из-за этого человека, которого не примет даже семья Сун? — Сун Цзяни указала на Сяо Юаньму. Ее лицо было полно негодования, когда она посмотрела на Сун Сюаньхэ. — Из-за него ты так обращаешься со мной?

Сун Сюаньхэ взглянул на Сяо Юаньму, на которого она указывала. Выражение его лица было спокойным, но по какой-то причине он, казалось, различил скрытую темноту в глазах другого.

Когда он подумал о том, какая судьба была у Сун Цзяни в книге, Сун Сюаньхэ мысленно вздохнул: «Она просто ищет неприятностей, и неприятности собираются надрать ей задницу».

Однако Сун Сюаньхэ не испытывал к ней ни симпатии, ни дружественных чувств. Он уже предупреждал ее раньше. Он не был обязан делать что-либо еще для Сун Цзяни, которая в будущем только навредит ему. Однако и усугублять ситуацию он не собирался.

— Какое это имеет отношение к нему? — Сун Сюаньхэ снова отклонил входящий вызов, в его тоне звучали нетерпение и безразличие. — Даже если бы его не было, ты бы все равно мне не понравилась.

— Я тебе не верю! — Сун Цзяни подняла голову. Она не позволила слезам пролиться. Она наблюдала, как Сун Сюаньхэ отклонил еще один входящий вызов и всхлипнула. — Тетя действительно велела мне привести тебя на ужин. Но если у тебя другие планы, я скажу тете. Почему ты говоришь такие обидные вещи? Ты просто должен согласиться поужинать со мной в следующий раз.

Сун Сюаньхэ понял, что их с Сун Цзяни мысли работают по-разному. Он перестал спорить с ней и просто прошел мимо, направляясь к выходу.

— Если ты не согласишься поужинать со мной, я тебя не отпущу!

Сун Цзяни подбежала и встала перед Сун Сюаньхэ, преграждая ему путь. У нее было упрямое выражение лица.

Однако Сун Сюаньхэ ничего не сказал. Вместо этого из-за ее спины раздался холодный голос. Он содержал в себе холод и ненависть:

— Он мой парень. Почему он должен ужинать с тобой?

Не только Сун Цзяни была удивлена, но даже Сун Сюаньхэ не ожидал, что Сяо Юаньму заговорит прямо сейчас.

Однако, прежде чем он успел подумать об этом, он увидел, как Сун Цзяни обернулась, явно спровоцированная. Она подняла руку, желая ударить Сяо Юаньму по лицу. Ее действия были настолько быстрыми, что застали Сун Сюаньхэ врасплох.

Но действия Сяо Юаньму были еще быстрее. Он схватил Сун Цзяни за запястье и толкнул ее назад. Выражение его лица не изменилось.

Сун Цзяни не ожидала, что у Сяо Юаньму хватит наглости толкнуть ее. Взяв себя в руки, она решила не спускать ему этого с рук. Сун Сюаньхэ увидел неприкрытый холод в глазах Сяо Юаньму и почувствовал, как у него похолодела спина. Он оттащил Сун Цзяни назад и спросил:

— Что ты пытаешься сделать?!

— Я убью эту мегеру! — Глаза Сун Цзяни покраснели, а голос стал резким. — Тебе должна была понравиться только я!

Сун Сюаньхэ знал, что она не прислушается к голосу разума. Когда он подумал о том, что Сяо Юаньму не из тех, кто терпит оскорбления, и что Сун Сюаньхэ уже и так много сделал для Сун Цзяни, он просто отпустил ее:

— Тогда делай, что хочешь.

Он не ожидал, что Сун Цзяни схватит его за руку. Она смягчила голос:

— Я больше не буду его бить. Не сердись, ладно?

Сун Сюаньхэ слегка нахмурил брови. Он хотел отбросить ее, но Сун Цзяни держала его изо всех сил и не отпускала. Если он с силой отдернет руку, Сун Цзяни точно упадет.

Однако ногти Сун Цзяни впились в его кожу. Было больно.

— Отпусти меня.

— Я тебя не отпущу. Не сердись. Не игнорируй меня, — жалобно сказала Сун Цзяни, ее глаза покраснели от слез.

Если бы зрители не знали, что Сяо Юаньму и Сун Сюаньхэ были парой, они бы подумали, что Сун Сюаньхэ и Сун Цзяни сейчас находятся в центре любовной ссоры.

Сяо Юаньму уставился на крепко вплетенные руки двух людей. Его глаза потемнели и стали ледяными.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 38.2**

Сун Цзяни сжимала его все сильнее и сильнее. Ее ногти, впившиеся в руку Сун Сюаньхэ, причиняли все большую и большую боль. Он терпел и терпел, но в конце концов не выдержал и отбросил ее.

Он не ожидал, что Сун Цзяни действительно отпустит его, так же как не ожидал, что вместо этого она схватит его за другую руку. Сун Сюаньхэ держал альбом в другой руке, поэтому он подсознательно попытался защитить его от повреждений.

Неожиданно, после сильного рывка Сун Цзяни, альбом в его руке вылетел из его рук и приземлился страницами верх менее чем в трех метрах от того места, где стоял Сяо Юаньму.

На бумаге для набросков был нарисован человек, который выглядел ледяным и высокомерным. Он смотрел на мир с ледяным презрением. Его слегка опущенные ресницы были очень тонкими, а слегка поджатые губы излучали одинокую, холодную ауру.

В этот момент все помещение погрузилось в тишину. Затем вокруг поднялся шепот:

— Разве на этом рисунке нарисован не Сяо Юаньму?

— Этот парень действительно похож на него, особенно глазами и бровями. Однако выражение лица немного другое.

— Это определенно Сяо Юаньму. Это сразу видно. Кроме того, это альбом мистера Суна. Поэтому кого еще он будет рисовать, кроме своего парня?

— Когда господин Сун преследовал Сяо Юаньму, он был таким громким. Когда они вступили в отношения, он уже довольно сильно успокоился. В последнее время я редко видел их вместе, поэтому решил, что они расстались. Однако, увидев этот рисунок, я понимаю, что определенно надумал не то. Если этот рисунок не является следствием его любви, то что еще?

Все согласились. Только один человек тихо сказал:

— Неужели я единственный, кто удивляется, почему молодой мистер Сун так хорошо рисует? Как будто этот рисунок нарисовал профессионал.

Все остальные были сосредоточены на сплетнях об отношениях Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму. Они также сосредоточились на развернувшейся перед ними сцене. Поэтому все они проигнорировали этот тихий голос.

Даже люди, стоявшие поодаль, видели это. Сяо Юаньму, стоявший ближе всех к альбому, очевидно, видел этот рисунок более отчетливо.

Увидев этот практически фотографический рисунок, он на мгновение был потрясен. Потому что это действительно был он, но не та его версия, которую он показывал Сун Сюаньхэ. Независимо от того, был ли это предыдущий он до своего перерождения или нынешний он, который надевал маску, он никогда раньше не показывал эту сторону Сун Сюаньхэ.

Он был очень хорошо знаком с этой холодной, отчужденной, гордой версией самого себя. Однако был также намек на слабость и опасения, которые Сун Сюаньхэ так легко показал в этом рисунке. Это была та сторона его личности, которую Сяо Юаньму никогда раньше не показывал.

Сяо Юаньму слегка опустил взгляд. Он видел другой рисунок Сун Сюаньхэ, который был у него в кабинете. На этом рисунке аура мужчины все еще была холодной, но в его глазах все еще оставался намек на чистое тепло. Хотя он и воротил нос от того рисунка, увидев свое прошлое «я» из воспоминаний, он не мог не признать, что Сун Сюаньхэ очень точно запечатлел ауру и эмоции его предпереродившегося «я».

Не может быть, чтобы он выглядел именно так в глазах Сун Сюаньхэ? Или, скорее, именно так выглядел нынешний он для Сун Сюаньхэ?

Сяо Юаньму погрузился в свои мысли. Между тем, когда Сун Цзяни увидела этот рисунок, она так разозлилась, что ее лицо покраснело. Она подползла ближе, желая выхватить альбом из рук Сяо Юаньму и разорвать рисунок. Однако, как только она подняла руку, Сяо Юаньму снова схватил ее за запястье.

На этот раз Сяо Юаньму не сдержался, когда он отбросил ее. Он позволил ей упасть на землю, а затем посмотрел на нее сверху вниз:

— У меня нет привычки бить женщин.

Толпа, которая все еще была занята рисунком Сяо Юаньму, сделанным Сун Сюаньхэ, разразилась гулом. Они не думали, что Сяо Юаньму, у которого не было прошлого, на которое можно было бы опереться, осмелится так оттолкнуть Сун Цзяни.

Один служащий-мужчина не мог смотреть на это спокойно и поругал его за то, что он не умеет обращаться с женщинами по-доброму. Остальные упрекали его за то, что он поднял руку на женщину. Однако, как только этот служащий-мужчина заговорил, соседняя служащая-женщина ответила ему недовольным тоном:

— Сяо Юаньму и молодой господин Сун открыто вместе. Тем временем Сун Цзяни пытается вмешаться в их отношения и стать женщиной молодого господина. Она даже была достаточно самонадеянна, чтобы попытаться ударить Сяо Юаньму. Все, что сделал Сяо Юаньму — это слегка оттолкнул ее. Это все еще считается неприличным по отношению к женщинам? Что, он должен был просто позволить ей ударить себя?

Другие согласились:

— Да, кроме того, Сяо Юаньму даже не причинил ей вреда. Он просто слегка оттолкнул ее.

Кто-то еще сказал:

— Сун Цзяни — девушка. Начнем с того, что она не настолько сильна. Ее пощечина не причинит особой боли. Но он сильно толкнул ее. Вы можете себе представить, как это было больно, просто услышав звук при ее падении? Вы, ребята, говорите это только потому, что завидуете красоте Сун Цзяни, не так ли?

— Тогда почему бы тебе не пойти и не помочь? — Кто-то усмехнулся. — И ты говорил, что Сяо Юаньму имеет несправедливое преимущество перед Сун Цзяни, потому что она девушка? Разве Сун Цзяни также не имеет несправедливого преимущества перед Сяо Юаньму, потому что у него нет семейного происхождения, на которое можно было бы положиться?

Спор сотрудников продолжал разгораться. Однако Сун Сюаньхэ ничего этого не слышал. Не слышал он этого потому, что в тот момент, когда Сун Цзяни упала, неподалеку открылся служебный лифт. Из него вышел Сун Гочао, одетый в костюм и кожаные туфли. Он видел, как Сяо Юаньму толкнул Сун Цзяни.

— Что это ты делаешь?! — взревел Сун Гочао, подходя большими шагами. Он жестом попросил своего помощника помочь Сун Цзяни подняться. Он не смотрел на Сун Сюаньхэ и просто сказал Сяо Юаньму. — Это компания моей семьи. Из какого ты отдела? Ты действительно осмеливаешься ударить кого-то средь бела дня! Не смей возвращаться сюда с завтрашнего дня!

Сун Сюаньхэ, на которого никто не обращал внимания, фыркнул. Он знал, что сегодня уже не сможет пойти на встречу. Ведь после этих слов он по-настоящему разозлился.

Взгляд Сун Сюаньхэ упал на начальника отдела кадров, который стоял в нескольких шагах позади Сун Гочао:

— Начальник отдела Сунь, вы передали свою работу мистеру Суну?

Начальник отдела Сунь вздрогнул от такого холодного взгляда. Он проклинал себя за то, что ему так не повезло, но все равно виновато улыбнулся:

— Конечно, нет.

— Тогда почему мистер Сун способен одним словом уволить служащего? — Сун Сюаньхэ приподнял бровь, его голос был полон льда. — А я-то думал, что вы вот-вот уволитесь и уйдете отсюда.

От этих двух спокойных фраз начальника отдела Сунь бросило в холодный пот. Он быстро сказал:

— Увольнение сотрудника…хотя мы являемся отделом кадров, мы также должны обратиться с руководителями отдела упомянутого сотрудника. Я не могу просто уволить кого-то, потому что кто-то так сказал.

— Все именно так? — Сун Сюаньхэ подошел к Сяо Юаньму и посмотрел на Сун Гочао насмешливым взглядом. — Неужели мистера Суна перевели в отдел венчурных инвестиций? Ты делаешь такие смелые изменения, как только вступил в должность? Это только первое изменение?

Лицо Сун Гочао потемнело. В прошлом Сун Сюаньхэ принимал во внимание время и место, когда он ссорился с ним. Обычно это происходило только дома, в конференц-зале или в офисах, где присутствовали только те руководители, которые знали об их ситуации. Он не ожидал, что Сун Сюаньхэ действительно отбросит все притворство и сердечность здесь, на публике, и не оставит ему никакой возможности выбраться из этой ситуации.

— Что? — Сун Гочао сказал тяжелым голосом. — Разве я даже не имею права уволить сотрудника?

Сун Сюаньхэ поднял бровь:

— Конечно, ты имеешь на это право. Но я действительно думаю, что ты используешь свой авторитет здесь, в этой компании, чтобы отомстить за личную обиду.

Сун Гочао не ожидал, что Сун Сюаньхэ действительно признает свои отношения с Сяо Юаньму перед таким количеством людей. Хотя однополые браки в Китае давно стали законными, Сун Гочао все еще придерживался традиционных взглядов. По его мнению, отношения должны быть только между мужчиной и женщиной.

Поэтому для него Сун Сюаньхэ стал позором семьи из-за отношений с мужчиной.

— Я использую свой авторитет, чтобы отомстить за личную обиду? — Поскольку Сун Сюаньхэ не заботился о его репутации, он не хотел перед ним преклоняться. Сун Гочао фыркнул. — Я не держу на него зла. Но драки в компании не допускаются. За произошедшую драку все в нее вовлеченные должны быть уволены. Или что, он получил особую милость, потому что он твой? Что будет с компанией, если мы не будем придерживаться наших правил?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 38.3**

Сун Сюаньхэ холодно улыбнулся и сказал:

— Я не думал, что Отец поддержит вторжение других людей в личное пространство и попытки увести того, кто находится в отношениях. Похоже, я ошибался.

Когда он услышал, как Сун Сюаньхэ раскрыл связанный с ним скандал, Сун Гочао был потрясен. Затем его лицо покраснело. Он никак не ожидал, что Сун Сюаньхэ упомянет о его скандале вскоре после того, как худшее из этого уже прошло!

Сун Гочао указал на Сун Сюаньхэ дрожащим пальцем:

— Ах ты, ублюдок!

— Даже тот, кто имел отношения со своей первой любовью и держал ее в качестве любовницы в течение нескольких десятилетий, а затем позволил ей постучаться в дверь его семьи, не считается ублюдком. Поэтому я не смею принять эту честь. — Сун Сюаньхэ поднял бровь. В его изогнутых глазах мелькнуло что-то вроде улыбки.

Он был очень благодарен Сун Гочао за предоставленную ему возможность. Несмотря на то, что дело Сун Гочао взорвалось в медиапространстве, только его семья и акционеры знали об изменении его статуса. Другие люди в компании действительно не знали об этом. Если бы это продолжалось, когда что-то случится с Сун Сюаньхэ позже, Сун Гочао все еще должен был действовать так, как он действовал в книге. Он мог бы не защищать его, притворяясь любящим отцом.

Несмотря на то, что случился такой скандал, те, кто лично не видел, насколько плохи были их отношения, никогда бы не подумали, что Сун Гочао намеренно решил не помогать ему. Однако теперь все присутствующие были свидетелями этого. Теперь, когда придет время, Сун Гочао придется вести себя более порядочно и воздерживаться от причинения ему новых неприятностей.

Поначалу он был раздосадован, раздумывая, как ему сообщить всем, что он уже оборвал связи с Сун Гочао.

Он не ожидал, что Сун Гочао справится с этим за него. Как это могло не сделать его счастливым?

На лице Сун Сюаньхэ появилась настоящая улыбка. Однако, с точки зрения Сун Гочао, это было отражением гордости другого за то, что он высмеял его перед всеми. Эта улыбка привела его в бешенство.

— Ты, ты! — Когда он услышал, что все вокруг шепчутся, в глазах Сун Гочао все потемнело. Он подумал, что было бы хорошо, если бы он упал в обморок от гнева. Однако он всегда хорошо заботился о своем теле. Несмотря на то, что он был так взбешен, этого было недостаточно, чтобы заставить его упасть в обморок.

Сун Сюаньхэ на самом деле не хотел доводить Сун Гочао до обморока. Если это произойдет, то вместо жертвы он станет преступником. Поэтому он решил уйти на пике скандала.

И он уже собрался уйти. Однако, когда он обернулся, то встретился взглядом с Сяо Юаньму. Другой смотрел на него безмятежными глазами, все еще держа в руке альбом. Сун Сюаньхэ замер на полушаге. Затем он схватил его за руку и направился к выходу.

— Сюаньхэ гэ! — донесся сзади голос Сун Цзяни. Сун Сюаньхэ потянул Сяо Юаньму за собой, ускорив шаг.

Вчера он отвез свою машину в авторемонт. Поэтому сегодня утром Сун Сюаньхэ проснулся рано и приехал в компанию с Сун Сюаньлинем. Сначала он планировал взять такси до места встречи и обратно. Однако он не ожидал, что произойдет что-то подобное.

Стоя на улице, Сун Сюаньхэ не знал, куда идти.

Сяо Юаньму уставился на руку Сун Сюаньхэ. Уголки его губ приподнялись на несколько градусов:

— И куда ты пойдешь?

Как только он это сказал, телефон Сун Сюаньхэ зазвонил снова. Сун Сюаньхэ поднял трубку и посмотрел на определитель номера. Это был Сяо Шэнлинь.

— Линь цзы. — Когда он подумал о том, что ему придется пропустить ужин с модельером, работа которого ему нравилась, Сун Сюаньхэ поджал губы. — Прости. Сейчас случилось кое-что. Сегодня я не смогу прийти на встречу.

— Что случилось? — Сяо Шэнлинь спросил. — Тебе нужна какая-нибудь помощь?

— Ты, вероятно, услышишь об этом вечером. — Когда он вспомнил выражение лица Сун Гочао, Сун Сюаньхэ улыбнулся. — Прости, ты не мог бы помочь мне извиниться перед Фэн Туном? Скажи ему, что я обязательно встречусь с ним в следующий раз.

Услышав это имя, Сяо Юаньму перевел взгляд на лицо Сун Сюаньхэ.

Если он не ошибался, Фэн Тун был очень известным новым модельером. Неужели Сун Сюаньхэ взял этот альбом с собой для встречи с Фэн Туном?

Сун Сюаньхэ все еще болтал с Сяо Шэнлинем. Сяо Шэнлинь извинился за него перед Фэн Туном и сказал, что Фэн Тун не возражает. Он также сказал ему, что тот согласился пообедать вместе в другой раз. На этом разговор закончился.

Сяо Юаньму наблюдал, как выражение лица Сун Сюаньхэ вновь стало теплым. Другой выглядел очень счастливым. В его сердце зародилось какое-то непонятное чувство дискомфорта. Он не знал, почему ему стало не по себе. Однако он знал, что на самом деле хочет разрушить счастливое настроение Сун Сюаньхэ.

После того, как Сун Сюаньхэ повесил трубку, его телефон зазвонил снова.

Сун Сюаньхэ заметил, что это был знакомый неизвестный номер. Он вспомнил, что этот номер звонил уже в пятый раз. Этот человек, вероятно, действительно имел какую-то причину позвонить ему. Поэтому на этот раз он принял вызов. Однако он не ожидал услышать яростный голос Гуань Чжи:

— Ты обещал поужинать со мной! Почему ты не принимаешь мои звонки?! Если ты не хочешь ужинать со мной, просто скажи! Неужели ты думал, что мне так необходим ужин с тобой?! Неужели ты думаешь, что я могу ужинать только с тобой?!

Прежде чем Сун Сюаньхэ успел заговорить, Гуань Чжи начал обстреливать его словами. Казалось, что покрытые гневом словесные пули прошли сквозь телефон и попали в тело Сун Сюаньхэ.

— Почему ты ничего не говоришь?!

— Великий молодой господин. — Сун Сюаньхэ не знал, смеяться ему или плакать. На самом деле ему было очень трудно злиться, когда он сталкивался с Гуань Чжи. — Ты так много говорил, что я не мог тебя перебить.

Гуань Чжи помолчал несколько секунд. Затем его тон немного смягчился:

— Тогда скажи мне, почему ты все время не принимаешь мои звонки?

— Ты звонишь с неизвестного номера. Разве это не нормально — не прининать звонки от незнакомых номеров? — Сун Сюаньхэ не позволил Гуань Чжи его перебить. — Сегодня со мной только что что-то произошло. Поужинаем в следующий раз. Обещаю больше не отклонять твои звонки.

Вероятно, потому, что он только что стал взрослым и всегда чувствовал защиту своей семьи, Гуань Чжи было очень легко уговорить. Когда он услышал, что что-то случилось с Сун Сюаньхэ, его гнев исчез. Он совсем не был бунтарем, как другие подростки его возраста.

А еще в нем зародилось беспокойство. Он спросил, что случилось и не нужна ли Сун Сюаньхэ помощь.

Сун Сюаньхэ туманно объяснил ему, что это семейное дело. Это успокоило Гуань Чжи. Тогда он был очень сговорчив, согласившись пообедать вместе через несколько дней. Сун Сюаньхэ вздохнул с облегчением. Он не заметил, что темные глаза Сяо Юаньму вновь обрели спокойствие, а его слегка поджатые губы расслабились.

Когда он закончил разбираться с Гуань Чжи, Сун Сюаньхэ вспомнил, что все еще держится за руку Сяо Юаньму. Он отпустил его руку и собрался выхватить из рук Сяо Юаньму свой альбом. Однако как раз в тот момент, когда их руки собирались соприкоснуться, он увидел, как Сяо Юаньму поднял руку с альбомом.

Сун Сюаньхэ помолчал. Затем он остановился и посмотрел на Сяо Юаньму. Он уже собирался спросить, почему тот не отдает альбом обратно. Однако, подняв глаза, он случайно встретился с непроницаемым взглядом Сяо Юаньму и проглотил свой вопрос обратно.

— Для кого предназначены эти рисунки?

Именно об этом спросил Сяо Юаньму, пристально глядя на Сун Сюаньхэ.

Автору есть что сказать:

Сяо Юаньму: Размеры для верхней части тела правильные, но размеры для брюк немного не те. Давайте проведем замеры еще раз, когда вернемся.

Сун Сюаньхэ: Замерь мою задницу, чертов говнюк!

Сяо Юаньму: Хорошо.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 39.1**

— Какое это имеет отношение к тебе?

Сун Сюаньхэ на самом деле думал, что Сяо Юаньму спросит его, почему в альбоме есть рисунок с ним. Он не ожидал, что вместо этого он спросит его о дизайне. Сун Сяо Шаойе, который чувствовал себя виноватым, выпрямился и слегка приподнял подбородок, выглядя очень уверенным. Он сделал вид, что был прав.

Но Сяо Юаньму не пропустил этот проблеск вины в глазах Сун Сюаньхэ. Он взглянул на другого, его речь была спокойной и неторопливой:

— Я просто подумал, что этот дизайн действительно захватывает дух. Поэтому я решил спросить.

Глаза Сун Сюаньхэ загорелись. Его чернильно-черные глаза, казалось, сияли, и он не мог подавить улыбку в уголках глаз.

Причина, по которой он изучал рисование, помимо того, что оно успокаивало, заключалась в основном в том, что его учитель изобразительного искусства сильно преклонялся перед Сун Сюаньхэ. Этот учитель всегда с энтузиазмом говорил ему, что он не должен тратить свой талант впустую, что он не упустит шанса научить его, хорошего саженца, который в конечном итоге должен стать мастером живописи следующего поколения.

Этот учитель до смерти докучал ему, пытаясь заставить его стать учеником изобразительных искусств. Однако, поскольку этот учитель был в комиссии по живописи и каллиграфии, классный руководитель Сун Сюаньхэ не мог сказать ему ни одного резкого слова. Он только и мог говорить, что Сун Сюаньхэ был слишком хорошим учеником, поэтому он не подходил для изучения искусства. Его классный руководитель всегда говорил, что изобразительное искусство подходит только для отстающих учеников.

Когда классный руководитель в первый раз произнес эти слова, старый учитель искусств взорвался. Затем он отправился вытаскивать работы отечественных великих мастеров в этой области, кипя от злости. Он кричал об их художественном мастерстве и отличном схоластическом образовании. Закончив тираду, он притянул Сун Сюаньхэ к себе и подчеркнул, насколько важен талант человека. Он сказал, что если кто-то растратит свой талант впустую, он встретится с гневом небес.

Больше всего чунибье Сун Сяо Шаое нравилось, когда другие хвалили его. Хотя ему больше нравилось, когда другие хвалили его за знания в физике, математике или борьбе. Хотя похвалы старого учителя искусств были очень чрезмерными, потому что он всегда не стеснялся использовать эмоциональные выражения, они казались очень искренними.

Сун Сяо Шаое, который любил, когда его хвалили, чувствовал, как счастье разливается по всему его телу. Он думал, что у этого неряшливо одетого старика проницательный взгляд. Он думал, что его ждут счастливые дни, если он научится рисовать с этим стариком и будет получать от него каждый день похвалы.

Поэтому Сун Сюаньхэ согласился. Однако следующие три года казались бездной страданий. Забудьте о похвалах — Сун Сюаньхэ был вне себя от радости, если старый учитель не смотрел на него и не наказывал на целый день. Это действительно уменьшило рвение Сун Сюаньхэ.

Просто Сун Сюаньхэ всегда хотел быть лучшим во всем, что бы он ни делал. Он был не из тех, кто сдается на полпути. Более того, когда он рисовал, он обнаружил, что рисовать действительно весело. Он хотел, чтобы все признавали его рисунки и искренне хвалили его. Поэтому с течением времени он вкладывал все больше и больше своей энергии в рисование.

В следующие два года их этих трех реакция учителя рисования перешла от злости к кивку с серьезным выражением лица. Однако, когда старый учитель услышал, что Сун Сюаньхэ планировал поступить в университет на специализацию дизайна одежды, а не традиционной китайской живописи или живописи маслом, злость старого учителя вернулась с двойным размахом. Он был еще больше возмущен тем, что Сун Сюаньхэ не оправдал его ожиданий.

Тогда все знали, из какой семьи происходит Сун Сюаньхэ. В то время как другие ученики не могли стать полноценными художниками, семья Сун Сюаньхэ была способна поддержать его, если бы он пошел по этому пути. Но даже если учитель считал, что это пустая трата его таланта, он никак не мог заставить своего ученика сменить специальность. Поэтому, хотя старый учитель был разочарован, он ничего не мог с этим поделать.

Позже, когда Сун Сюаньхэ поступил в университет, хотя его учителя были добры, никто больше не хвалил его так откровенно, как старый учитель тогда. Это расстроило Сун Сюаньхэ. Однако это разочарование также заставило его еще усерднее работать над собой. Он надеялся, что другие люди признают его работы.

В первый раз, когда он уехал за границу по обмену, он просто случайно попал в ученики к одному из лучших итальянских модельеров. Под руководством этого модельера он оттачивал свое мастерство в течение двух лет. После этого он устроил свой первый показ мод. Это было его дебютное шоу, которое сделало так, что он никогда больше не испытывал недостатка в похвале или восхищении его талантом.

Однако все это исчезло с тех пор, как он переселился в этот мир.

Хотя Сун Сюаньхэ перестал основывать свою уверенность в себе на признании и похвале других людей, когда он основал свою собственную дизайнерскую студию, разве мог он устоять перед искренней похвалой и восхищением?

Сун Сюаньхэ попытался подавить желание поджать губы. Хотя его глаза уже слегка изогнулись в улыбке, тон его голоса был спокойным:

— Я ни для кого не рисовал эти рисунки. Я нарисовал их в порыве вдохновения.

Даже сам Сяо Юаньму не понял, что холод исчез из его глаз после того, как он увидел, как Сун Сюаньхэ на долю секунды изменил тон и отношение. Теперь он пристально наблюдал за другим. Холодным голосом он сказал:

— В таком случае, почему мой рисунок лежит в альбоме для дизайна?

— У меня был внезапный импульс во время рисования, поэтому я решил немного нарисовать что-то еще.

Прошлый пятнадцатилетний/шестнадцатилетний Сун Сюаньхэ, которого часто хвалили, чувствовал счастье от похвалы в течение месяцев подряд. Нынешний он, который теперь был на пять-шесть лет старше, определенно не потеряет голову после того, как Сяо Юаньму в первый раз похвалил его. Поэтому радостное выражение лица длилось всего несколько секунд, прежде чем к нему вернулось спокойствие.

В конце концов, Сун Сюаньхэ не забыл, как он высмеивал другого, когда тот звонил ему раньше, прося денег, чтобы помочь директору приюта.

До тех пор, пока Сяо Юаньму не сломался, он никогда не будет искренне хвалить его так спокойно, без каких-либо недобрых чувств к нему. Более того, эта большая шишка славилась тем, что мстила даже за малейшую обиду.

【Большая шишка немного темпераментный, брат. 】 — Система внезапно зазвучал, выражая свои мысли. Он не одобрял того, как Сун Сюаньхэ смотрел на другого с предубеждением: 【Возможно, большая шишка просто похвалил тебя, потому что подумал, что ты хорошо рисуешь. Почему вы, люди, всегда так подозрительно относитесь к своим землякам?】

【К земляку, который попытается убить меня в будущем и захочет, чтобы меня постигла участь хуже смерти? 】— бесстрастно ответил Сун Сюаньхэ.

【Прости.】— Система заткнулся. —【Мне очень жаль, что я тебя побеспокоил.】

— Я не помню, чтобы ты раньше занимался дизайном одежды, — в глазах Сяо Юаньму был резкий блеск, как будто он хотел заглянуть в глаза и сердце другого. — Почему тогда твои проекты находятся наравне с проектами известных дизайнеров?

Сун Сюаньхэ уже ожидал, что Сяо Юаньму спросит его об этом, так как другой увидел альбом для рисования. Поэтому, когда он услышал, как другой спросил об этом, он не был слишком взволнован. Вместо этого уголки его губ приподнялись, и он взглянул на другого уголком глаза:

— То, что я не учился этому в школе, не означает, что я не мог научиться этому в другом месте. Ты действительно думал, что так хорошо меня знаешь?

Взгляд Сяо Юаньму был острым. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ поднял подбородок без какого-либо подобия вины в глазах, он заколебался. И ведь правда, он действительно не знал Сун Сюаньхэ, особенно после того, как обнаружил, что в его воспоминаниях были несоответствия. Он начал задаваться вопросом, понимал ли он когда-нибудь по-настоящему этого молодого человека, который заставил его пройти через множество испытаний и невзгод, сделавшие его только сильнее.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 39.2**

Однако, пообщавшись с другим в течение некоторого времени, он обнаружил, что, хотя по лицу Сун Сюаньхэ было легко прочитать симпатии и антипатии, если другой действительно хотел скрыть свои мысли, его чистые, искренние глаза были его величайшим помощником. Было действительно трудно сказать, говорит ли он правду, когда смотришь в его глаза.

Он был одновременно и открытой книгой, и трудночитаемой книгой. Он был смесью правды и лжи, но в то же время был искренним и чистым. Сун Сюаньхэ обладал способностью заставлять людей верить каждому его слову, потому что никто не мог распознать правду по его глазам.

Неужели такой хитрый, коварный лис, как Сун Сюаньхэ, позволил бы себе жить такой ужасной жизнью в своем прошлом существовании?

Сяо Юаньму так не думал. Свет, скрытый в глубине его глаз, вспыхнул. На самом деле ему не нужно было слишком внимательно следить за происходящим. Скоро время даст ему ключ к разгадке.

— Я просто хотел тебе кое-что сказать. — Сяо Юаньму слегка опустил взгляд. Его глаза вновь обрели безмятежность, а тон голоса был очень спокойным. — Если ты хочешь нарисовать меня, тебе не обязательно делать это втайне. До тех пор, пока ты не начнешь продавать рисунки со мной, я не могу обвинить тебя в нарушении законов о правах личности.

Сказав это, Сяо Юаньму подошел к такси, которое только что остановилось для них, не потрудившись взглянуть на выражение лица Сун Сюаньхэ. Он оставил Сун Сюаньхэ стоять, застывшим на месте, с ошеломленным выражением на лице. Почему Сун Сюаньхэ чувствовал, что Сяо Юаньму не держит зла за то происшествие, когда он отказался одолжить ему деньги и вместо этого унизил его?

— Не может быть, чтобы я недооценил его? — пробормотал себе под нос Сун Сюаньхэ. Но как только он подумал об этом, он сразу же все отринул. Как Сяо Юаньму мог быть человеком таких широких взглядов? Он, вероятно, пока сдерживался и планировал устроить большое представление позже.

Например, теперь, когда у него уже были доказательства против Семьи Сун, он, вероятно, ждал возможности передать их одному из противников Семьи Сун. Сравнивая хронологию с хронологией книги, ему показалось, что для семьи Сун почти пришло время подвергнуться нападению со стороны их противника.

Сяо Юаньму, который в данный момент сидел в машине, понятия не имел, о чем думает Сун Сюаньхэ. Нынешний он тоже не хотел продолжать уделять так много внимания Сун Сюаньхэ.

Вот именно. Он уже заметил, что уделял смехотворно большое внимание Сун Сюаньхэ.

Даже если это было ради того, чтобы узнать интересную правду, даже если это было для того, чтобы почувствовать это счастье, даже если это было ради того, чтобы успокоить воспоминания о нем до перерождения, даже после сложения всего этого вместе, он все равно не должен был уделять так много внимания Сун Сюаньхэ.

Скоро он устроит резню в Семье Сун. Ему нужно было подготовиться к возвращению. Вот на чем ему следовало сосредоточиться. Все, что ему еще предстояло сделать, было гораздо важнее, чем Сун Сюаньхэ.

Сяо Юаньму отвернулся от окна. Он закрыл глаза, подавляя беспорядочные эмоции, которых у него не должно было быть.

\*\*\*

Не было ничего неожиданного в том, что Сун Сюаньхэ, вернувшись домой, увидел, как Сун Гочао в конце концов надел на лицо мрачную маску.

В тот момент, когда Сун Гочао увидел, как Сун Сюаньхэ входит в дверь, его и без того мрачное выражение лица стало еще мрачнее. Оно стало настолько мрачным, что, если бы его лицо было небом, начался бы ливень. Ли Няньань сидела рядом с ним. Хотя она чувствовала, что его сыну было неуместно так оскорблять девушку на глазах у толпы, она все еще не могла допустить нападения Сун Гочао на своего сына.

Поэтому она сказала:

— Хэ бао, скажи маме, с кем ты собирался ужинать? Почему ты мне ничего не сказал?

Сун Сюаньхэ ничего не сказал, когда Сун Гочао фыркнул:

— Да с кем еще он может ужинать? Птицы одного полета слетаются вместе. Он общается с кучей негодяев. Ни у кого из них нет никаких перспектив. И все же он забывает, кто он такой, и опускается до смешивания с этими отбросами.

Ли Няньань нахмурила брови. Она уже собиралась защитить своего сына, когда услышала, как Сун Сюаньхэ сказал:

— Я слышал, что люди становятся под стать своему окружению. Отец спал под тем же одеялом, что и Чжан Сюя, в течение всего года. Поэтому эта поговорка большего всего подходит именно ему.

Когда Сун Сюаньхэ упомянул о его романе, Сун Гочао пришел в еще большую ярость. Он не ожидал, что Сун Сюаньхэ будет продолжать использовать инцидент с Чжан Сюя против него. Происходило ли это дома или на работе, он вообще не проявлял к нему никакого уважения. Он даже осмелился возразить ему на глазах у всей компании. Теперь он осмелился снова упомянуть об этом деле.

— Неважно, с кем я нахожусь, я все равно остаюсь твоим отцом! — Сун Гочао внезапно встал, ткнув пальцем в нос Сун Сюаньхэ. Он сказал. — Я не знаю, что я должен был сделать в своей предыдущей жизни, чтобы в конечном итоге быть наказанным гневом небес и получить такого ублюдка в качестве сына! Если бы я знал, что ты будешь именно таким, я бы свернул тебе шею, как только ты родился!

Сун Сюаньхэ усмехнулся. Разве Сун Гочао не использовал другой метод, чтобы в конце концов свернуть шею первоначальному хозяину?

Сун Сюаньхэ не нравился первоначальный хозяин, который был высокомерным, властным, глупым идиотом, которому нравилось делать ужасные вещи, несмотря на то, что он был очень глупым. Тем не менее, он ненавидел Сун Гочао, который намеренно воспитал своего собственного ребенка именно таким, а затем притворился, что следует всем нормам морали, способствуя смерти собственного сына.

По сравнению с первоначальным хозяином, кто-то вроде Сун Гочао заслуживал еще большего возмездия.

Когда Ли Няньань услышала, как Сун Гочао говорит такие вещи, она больше не могла сидеть спокойно. Она встала, не выказывая никаких признаков слабости:

— Если мой сын родился ублюдком, то кто тогда ты? Позволь мне сказать тебе, что это последний раз, когда я потерплю, чтобы ты так обращался с моим сыном. В следующий раз я предам огласке вопрос о передаче акций. Когда это произойдет, мы посмотрим, сможешь ли ты по-прежнему вести себя так властно в присутствии моего сына!

Ли Няньань попала в точку своими словами. Что Сун Гочао заботило больше всего, так это его более высокий статус при рождении, его чувство превосходства. Он смотрел сверху вниз на людей, которые изо всех сил пытались подняться по социальной и карьерной лестнице. Он думал, что находится на совершенно другом плане существования по сравнению с ними. Однако в настоящее время Ли Няньань угрожала уничтожить то, что он ценил больше всего. Это было невыносимо для него.

Однако, даже если он и не хотел мириться с этим, ему пришлось это сделать, потому что он был бессилен.

Лицо Сун Гочао побагровело. Старый мистер Сун, который уже некоторое время стоял на втором этаже, спустился по лестнице. Он взглянул на тетушку-помощницу, а затем дал ей инструкции:

— Подавай еду.

Сун Сюаньлинь, сидевший в стороне и читавший газету, тоже встал. Он подошел к Сун Яньсуну и помог ему сесть во главе обеденного стола. Затем он сел рядом с ним.

Вся семья не разговаривала во время еды. После того, как слуги убрали со стола, Сун Яньсун сказал бесцветным тоном:

— Круизный лайнер «Дир-Барлоу» будет пришвартован в городе Лань. Наша семья Сун получила три приглашения. Я уже стар, так что не буду участвовать в празднествах. Я оставлю три приглашения вам, мальчики.

Сун Гочао был поражен, но вскоре после этого на него накатила волна экстаза. Круизный лайнер «Дир-Барлоу» был одним из самых роскошных в мире. Однако не это привлекало людей. Что действительно привлекло людей, так это аукцион Дир-Барлоу. Только самые влиятельные люди в мире имели право в нем участвовать. Это означало, что он может получить большой шанс вернуть свое состояние.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 39.3**

— Мне все равно, что происходит между тобой и Наньянь, — Сун Яньсун посмотрел на своего сына, который думал неизвестно о чем, и сказал тяжелым тоном. — Вы двое должны вести себя прилично и вежливо на этом аукционе. Мне не нужно, чтобы вы двое проявляли нежность. Но, по крайней мере, вы должны создать впечатление, что уважаете друг друга, что вы муж и жена. Хотя ситуация с колебаниями акций разрешилась, все еще есть люди, которые наблюдают за нами, ожидая шанса узнать, что на самом деле происходит с нашей семьей Сун. На этот раз я хочу, чтобы вы вдвоем раз и навсегда исправили этот беспорядок!

Слова Сун Яньсуна практически разрушили иллюзии Сун Гочао. Если он действительно хочет чего-то добиться, ему придется держаться подальше от Ли Няньань. Однако слова Старого мистера Суна положили конец его размышлениям.

— Отец! — Сун Гочао поднял голову. Хотя ему было почти пятьдесят лет, в нем все еще чувствовалась некоторая осторожность, когда он смотрел в лицо своему отцу, который всю свою жизнь был грозным. — Разве дела компании еще не решены? Как я смогу общаться с другими, если буду все время находиться вместе с Наньянь?

Выражение лица Сун Яньсуна стало тяжелым. Больше всего он ненавидел трусость своего единственного сына и его недостойное поведение. Если бы Сун Гочао хлопнул рукой по столу и прямо сказал, что не согласен на это, то, возможно, Сун Яньсун захотел бы повысить свое отношение к другому. К сожалению, этот его сын был честолюбив, но у него не хватило смелости и мудрости, чтобы пойти на подобное.

Вот так, не беря в расчет зрелого, уравновешенного, старшего внука Сун Яньсуна, Сун Гочао не мог даже превзойти своего смелого, острого на язык младшего внука.

Сун Яньсун мысленно вздохнул. На самом деле, не смотря на все личностные достижения его старшего внука, Сун Сюаньлиня, он был более высокого мнения о своем младшем внуке, Сун Сюаньхэ. Song Group была стабильной слишком долго. Она немного застряла в своих старых привычках. Сун Гочао не мог этого видеть, но Сун Яньсун знал, что влияние Song Group в деловом мире на самом деле падает.

Прямо сейчас Song Group нужен был кто-то, кто не собирался поддерживать традиции компании. Ему нужен был бесстрашный добытчик. Только с кем-то подобным Song Group могла продвинуться вперед. Раньше он колебался, видя, каким слишком импульсивным был Сун Сюаньхэ. Однако он видел, что его младший внук стал лучше. Просто у него, казалось, действительно не было никакого желания становиться во главе компании.

Поэтому ему нужно было об этом забыть. Сун Сюаньхэ был еще слишком молод. Он все равно не сможет удержаться и взять верх. Возможно, через несколько лет он передумает.

— Ты будешь делать, как я скажу, — ледяным тоном произнес Сун Яньсун. — Компания не нуждается в том, чтобы вы общались прямо сейчас. Вы просто должны дать всем понять, что отношения между семьей Сун и семьей Ли по-прежнему прочны. Тебе не нужно беспокоиться ни о чем другом.

С тех пор как Сун Гочао ушел с работы, каждый его вздох был наполнен раздражением. Когда Сун Яньсун поднялся наверх, Сун Гочао вскочил с такой силой, что его стул упал позади него. Он посмотрел на Сун Сюаньхэ чрезвычайно темным взглядом, а затем тоже поднялся по лестнице, ни разу не оглянувшись.

Ли Няньань похлопала Сун Сюаньхэ по руке с выражением лица, говорившим, что он не должен обращать на Сун Гочао никакого внимания.

Сун Сюаньхэ улыбнулся Ли Няньань. Затем его взгляд переместился на Сун Сюаньлиня, которая все это время держался в стороне от этого дела. Затем он встал и вернулся в свою комнату.

Лежа на кровати, Сун Сюаньхэ смотрел на мягкий лунный свет за окном. Его губы растянулись в усмешке:

— Семейная жизнь Сун Сюаньхэ довольно несчастна. Я почти сочувствую тебе.

Чем дольше Сун Сюаньхэ жил в доме Сун, тем больше он понимал, какое влияние жизнь в таких обстоятельствах, должно быть, оказала на первоначального хозяина. То, что первоначальный хозяин сделал с Сяо Юаньму, не могло быть оправдано, но, как говорится, у отвратительных людей может быть жалкое прошлое. Первоначальный хозяин действительно был жалким человеком.

【Он сделал слишком много плохих вещей.】— Система медленно произнес. — 【Никто из читателей не считает, что он заслуживает сочувствия.】

Улыбка на лице Сун Сюаньхэ не изменилась. Заслуживает ли кто-то сочувствия или нет, было субъективным вопросом. Ему не нужно было ни с кем это обсуждать. В конце концов, несмотря на то, что он испытывал жалость к первоначальному хозяину, это не стерло отвращения, которое он испытывал к тому, что он натворил.

Просто ему было немного грустно за него. У человека было много сторон. Был ли кто-то добрым или злым, не было высечено на камне. Но то, что у него было больше плохих сторон, чем хороших, означало, что с ним, вероятно, обращались скорее со злобой, чем с добротой.

Он был похож на Сяо Юаньму. Не потому ли, что Сяо Юаньму столкнулся с таким количеством злобы в своей жизни, что он был вынужден стать человеком, которого люди уважали, но и держали на расстоянии?

【Итак...тот, кому ты на самом деле сочувствуешь — это Сяо Юаньму? 】— нерешительно произнес Система.

— Тут нечему сочувствовать. — Сун Сюаньхэ раскинул руки, лежа на кровати. Он закрыл глаза и продолжил. — Он разрабатывает свои стратегии в облаках. В его руках судьбы большинства людей, даже их жизни. Как ему можно сочувствовать?

Система замолчал. Как искусственный интеллект, который для анализа пользовался предоставленными данными, он не понимал эмоций Сун Сюаньхэ прямо сейчас. Судя по данным, он не был счастлив, но он и не страдал.

Однако Сун Сюаньхэ недолго горевал. Когда он придумывал новую черно-белую серию, вдохновленную его осознанием жизни, зазвонил его мобильный телефон.

— Сяо Шаое, — донесся с другой стороны голос Чжан Чао. — Ранее ты поручил мне следить за состоянием директора приюта. Сегодня к ней кто-то приходил. Вскоре после того, как этот человек ушел, в палату ворвался врач. Похоже, у нее не все в порядке.

Сун Сюаньхэ слегка нахмурил брови. Он из предосторожности приказал Чжан Чао присматривать за директором. Он сделал это потому, что в книге, помимо того факта, что Сун Сюаньхэ унизил его, причина, по которой Сяо Юаньму так сильно ненавидел Сун Сюаньхэ, заключалась в том, что кто-то сказал, что Директор умерла после того, как Сун Сюаньхэ послал кого-то навестить ее. Из-за того, что Директор была слишком взволнована, она умерла от кровоизлияния в мозг.

Очевидно, Сяо Юаньму, естественно, подумал, что именно Сун Сюаньхэ стоит за ее скорой кончиной.

Сун Сюаньхэ также думал, что смерть Директора была связана с первоначальным хозяином. Однако у Сун Сюаньхэ не было никаких сцен, связанных с этим. Других можно было обмануть, но сюжет, предоставленный ему Системой, — нет.

Поэтому в качестве меры предосторожности он позволил Чжан Чао поручить кому-нибудь присматривать за ней.

Он не ожидал, что через несколько дней что-то действительно произойдет.

— Какова сейчас ситуация? — Тон Сун Сюаньхэ был тяжелым. Поскольку это действительно произошло, несмотря на то, что Директора перевели в больницу, это означало, что это не было несчастным случаем.

Просто Сун Сюаньхэ не знал, какой была цель этого человека — хотел ли он нацелиться на Сяо Юаньму или подставить его. Он также не знал, был ли этот человек просто врагом Директора, который не осмелился появиться после смерти Директора.

— Она сейчас в операционной, мистер Сяо уже примчался в больницу. В настоящее время он ждет окончания операции за пределами операционной.

Сун Сюаньхэ был ошеломлен. Когда он подумал о Сяо Юаньму, который спрашивал его о его проектах всего несколько часов назад, в его голове внезапно возникла мысль. Нынешний Сяо Юаньму, должно быть, чувствует себя действительно беспомощным и расстроенным.

В конце концов, Директор была единственным человеком, которого он признавал своей семьей.

— Продолжай наблюдать. Если что-нибудь случится, позвони мне, — Сун Сюаньхэ сел. Он посмотрел на сад, который в настоящее время был окутан темнотой. Казалось, что его сердце было покрыто той же тьмой. — Кроме того, обрати пристальное внимание на психическое состояние Сяо Юаньму.

Чжан Чао ответил утвердительно. Когда он подумал о заботе Сун Сюаньхэ о Сяо Юаньму, он немного нерешительно сказал:

— Сяо Шаое, тебе тоже следует приехать в больницу. Я думаю, что психическое состояние мистера Сяо сейчас не очень хорошее.

Сун Сюаньхэ слегка поджал губы. Он помолчал, а потом сказал:

— Просто держи меня в курсе ситуации.

— Хорошо, — сказал Чжан Чао. Затем он добавил. — Мистер Сяо взял в руки телефон. Похоже, он делает звонок.

Сун Сюаньхэ был застигнут врасплох. Внезапно в его сердце возникло необъяснимое чувство. Издав слабый звук подтверждения, он повесил трубку.

Как он и ожидал, в тот момент, когда он повесил трубку, на экране его телефона появился входящий вызов. На экране было написано имя Сяо Юаньму.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 40.1**

Сун Сюаньхэ долго смотрел на экран входящего вызова, его палец завис над значком «принять вызов». Однако он так и не нажал на него.

Через две секунды его телефон перестал звонить.

Он убрал большой палец, слегка поджав губы, и уставился на свой телефон. Он подождал пять минут, но другого звонка не последовало. Сун Сюаньхэ слегка выдохнул. Он не знал, был ли он разочарован или рад. Затем он выключил экран своего телефона и снова лег на кровать.

【Почему ты не ответил на звонок большой шишки? 】— спросил Система.

【Разве я должен был разыграть эту сцену?】— Сун Сюаньхэ уже знал, что Система спросит об этом. Его тон был очень спокойным.

Система был застигнут врасплох. Затем он сказал:

【Нет.】

【Поскольку я не должен был разыгрывать эту сцену, тебе не нужно вмешиваться в то, как я справляюсь с ситуациями. 】— Сказав это, Сун Сюаньхэ закрыл глаза. Он схватил одеяло и перевернулся. Затем он скомкал одеяло и обнял его, надавливая на него одной ногой. Казалось, он готовится ко сну.

Система также следил за Сяо Юаньму, который казался не в своем нормальном состоянии духа. Другой тихо сидел на стуле в больнице. Система мог видеть, что Сун Сюаньхэ, очевидно, больше не хотел говорить об этом. Когда он только что подумал о его плохом настроении, он проглотил свои сомнения и предупреждения. Он не обнаружил никаких отклонений в данных, поэтому Система решил, что, вероятно, что-то почувствовал неправильно.

Настали выходные дни. Сун Сюаньхэ наконец решил поужинать с Гуань Чжи. Но Вэй Чэнь просто взял и пришел вместе со своим двоюродным братом.

Когда Сун Сюаньхэ сел за стол, он почувствовал себя немного не в своей тарелке. Двое из будущих преследователей Сяо Юаньму сидели перед ним, и оба они ужинали с ним.

— О чем ты думаешь? — Вэй Чэнь был очень проницателен. Он почувствовал, как Сун Сюаньхэ бросил на него взгляд. Он не знал почему, но, хотя Сун Сюаньхэ смотрел на него и на Гуань Чжи вполне спокойно, он все еще чувствовал, что что-то не так.

Несмотря на то, что Сун Сюаньхэ застали за разглядыванием, он ни в малейшей степени не чувствовал себя виноватым. Он откинулся на спинку стула с беззаботным выражением лица, и сказал:

— Я не ожидал, что вы с Гуань Чжи окажетесь родственниками.

— Мы двоюродные братья. — Гуань Чжи, который смотрел в меню, поднял голову. — Но моя мать и его мать — сводные сестры. У них разные матери. Поэтому мы не часто видимся.

Слова Гуань Чжи ясно дали понять, что на самом деле он не хочет, чтобы его ассоциировали с Вэй Чэнем. Сун Сюаньхэ не мог не взглянуть на выражение лица Вэй Чэня. Уголки губ Вэй Чэня были слегка приподняты, и он выглядел так, словно даже не слышал, что сказал Гуань Чжи. Однако, заметив пристальный взгляд Сун Сюаньхэ, он слегка кивнул:

— Он прав.

Они были двоюродными братьями, которые, казалось, были не особо близки, может быть, они даже немного не нравились друг другу. Неудивительно, что в книге никогда не упоминалось об их отношениях. Ни один из них, казалось, тоже не хотел упоминать об этом.

Когда он вспомнил, как равнодушно Вэй Чэнь представил Гуань Чжи в прошлый раз, а также выражения скрытого удивления на лицах других людей, особенно Чжоу Наня, Сун Сюаньхэ почувствовал, что, вероятно, может догадаться, почему.

После того, как Гуань Чжи заказал еду, он передал меню официанту и поднял глаза:

— Сун Сюаньхэ, ты когда-нибудь пробовал знаменитую рыбу из Лянбэя? Ее мясо очень вкусное и нежное. У этой рыбы очень хорошее и вкусное филе.

Сун Сюаньхэ уже пробовал эту рыбу раньше. Тогда, когда он увидел ее в Интернете, он приказал своим людям привезти ее из Лянбэя. Все остальные рыбы, которые он когда-либо ел, не могли сравниться с блюдом, которое Сяо Юаньму приготовил из этой рыбы.

— Я уже пробовал ее раньше, приготовил из нее отварную рыбу по-сычуански. — Когда он вспомнил, какова она была на вкус, Сун Сюаньхэ подсознательно поджал губы. Он сказал. — Вкусная и ароматная.

— Ты действительно приготовил из этой рыбы отварную рыбу по-сычуански? — Гуань Чжи широко раскрыл глаза. — Если бы шеф-повар услышал это, он бы проклял тебя за то, что ты потратил ее впустую.

— Все в порядке, если это вкусно. — Из-за этой отварной рыбы Сун Сюаньхэ не мог не думать о других блюдах, приготовленных Сяо Юаньму. Когда он не думал об этом блюде, все было в порядке. Но теперь, когда он вспомнил об этой рыбе, у него потекли слюнки. Когда он подумал о том, как давно не ел еду, приготовленную Сяо Юаньму, ему стало нехорошо.

— Я думаю, что Сюаньхэ прав. — На губах Вэй Чэня появилась легкая улыбка. Его голос был ярким и живым, с небрежным и беспечным тоном. — Если ты правильно подберешь качественные ингредиенты, то все будет вкусно. Нет необходимости быть приверженцем правильного приготовления этой рыбы.

Сун Сюаньхэ взглянул на Вэй Чэня, который вмешался в их разговор. Он не ответил на его слова. Гуань Чжи также не обращал на Вэй Чэня никакого внимания. Они продолжали говорить о других блюдах. Тем временем Вэй Чэнь продолжал сидеть, ничуть не смущаясь. Он казался вполне счастливым и непринужденным.

В конце трапезы Вэй Чэнь сказал:

— Ты уже спрашивал о данных, которые, ты говорил, попросишь для Цянь Пина?

Сун Сюаньхэ внезапно вспомнил об этом, когда Вэй Чэнь ни с того ни с сего упомянул о Цянь Пине. Он покачал головой:

— Дядя сейчас за границей, принимает участие в каком-то секретном семинаре. С ними пока ограничена связь: они могут связаться с внешним миром, но мы не можем связаться с ними. Я планирую спросить его, когда он вернется.

Вэй Чэнь кивнул. Он немного помолчал, прежде чем спросить:

— Ты действительно не заинтересован в проекте медицинских роботов?

Сун Сюаньхэ поднял голову. Хотя Вэй Чэнь улыбался, улыбка не коснулась его глаз. Он приподнял уголки своих губ и спросил в ответ:

— А почему я должен быть в них заинтересован?

— Я не верю, что ты не видишь больших перспектив индустрии робототехники в будущем. — Вэй Чэнь сделал глоток вина и продолжил ровным тоном. — Или ты думаешь, что достаточно просто быть вторым в Song Group?

— Конечно, нет. — Сун Сюаньхэ сел прямо, выражение его лица стало серьезным. Когда он увидел, что Вэй Чэнь и Гуань Чжи посмотрели на него, он разразился смехом. Затем он откинулся на спинку стула и сказал. — Я даже не хочу быть вторым в компании. У моей семьи достаточно денег, чтобы я мог проматывать их до конца своей жизни. Почему я должен беспокоиться о других вещах?

— Значит, ты совершенно спокоен, передав всю Song Group своему старшему брату? — Выражение лица Вэй Чэня было спокойным и безразличным. Его ясный и чистый голос звучал так, словно он не пытался посеять раздор между братьями. — Как ты думаешь, Сун Сюаньлинь — хороший старший брат, который способен позаботиться о своем младшем брате?

Сун Сюаньхэ поднял бровь. Он не ожидал, что Вэй Чэнь вдруг упомянет Сун Сюаньлиня.

— Этот твой добрый старший брат, кажется, сблизился с твоим двоюродным братом. — Вэй Чэнь улыбнулся с явной насмешкой в глазах. — Я слышал, что твой двоюродный брат рассорился со своим деловым партнером. Его принудительно убрали. Твой брат, кажется, дал ему немного денег, чтобы он смог заняться каким-то бизнесом.

Сун Сюаньхэ был слегка поражен. Он действительно не слышал об этом раньше. Предупредив Го Тао, он больше не обращал внимания на Сун Цзябао. Он не думал, что Го Тао примет настолько эффективные меры и выгонит Сун Цзябао из компании.

Вэй Чэнь больше ничего не сказал. Однако Сун Сюаньхэ знал, на что он намекал. Теперь, когда Сун Цзябао был вынужден покинуть свою компанию, он определенно захочет свести с ним счеты. Тем временем Сун Сюаньлинь знал, что их двоюродный брат и его младший брат не были в хороших отношениях. Было мало шансов, что он не знал, как Сун Сюаньхэ унизил Сун Цзябао на том приеме в честь открытия. И все же он продолжал сотрудничать с их двоюродным братом. Почему?

— Ты пришел сегодня с Гуань Чжи, чтобы рассказать мне об этом? — Сун Сюаньхэ поднял бровь, с любопытством глядя на собеседника.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 40.2**

Услышав это, Гуань Чжи фыркнул:

— Он настоял на том, чтобы поехать со мной. Он даже сказал, что ты меня обманешь, потому что я молод и только что стал взрослым. Он сказал, что не чувствует себя уверенным.

Сун Сюаньхэ посмотрел на Вэй Чэня. Выражение лица другого было спокойным. Когда их глаза встретились, другой улыбнулся, как бы говоря: «Думай, что хочешь».

— Ты свободен днем? — Гуань Чжи бросил на Вэй Чэня холодный взгляд, а затем обратился к Сун Сюаньхэ. — Я слышал, что в каком-то переулке здесь, в Столице, есть пекарня, которая продает действительно хорошие пирожные. Пойдем со мной туда.

Сун Сюаньхэ не успел отказаться, как зазвонил его телефон.

Это был Чжан Чао:

— Сяо Шаое, человек, наблюдавший за больницей, сказал мне, что этот незнакомый человек пришел снова.

— Он уже вошел в комнату Директора? — Сун Сюаньхэ слегка приподнял бровь. В прошлый раз Директору вовремя оказали помощь, так что с ней все было в порядке. Однако он догадывался, что человек, который сделал это, не сдастся. Но он не ожидал, что он начнет действовать так скоро.

Только какая обида или ненависть заставит кого-то довести до смерти другого человека во что бы то ни стало?

— Нет. Я получит отчет, как только этот человек вошел в больницу. — Чжан Чао сказал. — Должен ли я вмешаться сам?

Сун Сюаньхэ нахмурил брови. Сяо Юаньму сегодня тоже не работал. Вероятно, он был в больнице. Сяо Юаньму уже видел Чжан Чао раньше, так что им не следовало сталкиваться друг с другом средь бела дня.

— Нет. Просто пусть твой человек внимательно следит за происходящим. Если понадобится, пусть выгонит этого человека из больничной палаты.

— Понял, — сказал Чжан Чао. Затем Сун Сюаньхэ услышал телефонный звонок на другом конце провода. Чжан Чао добавил. — Это из больницы. Ты хочешь остаться на линии?

— Да. Ответь на звонок, — Сун Сюаньхэ все еще не сводил глаз с Гуань Чжи. Мгновение спустя Гуань Чжи отвернулся от него и повернулся к окну.

Сун Сюаньхэ тоже отвернулся. Он услышал, как Чжан Чао сказал несколько слов на другой линии, прежде чем вернуться, чтобы сказать Сун Сюаньхэ довольно тяжелым тоном:

— Сун Шао, человек, которого мы послали присматривать за больницей, пойман.

Сун Сюаньхэ был ошеломлен. Затем он быстро спросил:

— Что ты имеешь в виду?

— Но поймали не только его. Человек, который пришел в больницу, также был пойман. — Чжан Чао сказал. — Кроме того, там находится господин Сяо. Он также привел с собой людей. Наша сторона пока не может уйти.

Сун Сюаньхэ потребовалось несколько секунд, чтобы переварить эту информацию. Затем он сказал:

— Этот человек принадлежит к Song Group?

— Нет. Этого человека я нанял извне. Более того, он не знает, кто мы с тобой.

Сун Сюаньхэ поджал губы. Тем не менее, он верил, что с помощью своих методов Сяо Юаньму очень легко выяснит, на кого работает их человек.

— Хорошо, я понял, — у Сун Сюаньхэ появилась идея, и он прямо сказал. — Не волнуйся об этом. У меня есть план.

Повесив трубку, Сун Сюаньхэ сказал Гуань Чжи:

— Извини, появилось кое-что срочное. Я возьму тебя исследовать переулки в другой раз.

По выражению лица Сун Сюаньхэ Гуань Чжи понял, что что-то случилось. Однако, когда он подумал о том, что произошло в прошлый раз, и о том, что он и Сун Сюаньхэ не были достаточно близки, чтобы он мог вмешаться, он просто кивнул:

— Если тебе что-нибудь понадобится, ты можешь обратиться ко мне.

Сун Сюаньхэ кивнул. Он также кивнул Вэй Чэню, прежде чем уйти.

Как только он вышел из ресторана, он поехал прямо в больницу, в которую была госпитализирована Директор.

Дойдя до двери больничной палаты, он остановился. Ему хотелось развернуться и уйти. Тем не менее, он все же положил руку на ручку двери и вошел.

Вопреки его ожиданиям, Директора в комнате не было. Внутри было четыре человека. Кроме Сяо Юаньму, там были двое незнакомых мужчин и одна женщина. Голова женщины была опущена, так что он не мог видеть ее лица.

Когда Сяо Юаньму увидел, что Сун Сюаньхэ вошел, он только сказал ровным тоном:

— Ты пришел.

Когда он увидел, что Сяо Юаньму не удивился, Сун Сюаньхэ понял, что он был прав. Тот факт, что он позволил этому человеку связаться с Чжан Чао, означал, что он уже знал, кто этот человек. Хотя он не знал, как Сяо Юаньму, у которого не было никаких связей, узнал об этом, Сун Сюаньхэ получил лучшее понимание возможностей Сяо Юаньму благодаря этому.

— Ты знал, что я приду? — Сун Сюаньхэ подошел и сел, глядя на женщину с опущенной головой. Ему показалось, что она выглядит немного знакомой.

Увидев пристальный взгляд Сун Сюаньхэ на теле женщины, в глазах Сяо Юаньму мелькнула вспышка холодного света. Его голос стал холоднее:

— Почему ты поручил кому-то присматривать за этой палатой?

— Если я скажу тебе, что это было сделано для обеспечения безопасности Директора, ты мне поверишь? — Сун Сюаньхэ не съежился под его взглядом. Он изогнул губы в улыбке.

Сяо Юаньму внимательно посмотрел в его глаза, но ничего в них не нашел. Затем он отвернулся и спросил:

— Это ты пожертвовал деньги?

— Да. — Сун Сюаньхэ смог прийти сюда открыто, потому что у него в руках был абсолютный козырь — сумма денег, которую он пожертвовал через помощника Чжана. С тех пор как Сяо Юаньму позволил этому человеку позвонить человеку за кулисами, он, вероятно, догадался, что истинным вдохновителем был Сун Сюаньхэ, и что человек, который пожертвовал деньги, тоже был им. Вот почему он ответил так откровенно.

— Зачем? — Взгляд Сяо Юаньму был тяжелым. Его холодный голос был пронизан недоверием.

— Зачем я пожертвовал, или зачем я отверг тебя раньше? — Сун Сюаньхэ скрестил руки на груди, говоря со скоростью, ни быстрой, ни медленной. — Я пожертвовал, потому что, в конце концов, это чья-то жизнь. Я не настолько жесток. Я отказал тебе, потому что так захотел. Нет ни рифмы, ни причины.

Сяо Юаньму молчал. Однако мужчина, стоявший в стороне, нахмурился. Даже женщина, чья голова все это время была опущена, оглянулась.

Когда Сун Сюаньхэ увидел это знакомое лицо, он на мгновение остолбенел. Когда он пришел в себя, то понял, что в этом есть смысл. Когда он тщательно обдумал это, он понял, что было всего несколько человек, которые хотели разрушить его с Сяо Юаньму отношения и не хотели видеть их счастливыми. Ян Жань определенно была одной из них.

Несмотря на то, что он уже знал почему, Сун Сюаньхэ все равно приподнял бровь и спросил:

— Тебе не нравится Сяо Юаньму? Почему ты пыталась причинить вред Директору?

Лицо Ян Жань было смертельно бледным. Когда она увидела его беззаботное выражение лица, она сильно прикусила нижнюю губу:

— Именно потому, что он мне нравится, я не могу смотреть, как он идет по неправильному пути. Я хотела, чтобы она присматривала за ним как следует!

— Как он мог пойти по неправильному пути, находясь со мной? — Сун Сюаньхэ моргнул, выглядя очень невинно.

— Ты ему совсем не нравишься! Ты заставляешь его быть с тобой! — с ненавистью выплюнула Ян Жань. — Ты использовал приют, чтобы заставить его быть с тобой. Теперь Директор это знает. Она больше не одобрит ваши отношения!

Сун Сюаньхэ равнодушно отвернулся. Он переместил взгляд на Сяо Юаньму он сказал:

— Поскольку ты поймал убийцу, ты можешь отпустить моего человека.

— Я не убийца! — закричала Ян Жань закричал. — Это ты убийца! Если бы не ты, Директор не была бы так зла!

Выражение лица Сун Сюаньхэ стало немного холодным. Увидев Ян Жань, он не хотел делать ничего другого, что могло бы осложнить ситуацию. Одна из причин заключалась в том, что он не хотел привлекать подозрений Сяо Юаньму. Но главная причина заключалась в том, что он думал, что чувствами Ян Жань, вероятно, играет другой человек. В противном случае она бы так не поступила.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 40.3**

Однако, видя ее в такой истерике, Сун Сюаньхэ почувствовал, что было бы лучше прояснить ситуацию.

— Сколько денег дал тебе Сун Цзябао? — спросил Сун Сюаньхэ, подняв руку, чтобы прервать ее крик.

Зрачки Ян Жань сузились. Затем она притворилась спокойной и спросила:

— Что ты имеешь в виду? Причем здесь Сун Цзябао?

— Прежде чем прийти сюда, я просмотрел твои выписки из банка. — Губы Сун Сюаньхэ приподнялись. — Это покушение на убийство. Эта сумма денег является доказательством твоего преступления. Если ты твердо решила не разговаривать со мной, значит, ты хочешь поговорить с полицией?

— Что ты такое говоришь?! — Лицо Ян Жань побледнело. Однако она не сдалась. — Я не понимаю, о чем ты говоришь.

Сун Сюаньхэ рассмеялся и сказал:

— Я думал, тебе нравится Сяо Юаньму. Неужели твоя любовь действительно дешева, что ты решила прийти сюда и причинить боль кому-то важному для человека, которого ты любишь, из-за небольшой суммы денег?

— Да что ты знаешь?! — Услышав насмешку Сун Сюаньхэ, Ян Жань взвизгнула. — Что может знать такой молодой господин, как ты? Я потеряла свою любовь, и я потеряла свою работу! Я выдающаяся выпускница знаменитого университета! Но из-за того, что я обидела тебя, я больше не могу оставаться в Столице. Если я ему не нравлюсь, почему меня должны заботить его чувства? Более того, я могу заставить вас расстаться, заставить тебя страдать и заработать немного денег. Почему я не должна была этого делать?

После того, как Ян Жань сказала это, она почувствовала на себе чрезвычайно холодный взгляд. Это нарушило ее возбужденное состояние и заставило разум вернуться к ней.

— Итак, ты получила деньги от Сун Цзябао? — Сун Сюаньхэ просто сделал предположение. Он не думал, что она так легко придет в ярость и так быстро подтвердит его догадку. Он даже не пытался выжать из нее правду.

Ян Жань прикусила губу и не ответила. Она опустила голову и задрожала. Она не знала почему, но после того, как она посмотрела на Сяо Юаньму, она больше не чувствовала к нему любви и ненависти. Теперь она могла чувствовать только страх.

Сяо Юаньму явно ничем не отличался от своего обычного «я». Однако она чувствовала, что что-то изменилось.

Когда он смотрел ей в спину, она чувствовала, будто в нее вонзается острый меч, заставляя ее тело холодеть и дрожать. Ян Жань очень хотела обернуться и посмотреть на Сяо Юаньму, чтобы объясниться. Но под его пристальным взглядом она не могла даже поднять голову.

— Теперь все ясно? — Сун Сюаньхэ повернулся к Сяо Юаньму и продолжил. — Я попросил кое-кого присмотреть за больницей, потому что мне стало известно, что Сун Цзябао что-то замышляет. Когда я подумал о том, как здесь оказалась Директор, я послал своего человека присматривать за ней на всякий случай. Так что теперь ты можешь отпустить моего человека.

Сяо Юаньму молчал. Он опустил взгляд в пол. Кто знает, о чем он думает?

Сун Сюаньхэ не волновался. Его взгляд упал на молодого человека, стоящего рядом с Сяо Юаньму.

Этот человек выглядел молодым. Внешность у него была обычная, но его взгляд был прямым и благородным. Когда он посмотрел на Сяо Юаньму, в его взгляде мелькнула едва уловимая благодарность.

— Кто это? — Сун Сюаньхэ вдруг подумал о том, как он и Сяо Юаньму в настоящее время являются «парой», поэтому он решил поинтересоваться личностью этого мужчины.

— Друг. — На этот раз Сяо Юаньму ответил быстро. У него явно не было намерения представлять этого друга.

Но Сун Сюаньхэ не возражал. Они вдвоем только могли притворяться, что они пара. На самом деле его не волновал ответ.

Однако Сун Сюаньхэ не понимал, что, хотя он и Сяо Юаньму не ссорились, они явно не казались близкими друг другу людьми. Как ни посмотри на них, они не казались парой.

Несмотря на это, даже если бы Сун Сюаньхэ подумал об этом, он бы не придал этому большого значения. В конце концов, один из них не хотел быть частью этих отношений, а другой был вынужден быть в этих отношениях. Было бы еще более странно, если бы они действительно казались парой.

Сяо Юаньму бросил взгляд на лицо Сун Сюаньхэ и увидел, что тому, похоже, было все равно. Затем он повернулся к мужчине рядом с ним и сказал:

— Позвони в полицию. Скажи им, что было совершено покушение на убийство.

Ян Жань сразу же подняла голову. Она не ожидала, что не Сун Сюаньхэ, а Сяо Юаньму вызовет полицию, чтобы покарать ее.

— Ты хочешь, чтобы меня арестовали? — Ян Жань была в недоумении. — Ты мне так нравишься, но ты вызываешь полицию, чтобы наказать меня? С Директором все в порядке! Почему меня должны арестовать?!

Сяо Юаньму даже не взглянул на нее. Он кивнул молодому мужчине, который набрал номер телефона. Полиция прибыла очень быстро и забрала Ян. Они очень быстро уехали в участок. Вызвавший полицию молодой мужчина также поехал с ними, чтобы подать заявление.

Как только полиция уехала, в больничной палате остались только Сун Сюаньхэ, Сяо Юаньму и человек, который помогал Сун Сюаньхэ присматривать за Директором.

Все это время мужчина ничего не говорил. Он перевел взгляд с Сун Сюаньхэ на Сяо Юаньму. В конце концов, он осторожно спросил Сяо Юаньму:

— Я уже могу уйти?

Сяо Юаньму слегка кивнул. Затем этот человек ушел.

Сун Сюаньхэ, таким образом, видел, как этот человек ускользнул, получив разрешение от Сяо Юаньму. Его совершенно не интересовал босс, нанявший его. Он был ошеломлен на две секунды, не сводя глаз с закрытой двери. Затем он мысленно выругался, прежде чем встать, чтобы уйти.

Он так быстро ускользнул без разрешения своего босса! Если бы он сделал подобное в эпоху революции, его бы сочли предателем!

— Куда ты идешь?

Сяо Юаньму сидел, слегка наклонив голову в сторону Сун Сюаньхэ. Однако в такой позе он не казался менее внушительным.

— Поеду домой. — Вежливо сказал Сун Сюаньхэ. — Мне нужно кое с кем встретиться.

— Ты выглядишь так, как будто в последнее время у тебя все идет хорошо, — Сяо Юаньму бросил на него равнодушный взгляд, говоря не слишком быстро и не слишком медленно. — Раз я, твой парень, тебе не нужен, почему бы нам не расстаться?

Сун Сюаньхэ уже собрался сделать шаг, но остановился. Затем он посмотрел на Сяо Юаньму и сказал:

— Мы расстанемся, если я захочу. Если я не захочу, мы не расстанемся. Расстанемся мы или нет, зависит не от тебя.

Сказав это, он увидел, как Сяо Юаньму внезапно встал. Затем он подошел к Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ заставил себя не отступать ни на шаг. Он поднял подбородок, не выказывая никакой слабости.

Сяо Юаньму слегка наклонил голову, их носы почти соприкоснулись. Холодным голосом он сказал:

— Если это так, то как насчет того, чтобы мы сделали то, что обычно делают влюбленные?

Столкнувшись с темными, непроницаемыми глазами Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ был ошеломлен. Он подсознательно захотел сделать шаг назад, но Сяо Юаньму обхватил его за талию и удержал на месте. Затем другой медленно придвинулся ближе, пристально глядя ему в глаза.

Клац—

В палате раздался звук открывающейся двери. В дверях появились медсестра и пожилая дама. Когда они увидели двух обнимающихся людей, они обе были ошеломлены.

— Юаньму? — Директор могла видеть только спину Сун Сюаньхэ, обхваченную руками Сяо Юаньму. Она поколебалась и спросила. — Это мистер Сун?

Сяо Юаньму сделал небольшой шаг назад и развернул Сун Сюаньхэ. Однако он не убрал руку, лежащую у Сун Сюаньхэ на талии. Он сказал Директору:

— Да, это он.

Директор подошла к двум обнимающимся мужчинам. Ее взгляд упал на красные уши Сун Сюаньхэ, и ее мрачное настроение прояснилось. Она улыбнулась:

— Итак, сюда пришел мистер Сун. Почему ты не позвал меня?

Сун Сюаньхэ вздохнул с облегчением. Хотя ему хотелось оторвать руку Сяо Юаньму, которая обнимала его, он терпел и улыбался.

— Мне очень жаль. Я был занят кое-какими делами и до сих пор не мог навестить тебя.

— Все в порядке. — Директор улыбнулась ему. — Пока вы, двое молодых мужчин, не ссоритесь, все хорошо. Пара должна доверять друг другу. Не позволяйте другим провоцировать вас.

Сун Сюаньхэ был слегка озадачен. Вскоре после этого он понял, что Директор, вероятно, неправильно поняла действия Ян Жань. Она, наверное, подумала, что Ян Жань встала между ними. Однако это было прекрасно. Ему не придется объяснять ничего лишнего.

Сяо Юаньму тоже думал так же. Уголки его губ приподнялись. Затем он посмотрел на Сун Сюаньхэ и многозначительно сказал:

— Не волнуйся. Мы определенно доверяем друг другу.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 41.1**

Так уж случилось, что аукцион Дир-Барлоу состоится в день зимнего солнцестояния.

В то утро на обеденном столе Семьи Сун лежали только вареные пельмени. Тем не менее, они были разнообразными на вкус, поэтому они могли удовлетворить требования всех.

Вчера Сун Сюаньхэ пил до поздней ночи с Чжоу Нанем. У него не было особого аппетита, когда он проснулся. Поэтому он съел несколько пельменей, а затем отложил палочки для еды. Точно так же у Сун Гочао, который в эти дни постоянно пребывал в плохом настроении, тоже не было особого аппетита.

После завтрака Сун Сюаньхэ вернулся отдохнуть в свою комнату. Вскоре после этого Чжан Чао сообщил ему, что он уже ждет снаружи. По случайному совпадению, когда Сун Сюаньхэ спускался по лестнице, он столкнулся с Сун Сюаньлинем, который тоже собирался выйти из дома.

— Гэ. — Глаза Сун Сюаньхэ изогнулись в улыбке. Он поприветствовал брата очень любезным тоном.

Сун Сюаньлинь кивнул, выражение его лица смягчилось. Он сказал:

— Мать и отец планируют отправиться во второй половине дня. Ты планировал встретиться со своими друзьями? Ты собираешься туда сейчас?

— Нет, я просто планирую приехать немного раньше, чтобы отдохнуть в отеле. Иначе у меня не будет никакой энергии ночью. Я планирую хорошо провести время.

Когда Сун Сюаньлинь услышал это, на его лице появился намек на улыбку:

— Не сходи с ума по ночам. Поскольку ты уже готов уходить, давай поторопимся.

Сун Сюаньхэ и Сун Сюаньлинь вышли из дверей вместе. Когда тот сел в свою машину, Сун Сюаньхэ спросил:

— Гэ, куда ты едешь?

— Я собираюсь заехать в компанию, — сказал Сун Сюаньлинь. — Мне нужно кое-что сделать. Я отправлюсь в Лан-Сити после того, как закончу.

— Бла-бла-бла. — Сун Сюаньхэ презрительно нахмурил брови и замахал руками. Затем он сел в другую машину, которая уже ожидала его. Затем он помахал Сун Сюаньлиню. — Тогда развлекайся на работе. Я поеду туда первым.

Чжан Чао почтительно кивнул Сун Сюаньлиню, прежде чем закрыть дверь за Сун Сюаньхэ. Затем он сел на пассажирское сиденье.

Поскольку им нужно было забрать Сяо Юаньму, они также направлялись в сторону компании. Его машина и машина Сун Сюаньлиня были выстроены в ряд, что создавало впечатление, будто они направлялись в один и тот же конечный пункт назначения.

Сун Сюаньхэ посмотрел на машину позади них через зеркало заднего вида. Затем он вдруг сказал:

— Чжан Чао, что ты думаешь о моем брате?

Чжан Чао, который планировал маршрут Сун Сюаньхэ, поднял голову. Он подумал об этом в течение двух секунд, прежде чем осторожно сказать:

— Да Сяоэ очень уравновешенный человек.

— Я имел в виду его личность. — Сун Сюаньхэ откинулся на спинку стула, подперев подбородок рукой и уставившись в окно. Его тон был очень небрежным. — Не называй его «уравновешенным», как все остальные. Мне не нужен такой поверхностный ответ.

Чжан Чао не знал, почему Сун Сюаньхэ вдруг упомянул Сун Сюаньлиня. Однако, как личный помощник Сун Сюаньхэ, он был с Сун Сюаньхэ с его детства. Он очень хорошо знал, что тот действительно уважал и боготворил своего старшего брата. Поэтому он некоторое время бормотал себе под нос, прежде чем сказать:

— Да Сяоэ сдержан. Из-за разницы в вашем возрасте он обычно не общается с тобой. Мне действительно нечего сказать про его личность.

Сун Сюаньхэ кивнул. Затем он спросил:

— А что ты тогда думаешь о Сун Цзябао?

Чжан Чао был ошеломлен. Он поднял голову и посмотрел в зеркало заднего вида, рассматривая отражение расслабленного Сун сяо шаойе. Даже посторонние знали об антагонистических отношениях между Сун Цзябао и Сун Сюаньхэ. Однако очень немногие люди знали, почему они не ладили. Но Чжан Чао был одним из немногих, кто знал причину.

Сун Цзябао и Сун Сюаньхэ были близки по возрасту. До поступления в школу они неплохо ладили. В конце концов, Старый мистер Сун был при деньгах. Отец и дед Сун Цзябао приезжали в гости, в основном с намерением выслужиться перед Старым мистером. Сун Цзябао обычно брали с собой, поэтому он, естественно, должен был проводить время с Сун Сюаньхэ.

Отношения между ними изменились, когда Сун Цзябао и Сун Сюаньхэ поступили в начальную школу. Используя семейные связи Сун, отец Сун Цзябао сумел отправить Сун Цзябао в ту же частную школу, в которую отправили Сун Сюаньхэ. Просто эта частная школа была очень строгой. Студенты были разделены на разные классы в зависимости от семейного происхождения и их собственных достижений. Ученики должны были обладать и тем, и другим, чтобы попасть в самые высшие классы.

Хотя Сун Цзябао был зачислен туда благодаря связям семьи Сун, расстояние между ним и Сун Сюаньхэ все еще было значительным с точки зрения семейного происхождения. Поэтому они не были зачислены в один класс.

В середине первого года, кто знает, что разозлило Сун Цзябао, но он отправился на поиски Сун Сюаньхэ во время урока физкультуры. Он громко объявил, что хочет разорвать все связи с Сун Сюаньхэ. Они вдвоем подрались. В конце концов Сун Сюаньлинь, который уже учился в шестом классе, был предупрежден об этом, и ему удалось заставить их разойтись.

Сюаньлинь тогда вмешался…Кто знает, сделал ли он это из-за того, что следовал традиции сначала ругать собственную семью, или из-за того, что он находился под влиянием Сун Гочао, который ругал Сун Сюаньхэ всякий раз, когда тот делал что-то не так…Как бы то ни было, Сун Сюаньлинь тогда отругал Сун Сюаньхэ, как только он прибыл на место драки.

Даже учитель сказал, что Сун Цзябао был зачинщиком ссоры. Даже сама драка была спровоцирована Сун Цзябао. Однако Сун Сюаньлинь все же решил, что первое, что он должен сделать, — это отругать своего младшего брата. После этого он сказал несколько небрежных слов Сун Цзябао, прежде чем уйти. Когда Сун Гочао услышал об этом, он снова яростно упрекнул Сун Сюаньхэ.

Сун Гочао сделал это, потому что подумал, что, поскольку даже его старший сын отругал Сун Сюаньхэ, то тот, должно быть, действительно был неправ и заслужил участи быть отруганным старшим братом.

Затем Сун Сюаньхэ был наказан домашним заключением в своей комнате на два дня. Он плакал, пока его голос не стал хриплым. В конце концов его оттуда забрали подчиненные Старого мистера Суна и отправили его на попечение дедушки. Именно в это время Чжан Чао был назначен к Сун Сюаньхэ.

Однако, то ли из-за семейной любви или из-за слепого детского обожания своих родителей и старших братьев, Сун сяо шаое, хотя и получил травму от заключения в темной комнате, от которой долго не мог спать, он не винил в этом своего отца или брата. Он ненавидел только Сун Цзябао.

С тех пор они сталкивались лбами каждый раз, когда видели друг друга. Даже достигнув совершеннолетия, они все еще не любили друг друга.

Честно говоря, причина, по которой отношения Сун Сюаньхэ и Сун Цзябао так испортились, заключалась в той самой реакции Сун Сюаньлиня.

К сожалению, будучи подчиненным, Чжан Чао не мог выразить боссу свои мысли вслух. Поэтому, несмотря на то, что он вспомнил, что произошло тогда, когда он услышал, как Сун Сюаньхэ спросил его о Сун Цзябао после вопроса о Сун Сюаньлине, он мог только попытаться представить свои комментарии в позитивном свете:

— Цзябао шаое более общителен, но он все еще молод. Поэтому он немного импульсивен. Кажется, ему трудно все обдумать. Но ему еще есть куда расти.

Уголок губ Сун Сюаньхэ приподнялся. Комментарий Чжан Чао казался беспристрастным, но было очевидно, на чью сторону он склоняется.

Затем он спросил:

— А как насчет меня?

— Сяо Шаое весел и беззаботен. Хотя ты все еще немного импульсивен, и твое мышление все еще немного молодо, ты проявляешь инициативу и имеешь драйв. Ты также совершенно бесстрашен. Хотя ты еще не полностью созрел, ты — неотшлифованный драгоценный камень. Со временем ты обязательно добьешься больших успехов.

Здесь его предвзятость была еще более очевидна. Сун Сюаньхэ приподнял бровь:

— Почему Сун Цзябао импульсивен, но драйв есть у меня? Значит, моя импульсивность означает, что у меня есть драйв?

Хотя Сун Сюаньхэ улыбался, казалось, что он ставит мнение Чжан Чао под сомнение.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 41.2**

Однако выражение лица Чжан Чао не изменилось. Он сказал:

— Цзябао шаое обладает властной личностью и почти всегда оскорбляет людей. Однако, в то время как Сяо Шаое дерзок, я рассматриваю это как отражение гордости за достижения семьи Сун. Вы двое совершенно разные, и вас обоих действительно нельзя сравнивать.

Сун Сюаньхэ не смог удержаться от смешка. Только теперь он понял, что Чжан Чао на самом деле талантливый. Этой способности говорить в такой ловкой и хитрой манере было нелегко научиться любому.

— Тогда... — Сун Сюаньхэ увидел, что они выехали на знакомую улицу. В его голосе послышался намек на улыбку. — Что ты думаешь о Сяо Юаньму?

— Молодой господин Сяо совершит много великих дел. — Чжан Чао обернулся и серьезно посмотрел на Сун Сюаньхэ. — Я думал, что Сяо Шаойе только намеревался поиграть с Молодым господином Сяо. Однако я заметил, что у тебя, кажется, есть к нему какие-то искренние чувства. Кроме того, молодой господин Сяо, кажется, не так неохотно находится с тобой, как я себе представлял. Я хочу дать тебе несколько советов. Даже если вы с Молодым господином Сяо решите расстаться, постарайтесь расстаться на позитивной и счастливой ноте.

Сун Сюаньхэ поднял голову и посмотрел прямо в глаза Чжан Чао. Он видел серьезное выражение лица Чжан Чао. Он не мог не спросить:

— Почему ты думаешь, что Сяо Юаньму совершит много великих дел?

Однако, прежде чем Чжан Чао успел ответить, машина резко остановилась. Они уже прибыли к месту назначения.

Сун Сюаньхэ отвел взгляд и холодно сказал:

— Иди позови Сяо Юаньму. Я подожду здесь.

Чжан Чао кивнул и вышел из машины. Вскоре после этого он вернулся с Сяо Юаньму.

Он открыл заднюю дверь для Сяо Юаньму. С улыбкой он сказал:

— Молодой господин Сяо, пожалуйста, садись.

Сяо Юаньму наклонился и встретился глазами с ленивым взглядом Сун Сюаньхэ. Внезапно в его сознании возник образ лучезарной улыбки Сун Сюаньхэ, когда тот болтал с Сяо Шэнлинем. Однако его взгляд оставался спокойными, как поверхность озера.

— Мы все в машине. Поехали. — Сун Сюаньхэ увидел, как Сяо Юаньму отвел взгляд. Затем он приказал водителю завести машину.

Машина снова начала свой плавный путь. Но на этот раз никто не заговорил.

Дорога из центра города в аэропорт занимала примерно полчаса. Сун Сюаньхэ вчера пил с Чжоу Нанем и друзьями до поздней ночи. Поэтому он решил немного отдохнуть, но в конце концов почувствовал сонливость. Постепенно он заснул.

Сяо Юаньму наблюдал, как голова Сун Сюаньхэ качнулась. После этого другой внезапно открыл глаза. Однако он проснулся всего на секунду, прежде чем откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и снова заснул. Просто сну другого постоянно что-то мешало. Он наклонялся то в одну, то в другую сторону. Иногда его голова опускалась и раскачивалась в такт поворотам машины.

Сяо Юаньму просто равнодушно наблюдал за происходящим. Он не собирался исправлять позу Сун Сюаньхэ.

Чжан Чао наблюдал за этой сценой с пассажирского сиденья. Он отвел взгляд и уставился в окно, вздохнув про себя.

Во время одного из поворотов поникшая голова Сун Сюаньхэ чуть не ударилась об окно. К счастью, он проснулся до того, как это произошло. Он протер глаза и посмотрел на Сяо Юаньму затуманенным взглядом. Сейчас он еще не совсем проснулся. Когда он увидел, что другой сидит с холодным выражением лица, Сун Сюаньхэ фыркнул, а затем придвинулся ближе к окну. Он сел как можно дальше от Сяо Юаньму.

Сяо Юаньму тоже отвернулся, его взгляд был безразличным. Он тоже смотрел в окно, думая о том, что готовил в последнее время.

Возвращение Сун Сюаньхэ в Резиденцию Сун дало Сяо Юаньму большую свободу действий, чтобы связаться со своими подчиненными, которые у него были в прошлой жизни. Ему удалось снова завербовать некоторых из них, следуя своим воспоминаниям. Хотя они еще не были такими блестящими, как тогда, было легче завоевать их преданность, оказывая им помощь в трудную минуту. Это было сделать намного легче, чем в прошлой жизни, когда они все уже получили известную репутацию.

Он уже продал часть своих акций. Хотя у него не было много денег на руках, их все равно было достаточно, чтобы основать компанию. Более того, пока у него был капитал, деньги были не чем иным, как числом. Он сможет получить столько денег, сколько ему нужно.

На этот раз он не будет делать все так, как в прошлой жизни. Он не хотел включать свою маленькую компанию, в которую вложил все свое сердце и душу, в Семью Сяо, которая не воспринимала его компанию всерьез. Хотя эта компания смогла помочь ему закрепиться, нынешнему ему это больше не нужно было.

То, что было его, будет его.

Более того, эта компания больше не была просто чем-то, что он использовал только для укрепления своих позиций. Однажды он сможет ее использовать, чтобы стать преемником семьи Сяо. Поскольку она будет его поддержкой, ему понадобятся и деньги, и статус. Сейчас у него было достаточно денег. Сейчас ему нужно было придумать способ добиться признания своей компании в отрасли. Он также должен был выяснить, как быстро взять под контроль рынок.

Погруженный в свои мысли, он вдруг почувствовал, что его плечо стало немного тяжелее. Он посмотрел в сторону. Он увидел только светлое, чистое и милое спящее лицо. Вероятно, его плечо было слишком твердым, что причиняло дискомфорт нежной голове спящего человека. Таким образом, другой время от времени поворачивал голову, и его веерообразные загнутые ресницы мягко трепетали при каждом движении.

Внезапно в его голове возникла мысль. Прежде чем мозг Сяо Юаньму успел что-то осознать, его рука уже двигалась в соответствии с желанием его сердца. Он осторожно положил голову спящего человека себе на плечо. Он боялся, что шея собеседника будет слишком напряжена, поэтому сел пониже.

Когда Сяо Юаньму пришел в себя, это чрезвычайно милое лицо было уже очень близко к его собственному. Теплое дыхание Сяо Юаньму смешалось с тихим храпом другого, который издавался при каждом дыхании спящего. Это было незаметно, но игнорировать его было нельзя.

Сяо Юаньму слегка наклонил голову. Его глаза были холодными, когда он рассматривал Сун Сюаньхэ. В его взгляде была нескрываемая холодность. Он уже собирался оттолкнуть другого, когда увидел, что тот, который крепко спал, сморщил нос. Гнусавое гудение тихо, но грубо вошло в уши Сяо Юаньму. Звук был своевольным, высокомерным и неразумным, как и человек, от которого он исходил. Сяо Юаньму остановил свою руку в воздухе.

Сяо Юаньму слегка поджал губы, глядя на другого. Он снова увидел, как Сун Сюаньхэ что-то напел, потершись о его плечо головой. Через некоторое время, показалось, что другой, наконец, нашел подходящую позу для сна. Слегка нахмуренные брови другого расслабились, но его длинные, загнутые ресницы казались беспокойными. Они были похожи на бабочек, которые приземлились на верхушки цветов, время от времени мягко хлопая крыльями. Время шло, и скорость, с которой трепетали его ресницы, уменьшалась. Несколько минут спустя они только тихо отбрасывали свои тени на теперь совершенно неподвижное лицо другого.

У Сун Сюаньхэ очень длинные ресницы. Они глубокого черного цвета и плотные. Это была первая мысль Сяо Юаньму.

Он, вероятно, никогда раньше так не спал на Сяо Шэнлине. Это была вторая мысль Сяо Юаньму.

В то же самое время, когда его вторая мысль пришла ему в голову, глаза Сяо Юаньму стали холоднее. Это случилось потому, что он вспомнил сцену, которую наблюдал вчера.

Вчера вечером, закончив переговоры со своим деловым партнером, он вышел из чайного домика, чтобы дождаться, когда Ян Цзе заедет за ним. Совершенно случайно он заметил Сун Сюаньхэ в пабе на другой стороне улицы.

Сун Сюаньхэ, Сяо Шэнлинь и Чжоу Нань сидели во внутреннем дворике бара. На столе перед ними были фрукты, напитки и другие легкие закуски. Чжоу Нань был пьян. Тем временем Сун Сюаньхэ разговаривал с Сяо Шэнлинем с сияющей улыбкой на лице. Несмотря на то, что они были на противоположных сторонах улицы, он все еще мог видеть свет в глазах другого.

Певец снаружи внезапно разразился кульминацией своей песни. Все гости снаружи подняли бокалы и стали ему подпевать. Вероятно, из-за того, что было слишком шумно, Сун Сюаньхэ приблизил свое лицо к ушам Сяо Шэнлиня, и в его глазах появилась улыбка, когда тот что-то сказал ему. В конце концов, он и Сяо Шэнлинь обменялись улыбками. Сяо Шэнлинь даже погладил Сун Сюаньхэ по голове.

Такую версию Сун Сюаньхэ Сяо Юаньму никогда раньше не видел. Эта его версия была расслабленной, счастливой и, казалось, излучала радость изнутри. Он говорил с Сяо Шэнлинем с сияющей улыбкой. Несмотря на то, что Сяо Юаньму не знал, о чем они говорили, он видел, насколько близки и знакомы эти двое. Вокруг них была особая аура, рожденная взаимным доверием. Такого рода аура никогда не существовала между ним и Сун Сюаньхэ.

Вероятно, это было связанно с воспоминаниями о его времени перед перерождением. В тот момент Сяо Юаньму захотелось подойти и встать между Сун Сюаньхэ и Сяо Шэнлинем. Он хотел прервать их пристальный взгляд и разговор, а затем потянуть Сун Сюаньхэ за нос, чтобы тот мог только смотреть на него. Он хотел, чтобы все знали, кому принадлежит Сун Сюаньхэ.

Когда Ян Цзе окликнул его, он уже сделал шаг на пешеходный переход. Если бы не Ян Цзе, он, вероятно, поступил бы так, как хотел.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 41.3**

В тот момент он подумал, что Сун Сюаньхэ, должно быть, внушил ему какое-то ментальное внушение до перерождения. Должно быть, именно поэтому другой так соблазнял его даже после его перерождения.

Эффект, который оказал на него Сун Сюаньхэ, или, скорее, эффект, который произвели на него его воспоминания до перерождения, потряс Сяо Юаньму. Но наряду с этим потрясением пришла и бдительность

Это было потому, что он знал, что независимо от того, каким был Сун Сюаньхэ, он не мог находиться рядом с ним. Более того, он никогда не хотел, чтобы кто-то шел с ним плечом к плечу.

Нижняя челюсть Сяо Юаньму напряглась. Он придирчиво осмотрел спящее лицо Сун Сюаньхэ. От светлой, гладкой кожи другого до почти невидимой слезинки на внешнем уголке его глаза. Сяо Юаньму больше не смог найти никаких привлекающих внимание деталей.

Внешность Сун Сюаньхэ была довольно хороша, но в глазах Сяо Юаньму, который привык видеть самых красивых людей в мире, он был просто нормальным.

Такое лицо, такой человек...Ничто из этого не должно было привлечь его внимания. Единственная причина, по которой он влюбился в него до перерождения, вероятно, заключалась в том, что он еще мало был знаком с миром вокруг.

Глаза Сяо Юаньму вновь обрели спокойствие. Он ущипнул Сун Сюаньхэ за подбородок, а затем снял его с плеча.

Сун Сюаньхэ, который все еще был сонным, захотел обратно прислониться к плечу Сяо Юаньму. Однако Сяо Юаньму не сдержался. Сколько бы Сун Сюаньхэ ни наклонял голову, его тело оставалось неподвижным.

— Что ты делаешь..? — Сун Сюаньхэ чуть приоткрыл глаза. В его ясных глазах был намек на сонливость. Очевидно, он еще не совсем проснулся. Его глаза блестели. — Почему ты держишь меня за подбородок?

Его оборона была полностью ослаблена, и он выглядел смущенным. Это был первый раз, когда Сяо Юаньму увидел Сун Сюаньхэ до того, как тот полностью проснулся. В то время как его тон выражал недовольство, в нем также были нотки кокетливости.

Однако Сяо Юаньму оставался невозмутимым. Он оттолкнул другого, когда увидел, что его глаза открыты. Он сказал ровным голосом:

— Мы прибыли в аэропорт.

В то же время Чжан Чао, который наблюдал за ситуацией на заднем сиденье, тоже заговорил:

— Сяо Шаое, мы прибыли.

Сун Сюаньхэ потер глаза и тихо зевнул. Затем он полностью открыл глаза. Внешние уголки его глаз слегка покраснели от трения. С своими водянистыми глазами он выглядел еще более усталым.

На самом деле Сун Сюаньхэ еще не совсем проснулся. Он даже не помнил, как ругался с Сяо Юаньму из-за того, что тот оттолкнул его. Вместо этого он просто спокойно кивнул. Затем он медленно сказал:

— Тогда я вздремну еще немного в самолете.

Чжан Чао посмотрел на эту особенно привлекательную версию своего Сяо Шаое. Он был немного удивлен. Он только что прервал Сун Сюаньхэ, потому что боялся, что тот рассердится на Сяо Юаньму. Он не думал, что сегодня с ним будет так легко иметь дело.

Сяо Юаньму посмотрел на Сун Сюаньхэ. И тут его осенило. Сун Сюаньхэ был таким же, когда был пьяным.

Тихим, милым, медлительным...Он сделает все, что ты ему скажешь. Он не рассердится, несмотря ни на что.

Он не ожидал, что Сун Сюаньхэ будет таким же после пробуждения. Сун Сюаньхэ, вероятно, был таким, когда не был полностью бодр или трезв.

Сяо Юаньму подсознательно нахмурился. Сначала он подумал о том, что он должен убедиться, что Сун Сюаньхэ не выпьет слишком много и не остается на ночь на улице. Однако, прежде чем он успел подумать о чем-либо еще, он увидел, как Сун Сюаньхэ вышел из машины и безропотно последовал за Чжан Чао. Он даже захотел помочь Чжан Чао собрать чемоданы.

Чжан Чао, естественно, отказался. Это был первый раз, когда он видел, чтобы Сяо Шаое вел себя так мило. Помощник Чжан, который наблюдал, как растет Сун Сюаньхэ, и практически видел в нем своего младшего брата, чувствовал себя очень довольным. Но в то же время у него болело сердце. Болело оно потому, что, судя по разговорам госпожи Сун и Старого господина Суна, Сяо Шаое был очень хорошим, умным и симпатичным ребенком. Он никогда не ожидал, что сможет самолично увидеть его таким.

Очевидно, Чжан Чао также заметил, что Сун Сюаньхэ был таким, вероятно, потому, что еще не полностью проснулся. Однако, даже если другой еще не проснулся, это был его Сяо Шаое. Это, по крайней мере, доказывало, что Сяо Шаое не был по своей сути плохим. Его дерзкая, властная личность, когда он бодрствовал, была просто стеной, которую он построил вокруг себя.

Но прежде чем Чжан Чао успел посокрушаться, Сяо Юаньму вышел из машины и встал между ним и Сун Сюаньхэ. Хотя тон другого был немного холодным, он был очень вежливым. Он спросил:

— Тебе нужна какая-нибудь помощь?

Чжан Чао покачал головой. Затем он взглянул на Сун Сюаньхэ, который стоял позади Сяо Юаньму, и сказал:

— Молодой господин Сяо, наш Сяо Шаое еще не проснулся. Не мог бы ты помочь мне отвести его внутрь? Я приду, как только получу посадочные талоны.

Сяо Юаньму согласился. Чжан Чао сделал несколько шагов, прежде чем понял, что Сун Сюаньхэ не последовал за ним. После этого Сяо Юаньму схватил Сун сяо Шаое за запястье и потащил его в аэропорт.

Аэропорт был полон шума. Сун Сюаньхэ постепенно просыпался, следуя за Сяо Юаньму. Он оглядел их шумное окружение, а также тетушек средних лет, которые бежали через аэропорт, вероятно, потому, что они пошли не в тот терминал регистрации. Он хотел убрать руку, но Сяо Юаньму крепко держал его.

По крайней мере, от проходящих мимо них людей его защищал живой щит.

Чжан Чао очень быстро получил их посадочные талоны. Он отвел их в зал ожидания для ВИП-персон и сказал:

— Сяо Шаое, вы с Молодым господином Сяо можете отдохнуть здесь. У меня есть еще кое-какие дела.

В этот момент Сяо Юаньму отпустил руку Сун Сюаньхэ. Они сели в кресла рядом друг с другом. На их лицах было написано безразличие. Когда Сун Сюаньхэ услышал, как Чжан Чао заговорил, он оторвался от своего телефона и сказал:

— Давай быстро делай дела и возвращайся.

Чжан Чао убежал. Взгляд Сун Сюаньхэ снова упал на экран телефона.

В данный момент он просматривал небольшой групповой чат. В нем было всего три человека, и он назывался «Группа лучших моделей мужского пола». Так его назвал бесстыдный Чжоу Нань.

Только что Чжоу Нань отправил сообщение:

Папочкина красота не имеет себе равных: [Ты уже проснулся? Давайте продолжим кутить сегодня вечером!]

Лао-Цзы — самый красивый Мужчина в Мире: [Я в аэропорту. Я не хочу продолжать кутить с тобой сегодня вечером.]

Папочкина красота не имеет себе равных: [Хех, теперь, когда у тебя есть парень, все по-другому. Папочка тактичен и не помешает вам, ребята, углубить вашу связь. Не волнуйся, я дам знать Линь цзы.]

Сун Сюаньхэ закатил глаза. Он также послал закатывающий глаза эмодзи. Он ответил: [Кто сказал, что я буду с Сяо Юаньму? Я собираюсь выпить с Линь цзы.]

Отправив это, он добавил: [Без тебя.]

Чжоу Нань горько воскликнул. Он посылал сообщение за сообщением, как сумасшедший. Прежде чем Сун Сюаньхэ успел прочитать их все, он увидел, что Чжоу Нань отправил голосовое сообщение. Он не стал долго думать и нажал на него.

В этом сообщении он услышал только возмущенный голос Чжоу Наня: [Скажи папочке, когда вы с Линь цзы уже успели собраться! Вы, ребята, смеете собираться вместе за моей спиной?! Вы, ребята, подвели и меня, и твоего Сяо Юаньму!]

Чжоу Нань говорил быстро, и его голос был громким. Как только Сун Сюаньхэ собрался нажать на паузу, Чжоу Нань уже закончил говорить. Его слова эхом разнеслись по просторному залу ожидания для ВИП-персон. Очевидно, Сяо Юаньму, который повернулся к Сун Сюаньхэ, не пропустил ни единого слова.

Автору есть что сказать:

Сун Сюаньхэ: Идиот! Это абсолютно не то, что ты думаешь!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 42.1**

Сун Сюаньхэ подумал, что ситуация действительно неловкая.

Но потом ситуация стала еще более неловкой — поскольку он нажал на сообщение во второй раз, как только оно закончилось, оно снова заиграло. Ему показалось, что повтор сообщения был более объемным, и слова Чжоу Наня теперь ощутимей кружились вокруг Сяо Юаньму, который в данный момент смотрел на него.

Когда сообщение закончилось во второй раз, в большом зале для ВИП-персон воцарилась странная и неловкая тишина.

Сун Сюаньхэ посмотрел на Сяо Юаньму.

Сяо Юаньму посмотрел на Сун Сюаньхэ.

Они смотрели друг на друга. Один из них притворялся спокойным, в то время как у другого на лице не было никакого выражения. Это было очень, очень неловко.

Телефон Сун Сюаньхэ все еще вибрировал. Когда Чжоу Нань не получил ответа, он продолжил забрасывать Сун Сюаньхэ сообщениями. Он посылал как текстовые, так и голосовые сообщения, которые были полны презрения и жалоб. Кто знает, из какой придворной драмы он, должно быть, черпал вдохновение, чтобы на самом деле называть себя Аристократом Нанем? Он также назвал Сяо Шэнлиня в честь супруги императора — Линь, а Сяо Юаньму — Императрицей. Он превратил это в какую-то большую придворную драму.

Среди них самым грязным и разнузданным был, естественно, «Император» Сун Сюаньхэ.

Краем глаза он видел, как на экране его телефона появляется сообщение за сообщением. Сун Сюаньхэ не мог сохранить спокойное выражение лица. Он быстро выключил экран и выдавил из себя смешок:

— Чжоу Нань в последнее время смотрел много придворных драм со своей матерью, ха-ха-ха.

Взгляд Сяо Юаньму застыл на другом. Он посмотрел на смущенную улыбку Сун Сюаньхэ и спокойно спросил:

— Император?

Сун Сюаньхэ кашлянул. Ему почему-то стало стыдно, когда он увидел, как Сяо Юаньму произнес это слово с таким пустым выражением лица. В то же время он почувствовал, как у него похолодела спина. Он продолжал фальшиво смеяться:

— Ха-ха-ха, Чжоу Нань просто шутит.

Веки Сяо Юаньму слегка опустились, и он подсел к другому немного ближе. Он тихо спросил:

— Сколько наложниц в гареме императора?

Сун Сюаньхэ не знал, был ли это просто вопрос, или за ним скрывался более глубокий смысл. В любом случае, он чувствовал, что у другого не было никаких добрых намерений. Сун Сюаньхэ уставился на ресницы Сяо Юаньму, которые были такими прямыми и длинными, что могли кого-нибудь проткнуть.

— В гареме никого нет, — Сун Сюаньхэ наблюдал, как Сяо Юаньму поднял голову. Он быстро поправил. — Есть только императрица, никаких наложниц.

Сяо Юаньму, казалось, слегка скривил губы. Затем он их снова распрямил. В то же время голос Чжан Чао эхом отозвался по залу для ВИП-персон после уведомления о посадке:

— Господин Сун, Молодой господин Сяо, мы должны сесть в самолет.

Сун Сюаньхэ почувствовал, как гнетущая атмосфера вокруг них исчезла. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на Чжан Чао, то боковым зрением заметил спокойное выражение лица Сяо Юаньму. Сун Сюаньхэ поднял подбородок, который до этого держал слегка опущенным. Затем он направился в сторону Чжан Чао, держа спину прямо и разыгрывая из себя высокомерного молодого господина.

【Брат, ты, кажется, действительно напуган.】

Сун Сюаньхэ только что занял свое место и отказался от предложения стюардессы выпить, когда услышал, как Система произнес эти слова.

【Я? Напуган?】— Сун Сюаньхэ взглянул на Сяо Юаньму, который был по меньшей мере в полутора метрах от него. Он произнес это очень спокойным тоном.

【Говоря человеческими словами, ты знаешь, как адаптироваться к ситуации!】— Грубый голос системы был полон восхищения. —【Я заметил, что каждый раз, когда данные говорят, что у большой шишки хорошее настроение, ты обрушиваешь на него тиранические оскорбления. Когда у большой шишки плохое настроение, ты сразу же ему уступаешь. Ты очень гибкий! Ты гений!】

Сун Сюаньхэ：……

【У тебя есть учитель китайского языка?】— Сун Сюаньхэ бесстрастно сказал. —【Я думаю, что тебе не хватает знаний китайского языка. Тебе нужно получить новую базу данных. Следует ли использовать «тиранические оскорбления» и «уступать» в этой ситуации? То, что я делал, следует назвать «стремлением к выгоде, избегая при этом вреда». Это выдающийся навык, который помог людям достигнуть вершины пищевой цепочки. Понимаешь?】

Система немного помолчал, прежде чем тихо сказать:

【На самом деле, я хотел тебе кое-что сказать. Я не говорил тебе раньше, потому что не был в этом уверен. Хотя я все еще не уверен, я думаю, что все равно должен сказать тебе.】

Когда Сун Сюаньхэ услышал тон системы, он подумал, что заявление системы точно не несет в себе ничего хорошего.

Поэтому он безжалостно отказался:

【Я не хочу этого знать.】

【Ты действительно не хочешь знать? 】 — Система был поражен. В конце концов, это дело было очень важным. Поэтому он не мог не сказать немного больше в надежде пробудить интерес Сун Сюаньхэ. —【Я думаю, что твоя интуиция на высоте. Раньше ты не так боялся Сяо Юаньму, помнишь? Только недавно ты начал его бояться. Разве ты не хочешь знать, почему?】

Однако Сун Сюаньхэ остался невозмутимым. Его слова были резкими и твердыми:

【Нет.】

Система вздохнул и сказал:

【Хорошо. Я дам тебе знать, когда получу подтверждение.】

Сказав это, Система все еще, казалось, хотел сказать что-то еще. Однако, когда он увидел, что Сун Сюаньхэ закрыл глаза и сделал вид, словно собирался снова заснуть, в конце концов, он ничего не сказал.

Перелет из столицы в Лан-Сити занял меньше часа. Самолет приземлился очень быстро. Чжан Чао разбудил Сун Сюаньхэ.

Он спал довольно много, если учитывать продолжительность поездки на машине и полета, так что он более или менее выспался. Хотя он был немного сбит с толку после второго пробуждения, на этот раз он смог быстро прийти в себя.

В аэропорту их уже ждали люди. Вскоре после этого их доставили в ближайший к гавани отель.

Чжан Чао заказал президентский люкс с двумя спальнями. Сделал он это потому, что Сун Сюаньхэ подчеркнул, что ему и Сяо Юаньму нужно иметь две отдельные комнаты. Хотя Чжан Чао не понимал, почему любовники спят порознь, у него также не было привычки слишком много расспрашивать о жизни своего господина. Он делал только одно — быстро улаживал дела.

Помимо двух главных спален, в президентском люксе также было несколько спален для сопровождающих подчиненных. Поэтому Чжан Чао тоже поселился там. Просто его комната была немного дальше от комнат Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму.

В президентском люксе также был личный дворецкий. Дворецкий, одетый в униформу с ласточкиным хвостом, провел их внутрь. Он тщательно и должным образом поставил на стол вино, блюдо с фруктами и несколько горячих полотенец. Затем он тихо спросил Чжан Чао о привычках и табу двух господ. Затем он удалился в гостиную в изысканной и вежливой манере.

Хотя Сун Сюаньхэ выспался донельзя, он все равно устал от путешествия. До причала круизного лайнера оставалось не так много времени, поэтому он не стал выходить наружу. Он вошел в свою спальню и умылся. Затем он лег на кровать и поиграл на телефоне.

За это время Чжоу Нань уже отправил более 99 сообщений. Сяо Шэнлинь также ответил несколько раз. Они вдвоем пошутили и решили, что будут делать сегодня вечером. Они решили потусоваться в казино на третьем этаже круизного лайнера.

Сун Сюаньхэ подумал, что Чжоу Нань определенно доставит ему сегодня много хлопот. Если бы он посмотрел свой гороскоп на сегодня, тот, вероятно, сказал бы ему, что сегодня он должен избегать Чжоу Наня.

Однако Сун сяо шаое, который проигрывал девять из десяти раз, играя в азартные игры, не мог удержаться от желания поиграть, когда услышал, что они собираются отправиться в казино.

Поэтому он открыл сайт гороскопов и нашел гороскоп для Близнецов. Прочитав свой гороскоп, он обнаружил, что сегодня ему сулят обыкновенную удачу. Поэтому он начал читать текст более внимательно.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 42.2**

Однако, прочитав всего один абзац, он начал раздражаться. В нем говорилось, что удача Близнецов сегодня была не особенно хороша, за исключением тех случаев, когда дело касалось любви. Его любовная удача была на пять звезд из пяти. Под пятью звездами был комментарий, в котором говорилось, что он встретит настоящую любовь в начале второй половины года. Этот человек станет его второй половинкой, которая проведет с ним всю оставшуюся жизнь. Сегодня его удача в любви возрастет. Они вдвоем сблизятся. В нем также говорилось, что он должен лелеять и ухватиться за этот шанс сегодня. Просто взглянув на текст, Сун Сюаньхэ понял, что это просто какая-то чушь, которую кто-то придумал не задумываясь. Это предсказание было совсем ненадежным.

Сун Сюаньхэ нахмурил брови и продолжил прокручивать сайт, сдерживая свой гнев. Он пролистал страницу, пока не нашел раздел о том, чего следует избегать в течение дня.

Чего следует избегать: Если Близнецам сегодня необходимо выйти на улицу, им лучше всего избегать Раков, особенно если они мужского пола.

Сун Сюаньхэ поднял бровь. Он открыл WeChat и отправил сообщение Чжоу Наню.

Лао-Цзы — самый красивый мужчина в мире: [Какой у тебя знак зодиака?]

Через секунду пришел ответ:

Папочкина красота не имеет себе равных: [А тебе зачем? [Я озадачен.jpg]

Папочкина красота не имеет себе равных: [Что, не может быть, чтобы ты все еще не был удовлетворен, даже несмотря на то, что теперь у тебя есть Линь цзы? Я тебе тоже нравлюсь?]

Лао-Цзы — самый красивый мужчина в мире: [Планируешь ли ты пройти по красной дорожке на церемонии вручения «Оскара» в следующем году?]

Папочкина красота не имеет себе равных: [Забудь об этом. Я давным-давно отошел от актерской деятельности. Мне было бы жаль, если бы я вырвал его у новичков. Вокруг меня появлялось и толпилось так много поклонников, что я не мог двигаться. Если средства массовой информации увидят это, они все скажут, что я снова узурпировал красную дорожку.]

Папочкина красота не имеет себе равных: [Тетя хлопает глазами и кокетливо зачесывает волосы назад.jpg]

Увидев этот тошнотворный смайлик, Сун Сюаньхэ почувствовал, что совершил ошибку. Он не должен был давать Чжоу Наню больше пищи для сплетения своих нелепых историй.

Лао-Цзы — самый красивый мужчина в мире: [Заткнись. Какой знак зодиака.]

Папочкина красота не имеет себе равных: [Ты даже не знаешь моего знака зодиака? Фальшивый друг! Ты непостоянная, бессердечная крыса!]

Сун Сюаньхэ глубоко вздохнул, сдерживая себя. Когда он открыл глаза, он отправил Чжоу Наня в черный список.

После внесения его в черный список он почувствовал себя удовлетворенным. В груди больше не было духоты. Его большие пальцы тоже стали печатать более проворно.

Затем он открыл чат с Сяо Шэнлинем. Он спросил: [Ты знаешь знак зодиака Чжоу Наня?]

Сяо Шэнлинь ответил очень быстро:

Глубоко в лесу ты слышишь звук Сяо: [Его день рождения 22 июня, так что он, вероятно, Рак.]

Сун Сюаньхэ посмотрел на астрологический знак перед собой. Теперь он думал, что в гороскопах есть доля правды. Поблагодарив Сяо Шэнлиня, он немного поболтал с ним, прежде чем закрыть чат.

Он немного отдохнул. Затем Чжан Чао постучал в его дверь и сообщил о прибытии Сун Гочао, Ли Няньань и Сун Сюаньлиня. Он также спросил, не хочет ли Сун Сюаньхэ переодеться и поужинать с ними.

Сун Сюаньхэ, естественно, не собирался этого делать. В конце концов он переоделся только к восьми часам. Затем он подождал снаружи Сяо Юаньму.

— Какую одежду ты приготовил для Сяо Юаньму? — Ожидая появления другого, Сун Сюаньхэ небрежно спросил Чжан Чао.

Но прежде чем Чжан Чао успел ответить, Сяо Юаньму уже открыл дверь и вышел.

У Сяо Юаньму были широкие плечи и длинные ноги. Он выглядел очень привлекательно, одетый в сшитый на заказ облегающий костюм. Несмотря на то, что Сун Сюаньхэ уже привык к его внешности, его глаза все еще горели. Однако он понял, что в этом что-то не так.

— Этот костюм… — Сун Сюаньхэ оглядел свой собственный. — Он из той же коллекции, что и мой?

Чжан Чао кивнул с серьезным выражением лица:

— Твой костюм и костюм Молодого господина Сяо из новейшей коллекции прет-а-порте XX. Эти два костюма отражают индивидуальность Молодого господина Сяо и твою индивидуальность.

Один черный и один белый. Они действительно отражали их индивидуальность. Сун Сюаньхэ выглядел ярким и жизнерадостным, в то время как Сяо Юаньму выглядел спокойным и сдержанным.

Однако, кто хотел бы надеть пару к костюму Сяо Юаньму?

Эти два костюма были набором. Но в этом мире, где однополые браки были законны, за исключением браков братьев по крови, только пары носили вещи из одного набора. Разве их появление в этих костюмах не приведет Сун Гочао в кровавое бешенство?

Глаза Сун Сюаньхэ загорелись. Первоначально он планировал переодеться, но потом передумал. Он удовлетворенно похлопал Чжан Чао по плечу:

— Неплохо.

В тот момент, когда Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму поднялись на борт круизного лайнера, многие взгляды были прикованы к ним. Помимо того, что они оба были очень красивы, большинство людей также интересовались их личностями.

Не обращая внимания на взгляды окружающих, Сун Сюаньхэ направился прямо на второй этаж. Весь второй этаж был отдан под развлечения. Чжоу Нань и Сяо Шэнлинь, которые уже прибыли на лайнер, вероятно, находились где-то там.

Однако, как только он ступил на покрытый ковром пол холла второго этажа, он услышал приятный голос. Обладатель этого милого голоса направился прямиком к ним двоим. В конце концов, она остановилась перед Сяо Юаньму.

— Эй, мистер, можно ваш номер?

Глаза девушки были прекрасны. В сочетании с ее розовыми щеками они делали ее очаровательной. Что ж, по крайней мере, Сун Сюаньхэ считал ее довольно привлекательной.

Однако Сяо Юаньму даже не взглянул на нее. Он протянул руку и притянул Сун Сюаньхэ к себе. Затем он сказал холодным голосом:

— У меня есть парень.

Сун Сюаньхэ также вспомнил, что у него тоже была роль, которую он должен был отыграть. Поэтому он кивнул и сказал ровным голосом:

— Его не интересуют девушки.

Эта девушка посмотрела на него и надула губы:

— Ну, даже мой старший брат красивее тебя! Он подходит этому мистеру больше, чем ты!

Сун Сюаньхэ очень хотелось сказать: «Тогда отдай его своему брату», но он мог только презрительно улыбнуться:

— Устраиваю я его или нет, зависит не от тебя.

Сказав это, он поднял бровь и посмотрел на толпу великолепно одетых молодых мужчин и женщин вдалеке. Затем он сказал:

— Ты должна выбирать лучшие цели, играя в такого рода игры. В противном случае не плачь, когда проиграешь.

Глаза девушки расширились, лицо покраснело. Ее голос затих:

— Как ты узнал?

— Гэгэ играл в такие игры намного больше, чем ты, — улыбнулся Сун Сюаньхэ. Он вытащил свою руку из захвата Сяо Юаньму, а затем взял другую его руку. Он сказал. — Хватит. Иди играй дальше.

Девушка нерешительно посмотрела на Сун Сюаньхэ. Затем она тихо сказала:

— Как насчет того, чтобы дать мне твои контакты? Я не думаю, что ты настолько уродлив. На самом деле, ты даже немного красивый.

Губы Сун Сюаньхэ дрогнули. Он собирался что-то сказать, но Сяо Юаньму отстранил его прежде, чем слова успели слететь с его губ. В конце концов они оставили девушку далеко в пыли.

Пройдя некоторое расстояние между ними и девушкой, Сун Сюаньхэ отпустил руку Сяо Юаньму. Он вытащил карточку номера отеля и протянул ее Сяо Юаньму:

— Я собираюсь выпить со своими друзьями. Наш номер на шестом этаже. Думаю, ты сам можешь до него добраться.

Сяо Юаньму посмотрел на него без особого выражения на лице. Он взял карточку и ушел.

Сун Сюаньхэ поджал губы, глядя в спину Сяо Юаньму. Когда он подумал о своей цели для этого круиза, он прищелкнул языком, чувствуя небольшую нервозность. Затем он направился к бару у палубы.

Было уже чуть больше восьми. Все гости круиза только что прибыли. Большинство из них собрались в банкетном зале на первом этаже или направились прямо в аукционный зал на третьем этаже. Поэтому сейчас в баре было не так уж много людей. Сун Сюаньхэ увидел Чжоу Наня, как только он вошел в бар.

Сун Сюаньхэ огляделся и спросил:

— Где Линь цзы?

Чжоу Нань держал в руке коктейль и указал подбородком:

— Вон там. Как только он приехал, к нему начала приставать какая-то девушка. Кто знает, к какой семье она принадлежит?

Сун Сюаньхэ проследил за взглядом другого и увидел, что Сяо Шэнлинь в данный момент болтает с изысканно красивой молодой девушкой. Улыбка девушки была прекрасна.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 42.3**

— Эта девушка выглядит так, словно только что достигла совершеннолетия. — Сун Сюаньхэ отвел взгляд, прежде чем отвернуться. — Она выглядит очень молодо.

— Да, — Чжоу Нань прищелкнул языком. — Этот молодой человек обычно бывает таким прямолинейным, но сейчас даже не он не хочет расставаться с этой девушкой.

Официант в жилете поклонился и передал меню напитков Сун Сюаньхэ. Сун Сюаньхэ небрежно просмотрел его, а затем заказал вино с низким содержанием алкоголя, которое он обычно пил. Официант принял заказ, но не ушел.

Официант стоял совсем рядом. Сун Сюаньхэ нахмурил брови и повернулся к официанту:

— Что-то не так?

Симпатичный молодой человек в жилете надул губы и сказал:

— Эр шао, ты меня не узнаешь?

Сун Сюаньхэ был сбит с толку:

— А я должен?

Глаза молодого человека покраснели. Он поперхнулся и сказал:

— Нет. — Затем он в последний раз посмотрел на него с ожиданием в глазах, прежде чем забрать меню напитков.

— Кто это был? — Сун Сюаньхэ был озадачен.

Чжоу Нань рассмеялся:

— Ты даже не можешь узнать своего бывшего?

Сун Сюаньхэ был ошеломлен. Он тщательно вглядывался в это лицо, освещенное слабым светом. Он видел только, что лицо другого казалось бледным и выглядело более-менее нормальным. Он не смог найти это лицо в своих воспоминаниях. Поэтому он решил больше не думать об этом. Он вытянул ноги и лениво улыбнулся:

— У меня было так много любовников, как я могу помнить их всех?

Чжоу Нань рассмеялся и назвал его высокомерным. Затем он сказал серьезным тоном:

— Этот человек даже не может сравниться с ногтем Сяо Юаньму. Даже не думай про него.

Сун Сюаньхэ знал, что Чжоу Нань и Сяо Шэнлинь думали, что он и Сяо Юаньму хорошо подходят друг другу. Поэтому он не стал комментировать и просто спросил:

— Ты знаешь этого парня?

— Ладно, просто продолжай притворяться. — Чжоу Нань закатил глаза и продолжил. — Ты действительно думаешь, что ты император с тремя тысячами жен в своем гареме? Ты действительно забыл кого-то, к кому раньше благоволил. Разве ты не помнишь, как дал ему двадцать миллионов юаней?

Только тогда он понял, кто это такой:

— Это не тот мой парень из университета? Разве он не выпускник известного университета? Почему он работает здесь официантом?

«Официант» было более приличным словом. Молодые женщины и мужчины, которые согласились работать в таком месте, как этот лайнер, дали молчаливое согласие стать «обслугой». Это означало, что они прекрасно знали, что они также являются товарами, которые будут продаваться во время этого круиза.

— Этот юнец любит играть в азартные игры. Двадцати миллионов ему недостаточно, — презрительно усмехнулся Чжоу Нань. — А ты идиот, который безрассудно тратит деньги. Ты так легко дал те деньги.

Несмотря на то, что их семьи были состоятельными и могли позволить себе потратить несколько десятков миллионов, в конце концов, существовали разные способы тратить деньги. Если бы они использовали эти деньги для инвестиций или для учебы, их семьи даже не обратили бы на это внимание. Однако только расточители могли тратить так много денег на своих любовников, которые были просто игрушками.

Люди за пределами круга знакомых всегда обсуждали какого-нибудь богатого парня, тратящего десятки миллионов на покупку автомобилей или домов для своей возлюбленной, но на самом деле очень малое количество обеспеченных с рождения людей действительно занимались подобным. Это было связано с тем, что всех их с детства учили финансовому менеджменту и инвестициям. Они знали, как наилучшим образом использовать каждый доллар. Как они могут позволить себе вести себя так, чтобы у всех старших сложилось плохое впечатление, из-за какой-то маленькой игрушки? Они также стали бы посмешищем среди людей своего возраста.

Не так те, кто родился с деньгами, выставляли напоказ свое богатство. Именно так новое поколение богачей привело себя к разорению.

В прошлом Чжоу Нань наблюдал за Сун Сюаньхэ издалека. Он не только видел, как Сун Сюаньхэ нравилось общаться с привередливыми, но некомпетентными людьми и никчемными расточителями, которые заискивали перед ним, но он также видел, как другой тратил деньги впустую, как будто он был частью нуворишей. Это сделало его по-настоящему несчастным.

Однако с тех пор, как Сун Сюаньхэ сошелся с Сяо Юаньму, все изменилось. Чжоу Наню очень понравилась эта перемена. Изменение Сун Сюаньхэ также больше соответствовало тому, что повлекли за собой их обстоятельства. Следовательно, именно поэтому он пытался медленно приблизиться к другому. После того, как они некоторое время общались друг с другом, он понял, что Сун Сюаньхэ уже не так глуп, как когда-то. Только тогда Чжоу Нань по-настоящему принял его.

Поэтому, когда он только увидел этого парня, бдительность Чжоу Наня усилилась. Если бы Сун Сюаньхэ снова соблазнил этот парень, все их усилия пошли бы прахом, и другой вернулся бы к своим старым привычкам.

Когда Чжоу Нань подумал об этом, он внимательно изучил выражение лица Сун Сюаньхэ. Он был готов действовать, как только обнаружит, что что-то не так.

Вот только Сун Сюаньхэ даже не взглянул на этого официанта. Когда Сун Сюаньхэ узнал, что первоначальный хозяин дал этому парню двадцать миллионов, он был потрясен. Однако, строго говоря, это были не его деньги. Он даже не знал этого парня, так что ему было все равно.

Однако, хотя Сун Сюаньхэ было все равно, это не означало, что у официанта не было никаких намерений снова соблазнить его.

Вскоре после этого тот молодой человек вернулся с вином. Когда он наклонился, то намеренно наклонился ближе к Сун Сюаньхэ. Его прекрасное лицо предстало перед Сун Сюаньхэ. Другой сказал послушным голосом:

— Эр шао, вот вино, которое ты заказал. Я также вспомнил, что ты очень любил манго. Их еще сегодня утром доставили на кухню. Я очистил его для тебя и разрезал на кусочки.

Сун Сюаньхэ взглянул на манго. Он еще даже не открыл рот, когда услышал, как Чжоу Нань сказал:

— Хватит. Уходи отсюда. Не приходи больше, пока тебя кто-нибудь не подзовет.

Молодой человек посмотрел на Сун Сюаньхэ, чувствуя себя обиженным. Сун Сюаньхэ, естественно, тоже не хотел, чтобы он оставался. Он уже собирался сказать ему, чтобы он уходил, когда увидел, как Сяо Шэнлинь подошел с хорошенькой девушкой, с которой разговаривал.

Подойдя к ним, Сяо Шэнлинь улыбнулся:

— Это моя двоюродная сестра, Сяо Жаньюнь. Сегодня она пришла с родителями, но ей стало скучно, поэтому пошла искать меня. Ей было бы неплохо присоединиться к нам.

Чжоу Нань и Сун Сюаньхэ, естественно, не возражали. Чжоу Нань сказал:

— Сядись. Поскольку ты младшая сестра Линь цзы, ты также и моя младшая сестра. Заказывай все, что приглянется. Фрукты здесь довольно вкусные. Даже свежеразрезанное манго есть. Я слышал, что их доставили сюда только сегодня утром. Можешь угощаться.

Сяо Жаньюнь улыбнулась и кивнула. Она села перед Сун Сюаньхэ рядом с Сяо Шэнлинем. Она сказала:

— Спасибо, Чжоу Нань гэгэ. И спасибо тебе, Сюаньхэ гэ. Но я не могу есть манго. У нас обоих аллергия на манго. Но я могу угоститься другими фруктами.

Сяо Шэнлинь сказал мягким голосом:

— Я только что рассказал ей о вас двоих.

Когда Чжоу Нань услышал это, он понимающе кивнул. Он сказал:

— Поскольку никто не собирается есть манго, его нужно убрать.

Молодой человек посмотрел на Сун Сюаньхэ красными глазами, надеясь, что Сун Сюаньхэ скажет что-нибудь в его защиту. Он вспомнил, что Сун Сюаньхэ больше всего любил есть манго, особенно те, которые он нарезал, потому что он всегда нарезал их очень аккуратно. Он всегда тщательно обрезал косточку, оставляя как можно больше мякоти.

Сун Сюаньхэ, естественно, не мог прочесть обиды на лице молодого человека. Он равнодушно махнул рукой:

— Никто его не хочет. Убери его.

Когда Чжоу Нань увидел, что Сун Сюаньхэ, похоже, ничего не чувствует к своему прежнему парню, он расслабился. Его пальцы, которые только что собирались напечатать сообщение, отодвинулись от экрана телефона.

Видя, что его никто не защищает, молодой человек ушел с полным блюдом фруктов, выглядя обиженным. Чжоу Нань нахмурился, глядя в спину официанта:

— Тебе лучше быть более стойким. Этот парень не может сравниться с…

— …Это парень не может сравнится даже с ногтем Сяо Юаньму, — прервал его Сун Сюаньхэ, останавливая его от продолжения. В знак своей «преданности» он сказал. — Я никогда не буду интересоваться кем-либо еще. Мне нравится только Сяо Юаньму, ясно?

Чжоу Нань убрал палец с кнопки голосового сообщения и удовлетворенно улыбнулся:

— Сяо Юаньму получил твое сообщение.

Сун Сюаньхэ только что сделал глоток вина, так что он не совсем понял, что сказал Чжоу Нань. Он ответил:

— Если бы я не знал тебя лучше, я бы подумал, что ты относишься к семье Сяо Юаньму. Почему он тебе так нравится? И что во мне заставляет тебя думать, что если я еще хоть раз взгляну на кого-то, то сразу же уйду от него?

Сказав это, он только сейчас понял, что сказал Чжоу Нань. Он выплюнул вино, которое только что глотнул, и закашлялся. С красными глазами и хриплым голосом он спросил:

— Что именно получил Сяо Юаньму?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 43.1**

«Я никогда не буду интересоваться кем-либо еще, мне нравится только Сяо Юань—

Сун Сюаньхэ выхватил у Чжоу Наня телефон. Когда он увидел, что голосовое сообщение уже отправлено, он даже не спросил Чжоу Наня, когда тот успел добавиться к Сяо Юаньму в WeChat, и вместо этого быстро удалил сообщение.

Когда он увидел уведомление «Ваше сообщение было удалено», он вздохнул с облегчением. Затем он пнул Чжоу Наня, который сидел с невинным выражением лица. Сун Сюаньхэ бросил телефон обратно Чжоу Наню и спросил:

— Когда ты вообще успел получить его WeChat?

— В прошлый раз на приеме у Сун Цзябао. — Чжоу Нань взглянул на бокал вина в руке Сун Сюаньхэ. — В тот раз ты сильно напился.

Разве не в тот же день он назвал Сяо Юаньму «Папочкой»?

Чжоу Нань коснулся его больного места. Выражение лица Сун Сюаньхэ стало жестким. Взгляд, который он направил на Чжоу Наня, был острым, как лезвие. Однако к тому времени, когда Чжоу Нань посмотрел на него, его глаза уже изогнулись в дружелюбной улыбке.

— Теперь, когда я подумал об этом, я думаю, что в тот раз мы недостаточно напились. Сегодня ты должен попробовать мое творение. — Сун Сюаньхэ просиял, подзывая официанта. Он прошептал что-то на ухо официанту. Официант на мгновение заколебался, прежде чем дать утвердительный ответ и уйти.

Чжоу Нань не знал почему, но ему казалось, что случайные взгляды, которые Сун Сюаньхэ, — этот красивый парень с обманчивым лицом, — бросал на него, казались немного странными. Более того, когда другой сказал: «Попробовать мое творение», ему показалось, что он на самом деле сказал: «Я надеру тебе задницу».

Однако эти мысли исчезли, когда он увидел ловкие и красивые навыки смешивания напитков Сун Сюаньхэ, и особенно когда он увидел конечный продукт. Это был коктейль цвета омбре в бокале для вина, цвет которого менялся от серого к голубому. Глаза Чжоу Наня расширились от изумления.

— Коктейль, который я приготовил специально для тебя. Обязательно выпей его до дна, — Сун Сюаньхэ, сияя, пододвинул напиток к Чжоу Наню.

— Конечно, я выпью до дна. Но когда ты научился смешивать напитки? И у тебя это так хорошо получается, — удивился Чжоу Нань. Он поднял бокал и посмотрел на него со дна. Несмотря на то, что он нарушил спокойствие бокала, напиток все еще сохранял свой эффект омбре — цвета не смешались между собой.

Официант, который принес Сун Сюаньхэ необходимые ингредиенты для смешивания и алкоголь, был шокирован. Даже бармен, который последовал за ним, чтобы посмотреть, кто из гостей захотел смешать напитки, был поражен. Тот факт, что этот бармен работал здесь, свидетельствовал о его мастерстве. Однако, несмотря на все годы, которые он провел, смешивая напитки и участвуя в соревнованиях, он никогда раньше не видел такого напитка.

Красивые цвета и этот эффект омбре...Алкоголь, используемый в нем, тоже был дорогим. Если бы он научился его готовить, это могло бы стать его фирменным напитком.

Бармен посмотрел на Сун Сюаньхэ пылким взглядом. Однако, когда он вспомнил, кто такой Сун Сюаньхэ, он впал в уныние. С людьми, которые приходили сюда развлекаться, почти невозможно было установить связи. Он отличался от обслуги. Его наняли только для работы.

В то время как Чжоу Нань был поражен, молодая леди, сидевшая рядом с Сяо Шэнлинем, также широко раскрыла глаза. Она с нежностью посмотрела на эффект омбре в бокале. Напиток был похож на проясняющееся облачное небо или туманное утро. Ее настроение улучшилось, когда она посмотрела на напиток.

— Сюаньхэ гэгэ, как ты это сделал? — Сяо Жаньюнь подумала, что это было потрясающе. Ее любимыми цветами случайно оказались синий и серый. От этого коктейля у нее загорелись глаза. Если бы не тот факт, что это выглядело бы грубо, она бы уже давно выхватила стакан из рук Чжоу Наня, чтобы получше рассмотреть это творение.

Еще и бармен хотел задать вопрос, который вышел из губ Сяо Жаньюнь, но не смог. Теперь, когда кто-то спросил его об этом, он был в восторге!

— Я просто смешал несколько ингредиентов вместе. В этом нет ничего удивительного.

Сун Сюаньхэ сказал это небрежным тоном, но бармен ему не поверил. Даже Чжоу Нань и другие, которые ничего не знали о смешивании напитков, не поверили ему. Но так как Сун Сюаньхэ, казалось, не хотел много говорить об этом, они не могли продолжать задавать ему вопросы, даже если бы хотели знать больше.

Даже самая младшая из них, Сяо Жаньюнь, вежливо оставила эту тему. Затем она повернулась, чтобы застенчиво спросить Сун Сюаньхэ:

— Сюаньхэ гэгэ, не мог бы ты и мне сделать этот коктейль?

Когда взгляд Сун Сюаньхэ упал на Сяо Жаньюнь, она, которая до сих пор чувствовала себя непринужденно, почувствовала небольшое смущение. Хотя ее голос остался мелодичным и милым:

— Мои любимые цвета — синий и серый. Этот коктейль действительно слишком мне понравился.

Сун Сюаньхэ немного помолчал, услышав ее слова. Глядя на застенчивое выражение лица девушки, он обнаружил, что погружается в свои мысли. В его родном мире эти два цвета были именно любимыми цветами его единственного друга. Тогда он научился делать этот коктейль, чтобы подшутить над ним.

Увидев, что Сун Сюаньхэ замолчал, Сяо Жаньюнь поняла, что ее просьба была немного грубой. Она уже чувствовала себя смущенной, но теперь ее лицо вспыхнуло еще больше от осознания этого. Она сжала руку на колене и уже собиралась извиниться, когда увидела улыбку Сун Сюаньхэ.

— Хорошо, но тебе придется подождать Чжоу Наня. Если ты все еще захочешь его после того, как услышишь, что он скажет, я сделаю тебе бокал.

Глаза Сяо Жаньюнь загорелись, и она поблагодарила его с улыбкой на лице. Она выглядела особенно милой, когда улыбалась, как младшая соседская девочка. Она казалась искренней и очаровательной.

Услышав это, Чжоу Нань подумал, что что-то кажется подозрительным. Почему Сун Сюаньхэ сказал, что он приготовит коктейль еще и для нее, но только после того, как Чжоу Нань поделится своими впечатлениями? Независимо от того, как он смотрел на это, все указывало на то, что напиток был плохим на вкус.

Однако, глядя на красивый цвет коктейля, Чжоу Нань также нерешительно подумал о том, что такой красивый напиток просто не может быть невкусным.

Сун Сюаньхэ улыбнулся, наблюдая, как Чжоу Нань колеблется:

— Разве ты не сказал, что выпьешь до дна? Почему ты еще не начал?

Чжоу Нань посмотрел на улыбающееся лицо Сун Сюаньхэ. Его подозрения только возросли. Однако он уже пообещал допить напиток. Более того, даже если он действительно был плохим на вкус, алкоголь все еще оставался алкоголем, несмотря на его вкус. Возможно, он просто слишком много думал.

— Он такой красивый. Я просто обязан полюбоваться им еще немного, — Чжоу Нань поднял бокал и слегка понюхал напиток. Пахло совсем не плохо. Затем он поднес бокал к губам и приготовился пить.

Прежде чем он успел сделать глоток, Сун Сюаньхэ остановил его. Он взял лайм с края стакана и выдавил две капли в напиток. Прозрачный сок лайма вызвал появление линии в середине двух цветов, разделив их на короткое время, прежде чем цвета смешались вместе. Через несколько секунд эффект омбре вернулся. Но на этот раз серый цвет сильно посветлел. Теперь он был пепельно-голубым.

Глаза Сяо Жаньюнь снова расширились, когда она увидела, как коктейль поменялся у нее на глазах. Как будто она наблюдала за интересным химическим экспериментом. Свет в ее глазах был особенно заметен в темном баре, и было совершенно очевидно, что ей это нравится.

После этого прекрасного зрелища Чжоу Нань еще больше укрепил свою веру в то, что этот напиток не будет плохим на вкус.

На глазах у всех он осушил бокал с улыбкой на лице. Но как только коктейль коснулся его языка, его вкусовые рецепторы взорвались. У него даже не было времени тщательно попробовать напиток. Его лицо вспыхнуло, и он начал кашлять:

— Т-тут я…яд!

Затем Чжоу Нань схватился одной рукой за шею, тяжело дыша. Другой рукой он искал какой-нибудь другой напиток, чтобы забить привкус во рту.

Все, кто видел это непредвиденное событие, были поражены. Все они выглядели так, словно понятия не имели, что делать. В конце концов, действия и слова Чжоу Наня звучали действительно преувеличенно. Казалось, он действовал нарочно и разыгрывал их.

Но нельзя было изобразить красное лицо или притворный кашель до слез на глазах. После того, как шок прошел, они все повернулись, чтобы посмотреть на виновника происшествия — Сун Сюаньхэ.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 43.2**

На губах Сун Сюаньхэ появилась слабая улыбка. Он передал арбузный сок, стоящий на столе, Чжоу Наню:

— Он просто решил, что это не слишком вкусно, поэтому он захотел запить коктейль чем-то другим. С ним все в порядке.

Чжоу Нань, наконец, пришел в себя после того, как допил арбузный сок. Он пристально посмотрел на Сун Сюаньхэ, слезы все еще текли из его глаз. Он пожаловался хриплым голосом:

— «Не слишком вкусно»? Как ты можешь говорить такое с чистой совестью? «Невкусно» — это еще слишком мягко сказано!

Чжоу Нань даже не хотел думать об этом, казалось бы, потрясающем напитке, который имел такой отталкивающий вкус!

У него был горький привкус, который, казалось, прилипал к его языку…за горечью последовала эта пряность, которая раздражала его горло. Был также терпкий, кислый вкус, который заставил его почувствовать, что у него вот-вот выпадут зубы. В тот момент, когда он попробовал напиток, по всему телу побежали мурашки. Этот напиток был смертельным оружием!

Если бы Чжоу Нань лично не попробовал этот напиток, он никогда бы не поверил, что может существовать напиток с таким отвратительным вкусом!

Даже китайская медицина не могла сравниться с ним! Если бы вы выпили коктейль, приготовленный Сун Сюаньхэ, у вас не было бы проблем с употреблением китайской медицины!

Вероятно, потому, что Сяо Шэнлинь был шокирован чрезмерно возмущенным выражением лица Чжоу Наня, он не мог не спросить:

— Неужели его настолько невозможно пить?

— Его не просто невозможно пить! — Чжоу Нань осушил все остальные напитки на столе, но все еще чувствовал горечь на языке. Он оскалил свои ноющие зубы и сказал. — Позволь мне сказать тебе вот что: что бы ты ни попробовал в будущем, плохое ли или ужасное, у этого по умолчанию будет восхитительный вкус! Это не коктейль, это химическое оружие!

— Сестренка, позволь мне сказать тебе, — Чжоу Нань покачал головой, как будто у него настали тяжелые времена в жизни. — Послушай меня. Не пей его, несмотря ни на что. Ты умрешь. Серьезно.

Сун Сюаньхэ наблюдал за шоу, скрестив руки на груди. Когда он услышал, как Чжоу Нань сказал это, он не смог удержаться от смеха:

— Но ты ведь не умер, не так ли?

— Что ты имеешь против меня? — Чжоу Нань вытянул дрожащий указательный палец и указал на Сун Сюаньхэ. — Чем я тебя обидел? Скажи мне, почему ты захотел причинить мне такую боль?

Сун Сюаньхэ совсем не чувствовал себя виноватым. Он даже приподнял бровь и спросил:

— А ты что, не догадался?

Чжоу Нань не знал, что он сделал. Он только пристально посмотрел на Сун Сюаньхэ...а затем снова пристально посмотрел на него. В конце концов, он сурово посмотрел на Сун Сюаньхэ:

— Я хочу на одну минуту покончить с нашей дружбой.

Сяо Шэнлинь поднял руку и посмотрел на часы. Его улыбка была нежной:

— Я буду следить за временем.

Чжоу Нань одарил Сяо Шэнлиня таким же горьким и ненавистным взглядом:

— Ты изменился, Линь цзы, ты изменился. Теперь ты такой же бессердечный и беспричинно тревожащий, как Сун Эр.

Сун Сюаньхэ повернулся, чтобы посмотреть на девушку, которая все это время смотрела на него. Он улыбнулся:

— Ты все еще хочешь, чтобы я сделал тебе коктейль?

Сяо Жаньюнь поколебалась, а затем тихо спросила:

— Могу я просто посмотреть на него и не пить?

— Да, но тебе придется вернуть его мне, когда ты закончишь его рассматривать, — Сун Сюаньхэ взял шейкер. Его ресницы были слегка опущены, улыбка, казалось, слегка померкла. В конце концов, серьезное выражение сменило его улыбку.

Вскоре после этого на столе снова появился коктейль, похожий на предыдущий. Сяо Жаньюнь не могла скрыть своего удивления. Она осторожно подняла бокал и начала рассматривать.

На губах Сун Сюаньхэ появилась слабая улыбка:

— Эффект продержится всего десять минут. После этого цвета смешаются.

Сяо Жаньюнь издала звук подтверждения. Она кивнула и поблагодарила его, прежде чем серьезно изучить напиток. Она не удержалась и вытащила телефон, чтобы сделать несколько снимков. Заметив, что освещение в баре было плохим, она спросила Сун Сюаньхэ:

— Сюаньхэ гэгэ, могу я отнести его на палубу? Освещение здесь не очень хорошее. Я принесу его обратно. Пожалуйста.

Сун Сюаньхэ улыбнулся и кивнул:

— Дерзай.

Когда Сяо Жаньюнь исчезла с напитком в руке, Чжоу Нань сказал:

— Ты, ублюдок, ты сделал это нарочно.

На лице Сун Сюаньхэ застыла фальшивая улыбка:

— Разве ты не аристократ Нань? И наказания Императора, и награды — это твое благословение. Ты, естественно, должен пить то, что дарует тебе Император.

Чжоу Нань поперхнулся. Он только сейчас понял, что Сун Сюаньхэ мстил ему за ту придворную драму, которую он придумал ранее. Аристократ Нань мысленно проклял Сун Сюаньхэ за мелочность. Затем он сделал еще один глоток арбузного сока, прежде чем сменить тему.

Атмосфера в баре была радостной и гармоничной. Тем временем на палубе дела шли все более неспокойно.

После того, как на лайнере появился спокойный молодой человек с удивительной внешностью, многие люди начали говорить о нем. По тому, как он был одет, они могли сказать, что он здесь не работал. Поэтому люди начали догадываться о его личности. В одно мгновение палуба забурлила.

После того, как Сяо Юаньму нетерпеливо отверг очередную волну людей, пытающихся начать разговор, его взгляд упал на свою цель. Однако, прежде чем он успел приблизиться, он увидел, как к нему внезапно приблизилось жирное, засаленное тело.

Владелец вышеупомянутого жирного тела поднял голову. Его глаза было трудно разглядеть, так как окружающий жир превратил их в узкие щелочки. Он посмотрел на Сяо Юаньму похотливым взглядом:

— Приятель, из какой ты семьи? Ты хочешь побыть с дядей? Я дам тебе все, что ты захочешь, так что?

Все зрители разразились гулом. Любому было бы трудно вынести зрелище тошнотворного существа, стоящего перед кем-то, кто выглядел как бессмертное божество. Однако они не знали, кто такие Сяо Юаньму и этот мужчина. Поэтому они не будут делать ничего опрометчивого.

Судя по ауре Сяо Юаньму, он был не из тех, кто может быть зависим. Однако его внешность давала именно такое впечатление. В отличие от него, толстяк не казался чьим-то постоянным любовником.

Поскольку они ничего не знали об этой ситуации, даже если бы эта сцена показалась им взрывоопасной, большинство людей продолжало бы наблюдать издалека.

Поле зрения Сяо Юаньму было полностью занято этим человеком, черты лица которого были искажены жиром. Покопавшись в многолетних воспоминаниях, он, наконец, понял, кем был этот человек. Когда он подумал о кончине этого человека в его прошлой жизни, на его губах появилась зловещая улыбка. Однако она длилась всего секунду. Почти никто этого не заметил.

Но в число «почти никого» не входил Босс Сунь, который все это время стоял перед Сяо Юаньму, пристально глядя на другого.

После того, как он увидел улыбку Сяо Юаньму, он почувствовал, как у него похолодела спина и волосы встали дыбом. Но после первоначального шока его сердце начало бешено колотиться. Он не мог не улыбнуться, пуская слюни на другого.

Этот мужчина был самой красивой добычей, которую он когда-либо видел.

Босс Сунь выпятил живот и напряг все свои силы, чтобы поднять голову в сторону Сяо Юаньму. Он просиял:

— Я знаю, что ты сейчас с молодым человеком, но как у него может быть столько опыта, как у меня? Поскольку я более опытен, я могу заставить тебя чувствовать весь спектр эмоций. Поверь мне, после одной ночи со мной ты никогда не захочешь уйти от меня. Так что?

Остальные люди на палубе были шокированы словами Босса Сунь. Первоначально они также думали, что Сяо Юаньму был малоизвестным лицом и что его, возможно, кто-то сюда пригласил. Однако, почувствовав его сильную и спокойную ауру, большинство людей сначала отвергли эту идею. Они думали, что он должен быть преемником какой-то семьи, которая редко появлялась на публике.

Они не ожидали, что босс Сунь сможет так уверенно намекнуть, что у Сяо Юаньму есть молодой человек. Если бы он не был уверен в этой информации, то ни за что не осмелился бы сознательно оклеветать молодого господина какой-нибудь семьи.

Мгновенно взгляды всех присутствующих изменились.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 43.3**

Некоторые люди начали презирать низкий статус Сяо Юаньму, скрытый под его хорошей внешностью. Некоторые люди начали жалели, что не схватили этого до смешного красивого мужчину первым.

Когда Босс Сунь почувствовал, что окружающие взгляды изменились, он еще больше выпятил живот. Все влиятельные шишки собрались вместе на этом круизном судне. Ведь он не мог же быть настолько глуп, чтобы приставать к человеку, не зная его происхождение? Он уже выяснил, кто этот симпатичный мужчина. Молодой господин Семьи Сун сказал, что этот мужчина всего лишь игрушка в руках его двоюродного брата. Кроме того, он был сиротой, и никто в семье Сун не одобрял их отношений.

Сунь Цзиньжэнь никогда бы не упустил такую хорошую возможность.

Босс Сунь воспринял молчание Сяо Юаньму за страх. Он рассмеялся и сделал полшага в его сторону. Он сказал:

— Веди себя хорошо. Пойдем с гэгэ. В будущем ты будешь жить в роскоши. У тебя будет все—

«Что захочешь» не успело слететь с его губ, когда он получил ногой в грудь и полетел по воздуху.

«Полетел» не было преувеличением. Босс Сунь весил по меньшей мере сто пятьдесят килограмм. Удар Сяо Юаньму отбросил его назад, к длинному столу. Фрукты, вино и пирожные разлетелись по полу. Палубу наполнили крики.

Среди них раздался сердитый, красивый голос, который привлек внимание людей:

— Мистер! Ты чуть не уничтожил мой напиток!

Сяо Жаньюнь держала напиток, содержимое которого уже начало смешиваться. Хотя ей удалось избежать полной потери коктейля, из-за интенсивного движения часть жидкости все равно выплеснулась. Содержимое также оказалось смешанным, в результате чего то, что когда-то было омбре, стало сплошным пепельно-синим цветом.

Сунь Цзиньжэнь с большим трудом встал на ноги, поддерживая живот. Когда он услышал, как девушка с негодованием осудила его, он был готов обругать ее. Однако, заметив ее дорогую одежду и телохранителей вокруг, он смягчил выражение лица и виновато улыбнулся:

— Дядя не хотел. Я сделал это только потому, что тот человек пнул меня. Сколько стоит этот напиток? Дядя компенсирует тебе, хорошо?

Сяо Жаньюнь также видела все происходящее. Однако она выросла в этих кругах. Она уже видела подобные вещи раньше. Хотя она ненавидела это, она не вмешивалась. Более того, все ее внимание было приковано к любимому коктейлю. Однако она не ожидала, что все это смешается всего через две минуты. Из-за него все смешалось воедино.

— Мисс. — Один из телохранителей, одетый в черное, подошел к Сяо Жаньюнь. Он обеспокоенно спросил. — Вы в порядке? Не пойти ли нам за Молодым господином Сяо?

— Я в порядке. — Сяо Жаньюнь надула губы и покачала головой. Она сердито посмотрела на Босса Суна, но обратилась к нему вежливым тоном. — Мистер, этот напиток нельзя купить. Друг моего двоюродного брата сделал его для меня. Даже если ты захочешь заплатить за него, я не смогу получить еще один такой напиток. Кроме того, я пообещала Сюаньхэ гэгэ вернуть его ему. А теперь из-за тебя я не смогу сдержать свое слово.

Босс Сунь понял, что Сяо Жаньюнь не была обычным человеком, когда увидел ее окружение. Его прежний гнев и похоть полностью исчезли. Он извинялся снова и снова:

— Это случилось только потому, что я не позаботился о том, чтобы упасть в другом направлении, что в конечном итоге уничтожило твой напиток. Как насчет того, чтобы позвать этого друга твоего двоюродного брата, чтобы я смог извиниться перед ним за тебя?

Когда Сяо Юаньму услышал этот знакомый голос и эти знакомые слова, он поднял глаза. Его взгляд на мгновение скользнул по хорошенькому личику Сяо Жаньюнь, а затем переместился на бокал в ее руке.

Его содержимое было темного цвета, как тучи, несущие мрачный ливень.

Затем его взгляд переместился на Сунь Цзиньжэня, который пытался убедить девушку.

Когда Сунь Цзиньжэнь услышал, что двоюродного брата Сяо Жаньюнь зовут Сяо, его прошиб холодный пот. Была только одна Семья Сяо, которая могла появиться в таком месте, как это, с таким количеством телохранителей.

Такого статуса семью он абсолютно не мог позволить себе оскорбить.

Сун Цзиньжэнь вытер пот со лба. Затем он снова извинился. На этот раз он был умен и переложил вину на Сяо Юаньму. Он сказал:

— Это случилось из-за того симпатичного парня. Я просто пытался заговорить с ним, но он вдруг пнул меня ногой. Если бы не это, я бы никогда не встревожил мисс Сяо. Как насчет того, чтобы я связался с отделом безопасности и попросил их выкинуть его из этого лайнера? Мы накажем его, когда вернемся на берег.

Сяо Жаньюнь нахмурилась. Ей на самом деле не нравился этот жирный человек, который продолжал нести чушь. Однако ее воспитание не позволяло ей говорить что-либо грубое. Она могла только сказать:

— Это не его вина. Он не виноват в том, что ты влетел в этот стол. Когда ты сможешь заставить Сюаньхэ гэ простить меня, я перестану обижаться на тебя.

Даже если у нее было хорошее воспитание и она была нежной по натуре, из-за ее образования и влияния семьи, ее нельзя было смягчить несколькими приятными словами. Она была из тех, кто соблюдает правила и, естественно, она не собиралась так легко с ним кончать.

Сунь Цзиньжэнь кивнул:

— Конечно, конечно. Это моя вина, поэтому я должен извиниться перед владельцем этого напитка.

Сяо Жаньюнь сделала шаг назад, держа в руке бокал. Она приказала одному из своих телохранителей позвать Сяо Шэнлиня и его компанию. Затем она разочарованно посмотрела на свой пепельно-голубой напиток. Она была довольно несчастна.

Сунь Цзиньжэнь осторожно взглянул на выражение лица Сяо Жаньюнь. Видя, что она не собирается спорить по этому поводу, он вздохнул с облегчением. Действительно, в молодости люди более мягкосердечны. В противном случае, если бы леди с ее статусом действительно начала на него нападать, он не смог бы войти в высшие слои общества.

Когда он подумал об этом, Сунь Цзиньжэнь посмотрел в сторону Сяо Юаньму обиженным взглядом.

Если бы не этот мужчина, он никогда бы не обидел кого-то из семьи Сяо. После того, как он показал свою уродливую сторону перед юной мисс семьи Сяо, он не сможет больше произвести на нее хорошее впечатление. Даже несмотря на то, что они скоро замнут эту проблему, это означало, что в будущем ему будет намного труднее подняться наверх.

Сяо Юаньму заметил пристальный взгляд Сунь Цзиньжэня. Он равнодушно взглянул на другого и увидел в его глазах безжалостность и похоть. В его собственных глазах не прошло ни единой ряби. Затем он отвернулся.

Хотя ему придется приложить немного усилий, чтобы избавиться от семьи Сун, уничтожение Сунь Цзиньжэня не потратит никаких сил.

Сунь Цзиньжэнь тоже отвернулся. У Сунь Цзиньжэня было множество способов заставить страдать этого бедного ребенка, пока он сам не начнет умолять его остаться с ним. Но сейчас его главным приоритетом было получить прощение юной мисс Сяо.

Когда Сяо Жаньюнь заметила, что Сяо Шэнлинь и остальные все еще не пришли, выражение ее лица стало еще более нервным. Она тихо сказала своему личному помощнику:

— Жаль, что никто не собирается пить такой прекрасный коктейль. Сначала я собиралась сделать небольшой глоток, но Сюаньхэ гэгэ сказал, что я должна вернуть его. Но что, если он рассердится?

У помощника не было времени, чтобы убедить Сяо Жаньюнь сделать что-то другое, когда они услышали, как Сунь Цзиньжэнь сказал:

— Все в порядке. Мисс Сяо, я могу его выпить. Позволь мне помочь тебе выпить его.

Как только он сказал эти слова, он услышал ясный и звучный мужской голос, произнесший яростным тоном:

— Имеет ли кто-то вроде тебя право пить этот напиток?

Автору есть что сказать:

Чжоу Нань: Император, твое сердце так безжалостно. Я, твой слуга, служил тебе столько лет, но ты на самом деле заставил меня выпить термоядерный коктейль. Как злобно!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 44.1**

Взгляд Сун Сюаньхэ упал на Сяо Жаньюнь, которая спокойно стояла неподалеку. Затем он перевел взгляд на Босса Сунь, который выглядел очень жалко в своей измятой одежде. В конце концов, его взгляд упал на коктейль в руке Сяо Жаньюнь, содержимое которого уже смешалось.

Его взгляд задержался на коктейле на несколько секунд. В его глазах промелькнули сложные эмоции. Хотя ему удалось сдержать эмоции, выражение его лица все еще было холодным, как лед. Тем не менее, в его голосе все еще чувствовалась теплота, когда он обратился к Сяо Жаньюнь:

— Что случилось?

Сяо Жаньюнь уже чувствовала себя виноватой. Когда она увидела выражение лица Сун Сюаньхэ, она почувствовала себя еще более подавленной. Она протянула бокал с коктейлем Сун Сюаньхэ и сказала:

— Сюаньхэ гэгэ, мне очень жаль. Я случайно пролила немного.

— Все в порядке. — Сун Сюаньхэ слегка покачал головой. Он взял напиток из ее рук и залпом осушил его. Горькая, пряная, терпкая и кислая жидкость скользнула по его горлу, раздражая его. Однако выражение лица Сун Сяо Шаое, который никогда не уделял внимание тому блюду, которое его не устраивало, не изменилось ни в малейшей степени. Он поставил бокал на белую скатерть, наполовину свисающую со стола. Уголки его губ приподнялись, когда он сказал:

— Это всего лишь один напиток. Ничего особенного.

— Сун Эр—

Чжоу Нань, который не смог вовремя остановить другого, в шоке уставился на спокойное выражение лица Сун Сюаньхэ. Если бы он лично не наблюдал, как Сун Сюаньхэ смешивает этот напиток, и не знал, каков этот напиток на вкус, он бы заподозрил Сун Сюаньхэ в том, что он выпил поддельную версию этого напитка.

Вкус коктейля постепенно исчез из его полости рта. Холодное выражение лица Сун Сюаньхэ тоже постепенно смягчилось. Тогда, когда он впервые создал этот напиток, ему удалось одурачить Чжоу Юньана. Чжоу Юньан был в такой ярости, что между ними едва не вспыхнула драка. Позже, поскольку ему очень понравился цвет напитка, он много раз просил Сун Сюаньхэ смешать его. Затем они использовали этот напиток, чтобы подшучивать над другими людьми.

Тогда, когда Чжоу Юньан и Сун Сюаньхэ видели, как их жертвы гримасничали после того, как выпили напиток, дуэт юмористов чокался бокалами друг с другом с застывшими улыбками на лицах. Если этот коктейль уже был смешан, необходимо было выпить его. И он с Чжоу Юньанем это делали. Каждый бокал должен был быть выпит до дна. Ингредиенты абсолютно не могли быть потрачены впустую.

Тогда они сформировали это правило, — что каждый бокал должен быть выпит до дна, — как часть своей шутки. Однако после смерти Чжоу Юньана этот напиток стал своего рода обещанием. Каждый год в годовщину смерти Чжоу Юньана Сун Сюаньхэ смешивал этот коктейль и выпивал его сам. После смерти Чжоу Юньана больше никто не пробовал этот напиток.

Сегодня он поддался импульсу и позволил Чжоу Наню попробовать его. После этого он только согласился смешать еще один для Сяо Жаньюнь, потому что она сказала то же самое, что и Чжоу Юньан.

Просто, каким бы отвратительным он ни был на вкус, он не мог позволить пить его кому попало.

Сун Сюаньхэ посмотрел на босса Сунь, который втягивал живот. Его губы изогнулись в холодную дугу, но тон был по-прежнему вежливым:

— Могу я спросить, кто вы?

— Моя фамилия Сунь. Сун Эршао может называть меня просто Сяо Сунь, — Босс Сунь не осмелился вытереть холодный пот со лба. Он осторожно изучил выражение лица Сун Эр. Несмотря на то, что он видел, что тот казался равнодушным и не слишком сердитым, он все еще не осмеливался расслабиться.

Сун Сюаньхэ был вторым молодым господином Song Group. Сунь Цзиньжэнь прожил в Столице много лет. Естественно, он не мог не знать о происхождении другого. Он также знал, что симпатичный мальчик, с которым он позволил себе вольности, был парнем Сун Сюаньхэ. Эти два происшествия — позволить себе развлечения с маленьким любовником молодого господина за его спиной и быть пойманным упомянутым молодым господином за издевательства над его маленьким любовником, — были совершенно из другой лиги.

Даже если все происходило именно так, как сказал тот другой молодой господин Семьи Сун — что Сун Сюаньхэ видел в Сяо Юаньму только игрушку, которую можно было отдать другому в любое время, — даже если вы захотите побить собаку, вы все равно должны быть уверены в том, кто ее хозяин. Он очень демонстративно проявил неуважение к Сун Сюаньхэ. Поэтому как он мог его не бояться?

— Сяо Сунь? — Глаза Сун Сюаньхэ изучали большое тело Сунь Цзиньжэня. Затем его губы растянулись в насмешливой улыбке. — Будучи моложе вас, я не смею называть вас Сяо Сунь. Если бы я это сделал, то проявил бы неуважение к драгоценному телу Босса Сунь, которое является результатом многих лет очень хорошего питания.

Когда все услышали, что сказал Сун Сюаньхэ, по палубе разнеслось несколько смешков. Были также некоторые люди, которые даже не потрудились скрыть свой смех. В конце концов, здесь практически не было никого, кто боялся бы обидеть Босса Сунь, который, должно быть, смог подняться на борт этого корабля, только зацепившись за кого-то более влиятельного. Поэтому они просто громко рассмеялись.

Чжоу Нань тоже был одним из тех, кто громко засмеялся. Он держался за живот и поднял вверх большой палец:

— Сун Эр, да ты тот еще сукин сын.

Вокруг раздавался смех, но Сунь Цзиньжэнь не смел выказывать никакого гнева. Вместо этого он виновато улыбнулся:

— Вы также можете называть меня Босс Сунь. Все в порядке, если Эршао будет счастлив.

— А что, если я не буду счастлив?

Сун Сюаньхэ слегка наклонил голову. В суженных уголках его глаз появилась улыбка, как будто он спрашивал просто из любопытства.

На пухлом лице Сунь Цзиньжэня появилось подобострастное выражение:

— Если Эршао не будет счастлив, я обязательно придумаю способ сделать вас счастливым.

— О? — Сун Сюаньхэ сказал с улыбкой. — И что же может сделать Босс Сунь, чтобы сделать меня счастливым?

Хотя это не было видно по его лицу, Сунь Цзиньжэнь был в ярости от того, как этот молодой человек, который годился ему в сыновья, так упрямился простить его. Хотя он ни в коем разе не мог себе позволить оскорбить Семью Сун, Сун Сюаньхэ был не кем иным, как распутным молодым господином, стоящим в тени истинного преемника Song Group. Чего тут было бояться? Сунь Цзиньжэнь не верил, что Семья Сун нападет на него из-за Сун Сюаньхэ.

Проблема заключалась в том, что рядом с Сун Сюаньхэ стоял единственный наследник семьи Чжоу. Здесь находилась также юная мисс и молодой господин семьи Сяо, одной из восьми крупнейших семей в мире. Если бы здесь стоял только Сун Сюаньхэ, он бы просто сказал несколько небрежных, поверхностных вещей, чтобы разрядить обстановку, но он не осмеливался быть таким небрежным с другими, боясь обидеть их.

Поэтому, даже если он был в ярости, Сунь Цзиньжэнь все равно улыбался своей самой сальной улыбкой:

— Я могу делать все, что угодно, пока это делает Эршао счастливым.

Сун Сюаньхэ моргнул. Холодное выражение, которое было у него в начале, исчезло. Оно сменилось более невинным выражением. Он спросил:

— Правда?

— Правда!

Сунь Цзиньжэнь выпятил живот и заговорил мощным и резонирующим голосом. Он всегда был экспертом в чтении людей. В противном случае он никогда не смог бы пройти так далеко. Когда он увидел выражение лица Сун Сюаньхэ, он понял, что этот молодой господин никогда не испытывал темной стороны жизни. Даже если бы он был зол, его можно было уговорить всего несколькими словами.

Сун Сюаньхэ улыбнулся в ответ:

— Так получилось, что я как раз высказал Чжоу Шао и остальным, как мне скучно, ведь аукцион еще не начался. Я говорил, что, поскольку мы находимся в море, я хотел бы посмотреть какое-нибудь водное шоу. Босс Сунь, как насчет того, чтобы устроить нам шоу?

Выражение лица Босса Сунь стало жестким. Он больше не мог сдерживать улыбку.

— Что? Вы же ведь шутите?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 44.2**

Улыбка на лице Сун Сюаньхэ погасла. Скрестив руки на груди, он стоял у длинного стола. Он был на голову выше Босса Сунь и в данный момент смотрел на другого сверху вниз. На его лице не было особого выражения, но Сунь Цзиньжэнь чувствовал, что тот смотрит на него так, словно он был всего лишь отвратительным, шныряющим насекомым.

Сунь Цзиньжэнь застыл и молчал, в то время как зрители снова разразились смехом. Кто-то даже подлил масла в огонь:

— Босс Сунь, ты должен сдержать свое слово. Все здесь — люди с определенным статусом. Разве бизнесмены не ценят добросовестность больше всего? Если ты сейчас откажешься от своего слова, никто не захочет иметь с тобой дела.

Сун Сюаньхэ просто стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на молчащего взрослого мужчину.

Чжоу Нань тоже хотел посмотреть хорошее шоу, но Сун Сюаньхэ также был его хорошим другом. Поэтому у него было больше забот, чем у стороннего наблюдателя. Сейчас на палубе было не так много людей, и все здесь были молоды. Однако так могло быть не всегда и был риск того, что Сун Гочао может примчаться сюда в любой момент.

Если Сун Гочао придет сюда, он набросится на Сун Сюаньхэ, даже если последний будет прав. Сун Гочао заставит его казаться неправым. Более того, как бы вы к этому не относились, это было уже слишком — заставить Сунь Цзиньжэня прыгнуть в море.

Даже Чжоу Нань подумал об этом. Естественно, то же самое сделал и Сяо Шэнлинь. Он прошептал на ухо Сун Сюаньхэ:

— Дядя Сун тоже на борту этого корабля.

Хотя Сун Сюаньхэ не боялся Сунь Цзиньжэня, который скоро умрет, он также знал, что покажется неразумным, если продолжит настаивать на своем. Поэтому, хотя он все еще был зол, на самом деле он не хотел продолжать это шоу.

Он слегка поднял голову, и его взгляд упал на Сяо Юаньму, стоявшего неподалеку. По совпадению, Сяо Юаньму тоже посмотрел в его сторону. Их взгляды встретились на секунду, прежде чем они оба спокойно отвели глаза. Выражение их лиц не изменилось.

Затем Сун Сюаньхэ перевел взгляд на Чжоу Наня и подал другому знак глазами.

Чжоу Нань понял, что он хотел сказать. Он обнял Сун Сюаньхэ за плечи и сказал Сунь Цзиньжэню:

— Мой друг любит шутить. Не принимайте его всерьез, Босс Сунь. Все мы младше вас, как мы могли позволить вам прыгнуть в море? Кроме того, даже если бы мы не были младше вас, мы все равно бы нарушили закон.

— Сун Эр обычно так шутит, когда у него хорошее настроение, — просиял Чжоу Нань. — Босс Сунь, вы ведь не обиделись, правда?

Как мог Сунь Цзиньжэнь не принять этот шанс выбраться из этого затруднительного положения? Он быстро улыбнулся и сказал:

— Конечно, нет. Я определенно не обижаюсь. Для меня большая честь сделать Эршао счастливым.

Сун Сюаньхэ протянул руку, чтобы похлопать Босса Сунь по толстому, мягкому плечу, и улыбнулся:

— Дядя Сунь, мы, как младшие, должны почитать вас. Поскольку мы со всем разобрались, давайте не будем отвлекать Босса Сунь от его дел.

Босс Сунь, который только что расслабился, снова напрягся. Краем глаза он взглянул на Сяо Юаньму. Затем он льстиво улыбнулся Сун Сюаньхэ:

— Я не был ничем занят. Я просто прогуливался перед началом аукциона. Теперь, когда аукцион вот-вот начнется, я, пожалуй, пойду.

Сказав это, Сунь Цзиньжэнь попрощался с Сун Сюаньхэ и его друзьями, прежде чем снова извиниться перед Сяо Жаньюнь. Затем он повернулся и быстро исчез с палубы.

Когда он увидел, что Сунь Цзиньжэнь ушел, Чжоу Нань разразился смехом:

— Интересно, кто привел его сюда? У меня от него глаза разболелись.

Сяо Шэнлинь слегка улыбнулся, а затем напомнил Сун Сюаньхэ:

— Господин Сяо вон там. Для тебя будет лучше, если он пойдет с нами, когда начнется аукцион.

Услышав это, Сун Сюаньхэ повернулся, чтобы посмотреть на Сяо Юаньму. Он увидел, что тот смотрит в ту сторону, куда ушел Сунь Цзиньжэнь, с задумчивым выражением на лице. Сун Сюаньхэ поколебался, а затем подошел к нему.

— Разве я не велел тебе идти в наш номер? — спросил Сун Сюаньхэ, нахмурившись. — Что ты здесь делаешь?

Сяо Юаньму перевел взгляд на лицо Сун Сюаньхэ. Увидев на лице другого нескрываемое беспокойство, он отвел взгляд. Затем он сказал холодным голосом:

— Я искал тебя.

Сун Сюаньхэ хотел сказать что-то еще, но эмоции, которые он увидел на лице Сяо Юаньму, были очень знакомыми. Этих эмоций он не видел уже давно. Это и слова «Я искал тебя» остановили слова в его горле. Он поджал губы. В конце концов он отвернулся и сказал:

— Почему ты мне не позвонил?

Взгляд Сяо Юаньму упал на уши другого. Он заметил, что обычно гладкие, мягкие, светлые уши сейчас покраснели, становясь темнее с каждой секундой. Он бессознательно сжал пальцы.

Он отвел взгляд, избавляя себя от лицезрения его ушей. В его холодном голосе слышались едва слышные хриплые нотки:

— Ты не взял трубку.

Сун Сюаньхэ был удивлен. Он вытащил телефон из кармана и обнаружил, что у него сел аккумулятор. Вероятно, так случилось потому, что он слишком долго пользовался им днем и забыл зарядить его перед посадкой на корабль.

— Пойдем, — Чжоу Нань улыбнулся Сяо Юаньму в знак приветствия. Затем он похлопал Сун Сюаньхэ по плечу и сказал. — Пойдем внутрь. У нас еще есть час до начала аукциона.

Их компания вернулась в свою кабинку в баре. Никто не прикасался к их вещам. Все было в точности так, как они оставили.

Чжоу Нань сел и допил крошечный остаток арбузного сока, который он не успел выпить раньше. Затем он сказал Сун Сюаньхэ:

— Я никогда больше не буду пить этот твой коктейль. Я не хочу пить ничего, кроме арбузного сока, до конца ночи.

Теперь, когда вопрос был решен, Сяо Жаньюнь вновь обрела свою живость. Она с любопытством посмотрела на Сяо Юаньму и спросила:

— Сюаньхэ гэ, это твой парень?

— Да, — представил их Сун Сюаньхэ, — Сяо Юаньму. Молодая леди перед тобой — двоюродная сестра Сяо Шэнлиня, Сяо Жаньюнь.

Сяо Юаньму кивнул и сказал Сяо Жаньюнь:

— Привет.

Сяо Жаньюнь улыбнулась ему и ответила:

— Привет, Юаньму гэгэ.

Чжоу Нань тряс парой игральных костей, прося Сун Сюаньхэ угадать, что он выкинет. Сун Сюаньхэ как раз собирался высказать свою догадку, когда услышал, как Сяо Юаньму мягко заговорил с Сяо Жаньюнь. Он не мог не остановиться и не повернуться, чтобы посмотреть на другого.

Почувствовав на себе пристальный взгляд Сун Сюаньхэ, Сяо Юаньму спросил:

— Что случилось?

Когда он услышал освежающе чистый голос Сяо Юаньму, в котором не было холода, Сун Сюаньхэ опешил. Затем он покачал головой и сказал:

— Ничего.

Голос Сяо Юаньму, вероятно, звучал немного странно из-за музыки в баре и темной обстановки. Имея это в виду, Сун Сюаньхэ устранил подозрение в своем сердце.

Чжоу Нань, казалось, пристрастился к игре в кости. Он выпил с Сун Сюаньхэ, ворча о том, что другой и Сяо Шэнлинь не пойдут с ним в казино. Всякий раз, когда он выигрывал, он заставлял Сун Сюаньхэ пить с лучезарной улыбкой.

Сун Сюаньхэ знал, что его организм не очень хорошо переносит алкоголь. Выпив несколько стаканов, он стал более серьезным. В мгновение ока у него появилось преимущество. Однако Чжоу Нань не желал уступать. Он поднял руку и потребовал еще спиртного.

Вскоре после этого официант принес еще спиртного. Официант открыл бутылку и поставил ее на стол. Однако, когда он собрался уже уходить, он случайно опрокинул стакан с недопитым алкоголем, который собирался забрать с собой.

Пролитый алкоголь выплеснулся на Сяо Юаньму. Встревоженный официант сразу же несколько раз извинился.

Чжоу Нань сидел на диване напротив Сяо Юаньму. Увидев действие официанта, он нахмурился:

— Что ты наделал?

Официант с жалостью посмотрел на Сун Сюаньхэ. Он тихо сказал:

— Я действительно не хотел этого делать. Мою руку просто кто-то случайно толкнул. Вот почему стакан упал. Я действительно не хотел этого делать, Эршао.

Все было прекрасно до того, как он дал это объяснение. Но как только он это сделал, стало очевидно, что он возлагает вину на Сяо Юаньму.

Официант стоял очень близко к дивану, на котором сидел Сяо Юаньму. Когда он ставил алкоголь на стол, единственным человеком, который мог с ним соприкасаться, был Сяо Юаньму. Он практически сказал, что Сяо Юаньму намеренно толкнул его руку.

По сравнению с Чжоу Нанем, который был в ярости, Сун Сюаньхэ не только не злился, но и нашел это забавным. Сяо Юаньму не был слабаком. Он не был человеком, которого можно было попытаться запугать.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 44.3**

— Итак, ты говоришь, что Сяо Юаньму толкнул тебя? — спросил Сун Сюаньхэ.

Официант украдкой взглянул на выражение лица Сун Сюаньхэ. Однако освещение в баре было тусклым. Подсветка наверху в настоящее время не освещала эту часть бара, поэтому он не мог хорошо рассмотреть лицо Сун Сюаньхэ. Тем не менее, он понимал другого мужчину. Услышав тон другого, он понял, что тот не сердится. Поэтому его мужество возросло. Он сказал:

— Я не знаю. Но когда я брал другие стаканы, я знал, что внутри все еще оставалась жидкость, поэтому я был очень осторожен. Я не думал, что меня будут толкать. Вот почему стакан упал.

— Как ты мог так не думать? — У Сяо Жаньюнь сложилось хорошее впечатление о Сяо Юаньму. Напротив, у нее не сложилось хорошего впечатления об этом официанте. Она слегка нахмурила брови. — Только Юаньму гэгэ мог бы толкнуть тебя, когда ты стоял там. Разве ты не хочешь сказать, что Юаньму гэгэ намеренно толкнул тебя?

— Мисс Сяо.... — Официант опустил голову и больше ничего не сказал, выглядя очень обиженным.

Сяо Жаньюнь еще сильнее нахмурила брови, видя, как он себя ведет. Но она не знала, что сказать. Поэтому она повернулась к Сяо Шэнлиню и сказала:

— Гэгэ, ты сидел перед Юаньму гэгэ. Ты бы мог заметить, толкнул ли Юаньму гэгэ его руку или нет.

На самом деле Сяо Шэнлинь ничего не видел. Тем не менее, хотя он мало общался с Сяо Юаньму, он знал, что тот не стал бы делать такую мелочь. Когда они втроем прибыли на палубу, они видели, как Сяо Юаньму пинком отправил Босса Сунь в полет. Исходя из этого, он мог легко сделать вывод, что если бы Сяо Юаньму что-то не понравилось, он бы не стал тайком кому-то досаждать.

Сяо Шэнлинь сказал бесцветным тоном:

— Даже если кто-то и толкнул тебя, у тебя все равно нет твердой хватки. Это факт, что ты не выполнил свою работу и в конечном итоге испачкал одежду клиента. Разве ты не должен извиниться?

Выражение лица официанта изменилось. Он поднял голову, чтобы посмотреть на Сун Сюаньхэ, и на его бледном лице появилось оскорбленное выражение. Он выглядел так, словно надеялся, что Сун Сюаньхэ поддержит его.

Но Сун Сюаньхэ не мог видеть его лица, не говоря уже о выражении его лица. В любом случае, даже если бы он мог это видеть, он все равно ничего бы не сказал. Он хотел посмотреть, как Сяо Юаньму справится с этим самостоятельно.

Поэтому Сун Сюаньхэ спросил:

— Ну а ты что думаешь делать?

Сяо Юаньму снял пиджак. В его чистом, спокойном голосе не было никаких эмоций:

— Позови своего менеджера.

Выражение лица официанта снова изменилось. Он повысил голос:

— Эршао, я действительно сделал это не нарочно.

— Я не похож на того, на кого ты пролил алкоголь, — Сун Сюаньхэ остался невозмутимым. — Даже если это было не нарочно, не со мной тебе следует это обговаривать.

Глаза официанта покраснели. Когда начались события на палубе, он также пошел на них посмотреть, потому что его привлек шум. Он знал, что Сяо Юаньму был нынешним парнем Сун Сюаньхэ. Но что с того? Он был всего лишь сиротой. Сяо Юаньму был еще хуже, чем он. Более того, официант знал, что у него были самые длительные отношения с Сун Шао. Он также знал, что больше всего Сун Сюаньхэ нравятся очаровательные, невинные любовники. Поэтому у него была уверенность, что Сун Сюаньхэ снова влюбится в него.

Человеком, которого Сун Шао больше всего любил в прошлом, был он. И как он может себе позволить извиняться перед Сяо Юаньму?

— Позови своего менеджера. — Чжоу Нань поднял руку, давая указания другому официанту.

Когда он увидел, что его коллега действительно ушел, чтобы позвать менеджера, он не мог не сказать обиженным тоном:

— Господин Сяо, мне очень жаль. Я только что неправильно вас понял. Надеюсь, вы простите меня.

— Сто двадцать тысяч юаней, — холодно сказал Сяо Юаньму, — вот сколько стоит этот костюм.

Официант был ошеломлен. Он не знал, как реагировать.

— Что вы имеете в виду?

— Ты испачкал одежду Юаньму гэгэ, так что, очевидно, тебе придется за нее заплатить, — улыбнулась Сяо Жаньюнь. Она слышала, что этот официант ранее обманом выманил у Сюаньхэ гэ его деньги, а затем ушел от него. Так что, если этому официанту что-то нравилось, так это деньги. Поэтому заставить его заплатить было лучшим наказанием.

— Вы хотите, чтобы я заплатил за вашу одежду? — Официант широко раскрыл глаза, его голос стал громче.

— Ты испачкал его одежду, так что, конечно, ты должен возместить ему ущерб.

Сун Сюаньхэ изначально был удивлен тем, как Сяо Юаньму справлялся с этим. Однако секунду спустя он более или менее понял. Сяо Юаньму был действительно талантлив в чтении людей. Заставить этого человека, который был готов на все ради денег, заплатить за ущерб, было, вероятно, самым невыносимым наказанием для него.

— У меня нет денег, — сказал официант, — господин Сяо, я всего лишь официант, у меня нет таких денег. Как насчет того, чтобы я просто постирал ваш костюм?

Сяо Юаньму молчал. Вместо этого Чжоу Нань вмешался:

— Разве раньше у тебя не было двух миллионов юаней? Как ты можешь говорить, что у тебя нет денег?

Как только Чжоу Нань заговорил, к ним подбежал менеджер. Он поклонился и тут же извинился. Затем он выслушал то, что произошло, прежде чем искренне сказать:

— Господин Сяо, это вина нашего сотрудника. Мы обязательно компенсируем вам ваш костюм. У него нет денег, поэтому я компенсирую вам сумму от его имени.

Кто бы мог подумать, что официант будет так встревожен этими словами, что начнет плакать? Он внезапно опустился на колени и сказал:

— Господин Сяо, я прошу вас простить меня. Я отдам вам деньги, только дайте мне немного времени. Я сразу же соберу сто двадцать тысяч юаней и верну их вам.

Официант знал, какими «делами» тайно занимался менеджер бара. Если менеджер заплатит от его имени и узнает, что он обидел каких-то влиятельных шишек, его сразу отправят в такие клубы. С тех пор он не сможет жить хорошо.

— Прошу вас, — официант схватил Сяо Юаньму за штаны. — Я отдам их вам прямо сейчас. Это не займет много времени. Дайте мне два дня. Когда мы доберемся до берега, я отдам вам деньги.

Сяо Юаньму убрал ногу. Затем он посмотрел на менеджера, у которого было безразличное выражение лица. Ровным тоном он сказал:

— Переведите деньги прямо сейчас.

Менеджер был поражен. Он думал, что Сяо Юаньму согласится дать официанту два дня. Поскольку даже официант знал о том, что произошло снаружи, менеджер тоже был в курсе. Поэтому он знал, кто такой Сяо Юаньму. Основываясь на статусах Сяо Юаньму и официанта, он думал, что лучший способ решить эту проблему — просто простить другого.

Он не ожидал, что Сяо Юаньму заставит его перевести деньги. Разве это не было пощечиной бывшему его парня?

Хотя он и думал об этом, менеджер также думал, что этого следовало ожидать. Он занимался теневым бизнесом. Он часто общался со многими безжалостными фигурами. Он определенно не был обычным парнем, чтобы добиться того, что он имеет сейчас. В тот момент, когда он увидел Сяо Юаньму, он понял, что это не обычный человек. Из того, что он увидел из взаимодействий Сяо Юаньму и Сун Сюаньхэ, он понял, что их отношения не были похожи на отношения между любовником и его финансовым покровителем.

Как бы то ни было, все это не имело значения. Все, что он знал, — это то, что у него появился еще один работающий мальчик, который может делать ему деньги.

У Сун шаое был хороший вкус. Менеджер уже положил глаз на этого официанта и готовился прибрать его к рукам. Теперь у него была для этого веская причина.

Губы менеджера слегка скривились. Он поклонился и сказал:

— Господин Сяо, пожалуйста, выберите способ, которым вы хотели бы получить свои деньги.

Автору есть что сказать:

Сун Сюаньхэ: Я надеюсь, что еще больше идиотов войдут на линию огня Сяо Юаньму и отберут у него часть ненависти ко мне.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 45.1**

Аукцион начался ровно в десять.

В их отдельной кабинке никто из их группы из пяти человек, казалось, не был особенно заинтересован в аукционе. Сяо Жаньюнь, казалось, по какой-то неизвестной причине заинтересовалась Сяо Юаньму и все это время разговаривала с ним. Сяо Юаньму, который редко говорил или обращал внимание на других, был неожиданно нежен с Сяо Жаньюнь.

Конечно, никто, кроме Сун Сюаньхэ, не мог понять его мягкости. Сяо Шэнлинь даже подумал, что было бы довольно невежливо со стороны его двоюродной сестры приставать к Сяо Юаньму подобным образом. Это было потому, что, хотя Сяо Юаньму отвечал ей, все его ответы звучали очень равнодушно. Его ответы были короткими и эффективными.

Сяо Жаньюнь также могла сказать, что Сяо Юаньму был не из тех, кто много болтает, и что ей не следовало пытаться его разболтать. Тем не менее, она не знала почему, но с тех пор, как она впервые обменялась с ним словами, она чувствовала, что действительно хочет быть ближе к нему. Было что-то, что заставляло ее больше общаться с ним.

— Юаньму гэгэ, что-нибудь привлекло твое внимание, пока ты просматривал брошюру «Предметы»?

Ответ Сяо Юаньму был очень коротким и простым:

— Нет.

— Я думаю, что запонки Макфейла, сделанные на его 30-летний юбилей, тебе очень подойдут, — глаза Сяо Жаньюнь блеснули. Хотя она знала его всего около часа, она уже чувствовала близость к Сяо Юаньму. — Они бы очень хорошо смотрелись на той белой рубашке, которую ты только что сменил.

После того, как менеджер бара перевел деньги, Сяо Юаньму поднялся наверх, чтобы переодеться. Первоначально на нем была белая рубашка, но он сменил ее на черную. Черная рубашка придавала ему немного благородного, своевольного вида, нарушая его обычную безразличную ауру. Однако Сяо Жаньюнь все еще считала, что белый цвет больше подходит Юаньму гэгэ.

— Жаньжань, — Сяо Шэнлинь окликнул ее по имени. Хотя его тон был мягким, в нем также чувствовался намек на предупреждение. — Аукцион вот-вот начнется. Перестань беспокоить мистера Сяо.

Сяо Жаньюнь надула губы. Проведя с ними некоторое время, она сблизилась с Чжоу Нанем и даже с Сун Сюаньхэ. Теперь она говорила с ними гораздо более интимным и по-детски невинным тоном.

В этот момент она повернулась к Сун Сюаньхэ:

— Сюаньхэ гэгэ, Юаньму гэгэ, я вас беспокою, парни?

Сун Сюаньхэ мысленно разговаривал с Системой. Когда он внезапно услышал голос Сяо Жаньюнь, он даже не успел обдумать ситуацию:

— Нет. А что случилось?

Сяо Жаньюнь одарила Сяо Шэнлиня улыбкой, немного довольная собой.

Сяо Шэнлинь покачал головой и больше не обращал на нее внимания. Он продолжал листать брошюру, которую держал в руках, в поисках чего-нибудь, что могло бы заинтересовать его.

После того, как его прервала Сяо Жаньюнь, взгляд Сун Сюаньхэ случайно переместился на Сяо Юаньму. Он вспомнил слова Системы. Он просто так случайно встретился взглядом с Сяо Юаньму, и они оба на мгновение замерли. Затем Сун Сюаньхэ отвел взгляд.

Сун Сюаньхэ продолжил обсуждение предыдущей темы с Системой, отведя взгляд:

【Ты уверен, что это был тот самый официант, который обманом заставил первоначального хозяина продать себя в первоначальном сюжете?】

【Да. В книге он упоминался лишь однажды. Порывшись в посвященной ему базе данных, я смог убедиться, что это был он.】

Сун Сюаньхэ не думал, что это было совпадением. Хотя он точно не знал, чем занимается менеджер бара, но он знал, что от человека, который долгое время занимался теневым бизнесом, не сбежать. Кроме того, этот парень первоначального хозяина, похоже, тоже любил играть в азартные игры. Теперь, когда он был в руках этого менеджера, он, вероятно, не сможет создать никаких проблем в будущем.

Когда он так думал, ему казалось, что он извлек выгоду из несчастья Сяо Юаньму.

【Но этот официант был спровоцирован,】 — сказал Система. —【Если ты не сможешь избежать принуждения к употреблению наркотиков, все может развиваться в том же направлении, за исключением того, что другие люди могут занять роли первоначальных в сюжете персонажей.】

Сун Сюаньхэ, естественно, знал это. Более того, он уже все приготовил. Если он умрет, он умрет, но он никогда не позволит себе пасть так низко, чтобы стать зависимым от наркотиков, а затем продать себя, чтобы поддержать эту зависимость. Виновником его падения в наркотическую зависимость стал Лу Чао и его семья. Благодаря вмешательствам Сун Сюаньхэ Семья Лу уже сталкивалась с бесчисленными неудачами снова и снова до сих пор. Показатели их компании неуклонно снижались. Что касается Чжоу Жуна, который также был членом этого сложного любовного треугольника, у Сун Сюаньхэ тоже были планы на него.

Теперь, когда эти двое не могли спровоцировать неприятности, а репутация и авторитет Сун Гочао были разрушены, он больше не боялся мести Сяо Юаньму.

Кроме того, проведя время с Сяо Юаньму в сочетании с тем, что он знал из книги, Сун Сюаньхэ почувствовал, что в определенной степени понимает Сяо Юаньму. Сяо Юаньму действительно был из тех, кто мстит даже за самые незначительные обиды, но его методы не были грязными. Даже в книге, несмотря на то, что люди, которым Сяо Юаньму отомстил, обанкротились, он никогда не мучил их зловещими и порочными средствами. Поэтому бояться было нечего.

【Я разберусь с этим как только придет время.】— Взгляд Сун Сюаньхэ упал на запонки на экране. Его внимание переключилось, и его тон стал намного более небрежным. —【То, что должно произойти, произойдет.】

Аукционист с энтузиазмом представлял на экране пару запонок. Он рассказал о дизайнере, вдохновении дизайнера для создания произведения и истории, стоящей за ним. Слова продолжали сыпаться из его рта, и ему потребовалось около двух или трех минут, чтобы закончить рассказ.

Однако Сун Сюаньхэ ничего этого не слушал. Его взгляд был прикован к запонкам, глаза его постепенно загорались. Камера очень четко запечатлела каждую деталь.

Сун Сюаньхэ был модельером. Его очень интересовало все красивое, включая драгоценности, здания, автомобили, дизайн мебели и т. д. Но он не ограничивал себя только этим. Он также интересовался пейзажами, каллиграфией, картинами и даже дизайном видеоигр.

Среди этих интересов он очень прилежно изучал драгоценные камни. Для этого не было никаких причин, кроме того факта, что, когда его родители были живы, независимо от того, были ли это праздники или их годовщина, его отец всегда дарил матери какую-нибудь драгоценность. К сожалению, учитывая профессию его матери, носить их ей было неудобно. В любом случае, это не означало, что они ей не нравились.

Хотя, когда он был действительно молод, они сильно его поражали. Можно сказать, что на каком-то уровне эта ранняя оценка ювелирного дизайна стала большим источником вдохновения для становления его как модельера.

От этой пары запонок у него перехватило дыхание. В то же время они заставили его понять, чего не хватает в серии рисунков, которые он сделал недавно.

Драгоценностей!

Он знал, что нужно его проектам. Его одежду не нужно было украшать драгоценными камнями. Что им было нужно, так это набор аксессуаров, который будет им подходить.

На самом деле у многих роскошных модных брендов была не только одежда; у них также были соответствующие украшения и кожаные аксессуары, которые должны были сочетаться с их нарядами. В его предыдущем мире студия Сун Сюаньхэ только успела утвердиться. Поэтому он не думал так далеко. Таким образом, поскольку он не привык использовать аксессуары, Сун Сюаньхэ до сих пор не думал в этом направлении.

Когда он увидел эту пару запонок, его внезапно осенило. Его уныние от того, что он был недоволен своими проектами все это время, потому что он чувствовал, что им чего-то не хватает, исчезло в это мгновение.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 45.2**

Он не планировал производить здесь готовую одежду. Просто дизайн одежды был единственной вещью, которой он больше всего гордился. После того, как он внезапно переселился в другой мир, единственный способ дать себе душевное спокойствие, — напомнив себе, что он все еще остается самим собой и в конце концов вернется в свой мир, — состоял в том, чтобы создавать свои проекты на бумаге, поскольку они были единственной вещью, которая отличала его от первоначального хозяина. Однако, когда он внезапно достиг затруднений, в его сердце возникла легкая паника.

Теперь, когда он преодолел свои затруднения, беспокойство, скрытое в его сердце из-за перемены Сяо Юаньму, значительно уменьшилось.

— Стартовая цена — сто тысяч. Повышение ставки составляет десять тысяч.

На экране появилась цена. Сун Сюаньхэ на секунду погрузился в свои мысли, а цена запонок уже достигла двухсот тысяч.

Сун Сюаньхэ быстро нажал на кнопку для ставок и сразу поднял цену до трехсот тысяч.

Люди в отдельной кабинке были поражены внезапным поступком Сун Сюаньхэ. Когда он просматривал брошюру, он, казалось, не особенно интересовался этими запонками, но теперь, внезапно, он, казалось, был полон решимости выиграть их.

В отличие от других в комнате, глаза Сяо Жаньюнь загорелись. Она повернулась, чтобы посмотреть на Сяо Юаньму, и озорно моргнула. На ее лице появилась откровенная улыбка.

Сяо Шэнлинь и Чжоу Нань также обменялись взглядами. Они также слышали, что Сяо Жаньюнь сказала ранее. Они просто не ожидали, что Сун Сюаньхэ предложит цену за запонки из-за того, что сказала Сяо Жаньюнь.

Чжоу Нань раньше думал, что все это было странно. В прошлом, когда он видел Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму, хотя они отличались от обычных влюбленных пар, вокруг них все еще витала аура, которая не позволяла никому другому вставать между ними. Но в последние несколько дней общение между Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму оставило его в недоумении.

Теперь, когда Сун Сюаньхэ безрассудно тратил деньги на Сяо Юаньму, он почувствовал себя увереннее. В любом случае, похоже, этот парень не был соблазнен Вэй Чэнем.

Цена продолжала расти. Когда она достигла пятисот тысяч, ставки начали замедляться. За исключением Сун Сюаньхэ, все остальные, казалось, колебались несколько секунд, прежде чем увеличить ставку. В конце концов, независимо от того, насколько ограниченным тиражом была это пара запонок или насколько глубокий смысл они имели, грубо говоря, дизайнер еще не умер, поэтому он был способен сделать еще как минимум пару.

С такими мыслями последний претендент наконец сдался. В конце концов Сун Сюаньхэ выиграл запонки за шестьсот двадцать тысяч юаней.

Чжоу Нань улыбнулся и поднял свой бокал:

— Неплохо, Сун Эр. Поздравляю.

Сун Сюаньхэ был в очень хорошем настроении с тех пор, как он выиграл предмет, который хотел, и совершил прорыв. Он совсем не скрывал своего счастья и чокнулся бокалом с Чжоу Нанем. Его глаза были изогнуты, а его лицо сияло улыбкой.

— Спасибо.

В последнее время Сун Сюаньхэ редко выглядел таким ярким и беззаботным. Увидев его таким сейчас, беспокойство Сяо Шэнлиня по поводу случайных мрачных настроений другого исчезло. Он тоже поднял свой бокал:

— Поздравляю.

Сун Сюаньхэ, сияя, чокнулся с Сяо Шэнлинем. Когда он увидел, как Сяо Жаньюнь подняла свой стакан с соком, он тоже чокнулся с ней. И он не забыл о Сяо Юаньму. Он моргнул и сказал:

— Давай тоже чокнемся.

Сяо Юаньму заметил ликующее выражение лица другого и вспомнил слова, сказанные Сяо Жаньюнь. Выражение его глубоких глаз было сложным, и из-за этого его сердце стало биться еще более беспорядочно. Но даже в этом случае он не мог игнорировать тот факт, что счастье вспыхнуло в его сердце, когда он увидел, за какую цену Сун Сюаньхэ был готов купить эту пару запонок.

Он подавил желание своих губ подняться в улыбку. Его длинные, тонкие, светлые пальцы обхватили ножку бокала. Его голос был тихим и легким:

— Благодарю тебя.

Сун Сюаньхэ был настолько сосредоточен на запонках, которые должны были уже скоро появиться перед ним, что не расслышал слов Сяо Юаньму. Поэтому он радостно и просто чокнулся бокалами с другим, когда увидел, как тот поднял его. Затем он осушил свой бокал и улыбнулся, прежде чем сосредоточить все свое внимание на следующем предмете, выставленном на аукцион.

Сяо Юаньму изначально собирался сказать что-то еще, но Сун Сюаньхэ успел повернуться к нему затылком прежде, чем слова успели вырваться из его рта. Он не знал почему, но его чувства стали еще более сложными. Он действительно понял, что очень сильно хочет повернуть голову Сун Сюаньхэ и заставить другого серьезно выслушать его. Он не хотел, чтобы внимание другого было приковано к чему-то еще. Он хотел видеть, как тот улыбается ему, видеть, как он дарит ему эту пару запонок.

Но в конце концов Сяо Юаньму только опустил свой холодный взгляд в пол.

Аукцион, на котором, естественно, собрались большие шишки, был эксклюзивным. Запонки, которые выиграл Сун Сюаньхэ, были не чем иным, как закуской, чтобы разогреть аппетит и разогреть больших шишек. Предметы, которые появятся позже, были настоящими сокровищами, за которые люди будут готовы сражаться.

Сун Сюаньхэ знал, что история этого мира была более или менее похожа на историю его собственного мира. Поэтому он знал, что эта страна сильно похожа на его страну из старого мира — в ней так же существует множество национальных сокровищ и антиквариата, которые были потеряны за границей. Он не ожидал, что увидит такие вещи на этом аукционе.

Конечно, Сун Сюаньхэ мог только смотреть на что-то подобное этим предметам. Даже Сун Гочао не имел достаточное количество средств, чтобы позволить себе такие вещи.

Теперь, когда он подумал об этом, Сун Сюаньхэ вдруг понял, что не видел свою семью с тех пор, как отправился в круиз. Только что Сунь Цзиньжэнь сказал, что именно его брат раскрыл личность Сяо Юаньму. Поэтому Сун Сюаньхэ задался вопросом, где они все находятся.

Аукцион длился два часа. За исключением предметов, которые появились в первые десять минут, Сун Сюаньхэ не мог позволить себе ничего после. Поэтому он быстро потерял интерес.

Несмотря на это, он действительно пребывал в хорошем настроении. Поэтому он выпил несколько бокалов вина. Когда ему позвонил Гуань Чжи, он даже с радостью сообщил ему номер их кабинки, когда тот сказал, что ему скучно одному и он хочет прийти к нему.

Гуань Чжи прибыл очень быстро. Как он и утверждал, он действительно был один.

Войдя в кабинку, он сел рядом с Сун Сюаньхэ, отказавшись от всякой вежливости. Он пожаловался:

— Этот аукцион такой скучный.

— Почему ты один? — Сун Сюаньхэ был в хорошем настроении, поэтому не стал его прожаривать. Когда он сказал это, в его голосе даже прозвучала некоторая озабоченность.

Гуань Чжи ответил:

— Я приехал в Китай один. Моя семья поручила нескольким людям следить за мной, но я подумал, что это бессмысленно, поэтому не позволил им пойти со мной сюда.

— А как насчет Вэй Чэня? — небрежно спросил Сун Сюаньхэ.

— Я не особо близок с ним, — совсем не сдерживаясь, Гуань Чжи налил в бокал вино из только что открытой бутылки и сделал глоток. Он бросил косой взгляд на Сун Сюаньхэ и спросил. — Ты позвал меня, думая, что Вэй Чэнь будет со мной?

Сун Сюаньхэ не знал, почему другой спрашивает об этом. Однако, поскольку он был в хорошем настроении, он ответил:

— Ты сам захотел прийти. Почему ты думаешь, что я думал, что Вэй Чэнь должен быть с тобой?

Гуань Чжи фыркнул. Его тон был безразличным, но на лице играла улыбка:

— Я бы сам с ним не пошел. Он не дойдет до такого. Выборы не за горами, так что он не пришел бы в такое заметное место.

Сун Сюаньхэ знал, что отношения Гуань Чжи и Вэй Чэня были не очень хорошими. Но на самом деле его не волновали их отношения, поэтому он не стал развивать этот вопрос.

Однако Гуань Чжи был недоволен тем, что Сун Сюаньхэ ему не ответил.

Со стаканом в руке он ударил Сун Сюаньхэ, по-видимому, не нарочно. Он искал, о чем бы поговорить:

— Ты делал ставки на что-нибудь? Я только что выиграл бутылку и планирую подарить ее дедушке на день рождения.

— Я выиграл пару запонок.

В этот момент Чжоу Нань прервал его:

— Гуань Шао, я слышал, что Старый господин Вэй не планирует делать ничего особенного на свой день рождения. Ты что-нибудь об этом знаешь?

Гуань Чжи кивнул и решительно сказал:

— При нынешней политической ситуации неуместно проводить большое мероприятие. Скорее всего, он просто проведет что-нибудь дома.

Затем Чжоу Нань сменил тему и начал говорить о забавных вещах, которыми можно заняться в круизе. Гуань Чжи тоже был очень заинтересован в этом. В мгновение ока их разговор разгорелся.

Сун Сюаньхэ чувствовал себя счастливым и расслабленным. Вино этого круиза было хорошего качества, особенно в их кабинке. Чжоу Нань потратил на вино много денег, и Сун Сюаньхэ счастливо сидел и пил это великолепное вино.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 45.3**

Напротив, в тот момент, когда к ним вошел Гуань Чжи, Сяо Юаньму незаметно нахмурил брови.

Между этой жизнью и его прошлой жизнью было много различий. Например, он переродился намного раньше, чем должен был; Сун Сюаньхэ был другим, и некоторые люди тоже появились намного раньше.

Сяо Юаньму вспомнил, что он должен был впервые встретиться с Гуань Чжи только через пять лет. Пять лет спустя Гуань Чжи уже вернулся бы с учебы за границей. На него будут давить, чтобы он работал в компании своей семьи, и они впервые столкнутся друг с другом на приеме одной винной компании.

Он не ожидал, что Гуань Чжи появится в его жизни так рано. Из того, что он знал, Сун Сюаньхэ и Гуань Чжи не имели ничего общего друг с другом в его прошлой жизни. Но, судя по тому, что он видел сейчас, их отношения казались довольно хорошими.

Он понимал Гуань Чжи. Или, скорее, он знал всех, с кем другой часто проводил время.

Гуань Чжи казался спокойным, но на самом деле с ним было трудно иметь дело. Можно даже сказать, что было очень трудно настроиться на положительную сторону его личности.

По крайней мере, он никогда не видел, чтобы Гуань Чжи был по-настоящему близок с другим человеком. На этом фронте он был таким же, как и его двоюродный брат Вэй Чэнь. Они оба были бессердечны. Сяо Юаньму понятия не имел, почему он, казалось, проявил интерес к Сун Сюаньхэ.

Глаза Сяо Юаньму потемнели. Его взгляд упал на Сун Сюаньхэ, который спокойно наслаждался происходящим. Другой, казалось, пребывал в хорошем настроении — Сяо Юаньму мог прочитать это по его лицу. Просто он не знал, чувствовал ли другой счастье из-за этих запонок или из-за прибытия Гуань Чжи.

Если сыграло роль последнее...Сяо Юаньму прищурился. От одной мысли об этом у него уже испортилось настроение.

Независимо от того, каковы были их истинные отношения, по крайней мере сейчас, он и Сун Сюаньхэ были поверхностными любовниками. Для Сун Сюаньхэ проявлять доброжелательность к кому-то еще до того, как они расстались, было оскорблением по отношению к нему.

Сяо Юаньму думал об этом, когда увидел, как Сун Сюаньхэ высунул язык и облизнул оставшееся в уголке его рта вино. Другой, казалось, не замечал взглядов окружающих его людей. Он пил бокал за бокалом, прищуривая глаза всякий раз, когда делал глоток. Было очевидно, что он действительно наслаждался вином.

Бутылка вина очень быстро опустела. Прямо сейчас Сун Сюаньхэ чувствовал себя немного навеселе. Он открыл еще одну бутылку вина и налил себе еще один бокал, когда услышал, как Сяо Жаньюнь сказала:

— Сюаньхэ гэ, ты уже много выпил, ах.

Сун Сюаньхэ моргнул, его глаза немного прояснились. Его губы изогнулись в улыбке:

— Гэгэ долго пьянеет. Не волнуйся.

Кто знает, было ли это потому, что он уже был пьян, но уголки его глаз были слегка красными. Прямо сейчас, с изогнутыми в улыбке губами, с искрящимися весельем дугообразными глазами и ленивым выражением лица, он выглядел действительно соблазнительно.

Расслабленное лицо Сяо Жаньюнь вспыхнуло, когда он так странно посмотрел на нее. Она немного откинулась назад и тихо спросила Сяо Шэнлиня:

— Сюаньхэ гэ пьян? Я чувствую, что его поведение немного изменилось.

Когда Сяо Шэнлинь услышал это, он посмотрел на Сун Сюаньхэ. Хотя другой выглядел так же, как обычно, Сяо Шэнлинь все еще был немного обеспокоен:

— Сюаньхэ, не пей так много. Пожалуйста, постарайся не напиться.

— Ничего страшного не случится, если он напьется. — Чжоу Нань озорно улыбнулся. — Его есть кому вернуть в номер. Юаньму здесь. Ничего страшного, если он выпьет еще немного.

Сказав это, Чжоу Нань посмотрел на Сяо Юаньму:

— Правильно?

Сяо Юаньму отвел взгляд от Сун Сюаньхэ. Первоначально он планировал отобрать бокал вина у Сун Сюаньхэ, чтобы потом избавить себя от некоторых неприятностей. Но когда он увидел выражение лица Чжоу Наня, он, не зная почему, опустил протянутую к Сун Сюаньхэ руку. Затем он холодно кивнул.

Сун Сюаньхэ еще не был полностью пьян. Слушая их разговор, он улыбался.

— Сун шаое очень долго напивается. Я ни за что на свете так быстро не напьюсь.

Видя, что он выглядит трезвым, и его слова звучат нормально, остальные перестали обращать на него внимание.

Только Сяо Юаньму продолжал наблюдать за ним. Когда он увидел, как покраснел Сун Сюаньхэ, его собственные глаза потемнели настолько, что они стали похожи на бездонные колодцы.

В полночь аукцион официально закончился. Гости уходили один за другим. Сяо Юаньму также отвел Сун Сюаньхэ в их номер.

Когда он закрыл дверь, в их номер проникал только лунный свет. Через окно они могли видеть морские волны под огнями круиза.

Сяо Юаньму не пошел дальше в номер. Он просто стоял в дверях, его бездонный взгляд были устремлен на Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ спокойно стоял рядом с Сяо Юаньму. Когда он увидел, что другой смотрит на него, он протер глаза и сказал:

— Я хочу спать.

Однако человек, стоявший перед ним, ничего не сказал. Сяо Юаньму просто уставился на него. Казалось, что в его глазах клубились облака и туман. Он не мог сказать, что чувствует другой.

Сун Сюаньхэ чувствовал себя обиженным, когда его вот так проигнорировали. Он вытянул шею, чтобы посмотреть на кровать внутри своей комнаты. Он действительно хотел пойти и поспать. Но даже если он не был полностью трезв, его инстинкты говорили ему, что если он просто сделает то, что хочет, и пойдет туда, произойдет что-то плохое.

— Я хочу спать, — подчеркнул Сун Сюаньхэ.

На этот раз мужчина, который смотрел на него, наконец, ответил. Голос другого был освежающим и тихим, в его голосе слышался намек на подавленную бурю:

— Кто я?

Сун Сюаньхэ посмотрел на мужчину перед собой, немного озадаченный. Но он все равно послушно ответил:

— Сяо Юаньму.

Губы Сяо Юаньму изогнулись. Он усмехнулся:

— Я больше не «папочка»?

Сун Сяо Шаое, который сейчас был немного медлителен, слегка нахмурил брови. Он был немного зол, но в то же время он очень, очень устал. Он даже не потрудился выпустить свой гнев. Поэтому, хотя он и не был счастлив, он только нахмурился и свирепо посмотрел на Сяо Юаньму.

Но когда на Сяо Юаньму так посмотрели затуманенные глаза другого, он почувствовал, как у него перехватило дыхание. В этот момент в его сознании внезапно возникла сцена, которая повторялась бесчисленное количество раз, независимо от того, бодрствовал он или спал: Сун Сюаньхэ сидел у него на коленях, пойманный в его объятия. Тем временем Сяо Юаньму без всяких угрызений совести мучил его рот и слушал тихие стоны и вздохи другого. Как Сун Сюаньхэ был беспомощен, и у него не было выбора, кроме как позволить другому продолжать поцелуй.

Сун Сюаньхэ выпил много вина. Ему хотелось спать и пить. Несмотря на это, когда Сяо Юаньму так смотрел на него, он не осмеливался уйти. Он мог только нежно облизать нижнюю губу в попытке увлажнить потрескавшиеся губы.

Но прежде чем он успел убрать язык, Сяо Юаньму внезапно схватил его за подбородок и втянул его в свой рот. Другой мужчина приоткрыл губы Сун Сюаньхэ и исследовал каждый уголок его рта. Он сосал язык Сун Сюаньхэ, пока ему не стало больно и дыхание не стало прерывистым.

Сун Сюаньхэ подсознательно хотел бороться. Однако, даже если бы он не был пьян, он не мог сравниться силой с Сяо Юаньму. Более того, как только он поднял руки, Сяо Юаньму одной свободной рукой завел их за спину Сун Сюаньхэ. Затем другой свободной рукой он прижал другого к двери, целуя еще более страстно и своенравно.

На вкус Сун Сюаньхэ был таким же, каким его помнил Сяо Юаньму. Этот поцелуй был даже лучше, чем в его мечтах. Сколько бы он ни целовал его, он все равно хотел большего. Он совсем не чувствовал удовлетворения.

Просто сейчас было не то время.

Сяо Юаньму слегка отпустил Сун Сюаньхэ, но все еще продолжал нежно целовать его в губы, не позволяя другому убежать. Он увидел покрасневшие глаза другого, а также растерянное выражение недовольства на его лице. Уголки его губ приподнялись.

Даже если он не мог понять, каковы были мотивы Сун Сюаньхэ, то, что Сун Сюаньхэ взял на себя инициативу преследовать его первым, было фактом. Поскольку это было так, то у Сяо Юаньму не было никаких причин отпускать его.

Автору есть что сказать:

Сун Сюаньхэ: Нет, я этого не делал, не говори ерунды, это был не я!

Сяо Юаньму: Я поймал тебя, так что ты мой.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 46.1**

Сун Сюаньхэ чувствовал себя измученным, и у него сильно болела голова.

Он уже собирался перевернуться и потереть виски, когда понял, что чья-то рука обхватила его за талию, удерживая на месте. Когда владелец этой руки почувствовал его движение, рука напряглась, оттягивая его назад. Секунду спустя кто-то прижал Сун Сюаньхэ к груди.

В голове Сун Сюаньхэ все еще царил беспорядок. Он поднял голову, чувствуя головокружение. Увидев знакомое лицо, он моргнул. Когда воспоминания вернулись к нему, смятение постепенно рассеялось, и его зрачки начали сужаться.

Прошлой ночью Сяо Юаньму воспользовался его пьяным состоянием и поцеловал его.

Выражение лица Сун Сюаньхэ менялось с каждой секундой. То, что произошло прошлой ночью, прокручивалось в его голове: от непроницаемого выражения лица Сяо Юаньму до этого внезапного поцелуя. Тысячи мыслей пронеслись в его мозгу. Он мог сказать, что что-то не так, но выяснить это было так же трудно, как попытаться поймать падающую звезду. Зародившаяся мысль исчезла в мгновение ока. Он не мог ухватиться за нее, как ни старался.

До этого он чувствовал, что его отношения с Сяо Юаньму опустились ниже точки замерзания, как он и хотел. Но, судя по действиям Сяо Юаньму прошлой ночью, это было явно не так.

Более того, с прошлого вечера он начал чувствовать Сяо Юаньму опасным. Он не осознавал этого, пока был пьян, но сейчас, после пробуждения, к нему закралась только одна мысль: чем дальше он сможет уйти от Сяо Юаньму, тем лучше.

Сун Сюаньхэ без всякой нежности отстранил от себя руку Сяо Юаньму. Затем он сел и осмотрел идеальное спящее лицо, лежащее на подушке.

Он не знал почему, но ему казалось, что он что-то упустил. Но как он ни старался, он не мог понять, что именно.

Под пристальным взглядом Сун Сюаньхэ Сяо Юаньму медленно открыл глаза. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ уже проснулся, на его лице появилось удивление. Нахмуренные брови другого быстро разгладились, и в его глазах появилась ясная улыбка. Он только что проснулся, и его голос был немного хриплым:

— Доброе утро.

Это было похоже на ...

Сун Сюаньхэ широко раскрыл глаза. Он был похож на Сяо Юаньму до автомобильной аварии!

Поскольку они были вместе все это время, он не понимал, что Сяо Юаньму изменился. Помимо того факта, что выражение лица Сяо Юаньму казалось немного другим, чем раньше, и того факта, что он стал говорить меньше, он не сильно изменился после аварии. Поэтому Сун Сюаньхэ не понял, что что-то было не так.

Но Сяо Юаньму прошлой ночи отличался от Сяо Юаньму в последнее время. Разница была очень тонкой. Единственным отличием было выражение лица, с которым он смотрел на других.

У Сяо Юаньму до аварии всегда было холодное выражение лица, даже когда он сердился. Однако, когда он смотрел на людей, в его глазах все еще оставалась какая-то теплота. В тот раз, когда Сун Цзяни намеренно спровоцировала Сяо Юаньму в кабинете Сун Сюаньхэ, Сун Сюаньхэ вспомнил, что, хотя Сяо Юаньму очень хорошо контролировал себя, он все еще мог видеть холод и несчастье в глазах другого.

Но нынешний Сяо Юаньму...хотя выражение его лица не было холодным, в его глазах не было тепла, когда он смотрел на других. Сун Сюаньхэ вспомнил вчерашнее событие с Сунь Цзиньжэнем. Он вспомнил выражение лица Сяо Юаньму, когда тот случайно взглянул на него. Другой очень странно смотрел на Сунь Цзиньжэня.

Это было похоже на то, что Сяо Юаньму смотрел не на другого человека, а скорее на какое-то мельтешащее существо. Или, другими словами, он как будто смотрел на насекомое, которое мог раздавить в любой момент. Даже когда он столкнулся с тошнотворными словами Сунь Цзиньженя и откровенно непристойным выражением его лица, в его глазах не было ни гнева, ни, честно говоря, каких-либо эмоций. Это было похоже на то, что он вообще не воспринимал другого всерьез.

Выражение лица Сун Сюаньхэ слегка изменилось. Он не мог скрыть противоречивые чувства в своих глазах, когда смотрел на Сяо Юаньму. Поэтому он повернулся на бок и встал, чтобы одеться в какую-нибудь одежду. Он не обратил внимания на «доброе утро» Сяо Юаньму и просто вышел из комнаты, стараясь вести себя как можно более нормально.

Как только дверь закрылась, Сяо Юаньму приподнялся одной рукой, уголки его губ изогнулись в легкой, непринужденной улыбке.

Прошлая ночь была лучшей, которую он когда-либо проводил за свои двадцать с чем-то лет жизни. Как только он закрыл глаза, он погрузился в глубокий, непрерывный сон, который длился всю ночь. Когда он проснулся, ему было настолько уютно, что он сразу же зарядился хорошим настроением.

Он никогда не ожидал, что Сун Сюаньхэ так повлияет на его сон.

Когда Сяо Юаньму вспомнил противоречивое, паническое выражение на лице Сун Сюаньхэ, его улыбка стала еще шире.

Он мог сказать, что другой делал все возможное, чтобы скрыть свои чувства. Если бы Сяо Юаньму еще не переродился, он, возможно, не увидел бы другого насквозь. Однако практически никто не мог скрыть своих эмоций от его нынешнего «я».

Более того, Сяо Юаньму подумал, что попытка Сун Сюаньхэ изобразить спокойствие во время бегства была действительно милой.

Теперь, когда он смирился с этими чувствами и открыл двери в воспоминания своего предперерожденного «я», он, наконец, понял, почему в прошлом он влюбился в Сун Сюаньхэ.

Он влюбился в него потому, что Сун Сюаньхэ был умным и откровенным, но в то же время неуклюжим и нескладным. Сун Сюаньхэ жил так, как хотел, и был очень искренним. У него было своеволие, которого Сяо Юаньму ни до, ни после его перерождения не мог получить. Независимо от своего статуса или личности, другой был способен оставаться вольнодумствующим, где бы он ни находился.

К нему почти идеально подходила одна поговорка, которую он когда-то слышал раньше. Вместо того, чтобы ограничивать любовь, я предпочел бы любить свободный дух.

Сун Сюаньхэ в этой жизни был свободным духом.

Хотя его чувства к Сун Сюаньхэ не были такими чистыми, как у него до перерождения, — и даже, вполне вероятно, что он никогда не сможет по-настоящему полюбить его, — он никогда не отпустит кого-то, кто мог бы успокоить его сердце и сделать его счастливым.

Сун Сюаньхэ выскочил из своей комнаты и направился в буфет на четвертом этаже. Он небрежно схватил несколько кусочков хлеба и стакан сока, прежде чем найти место, чтобы съесть свой завтрак.

Когда он допил свой стакан апельсинового сока со льдом, волосы на его теле, которые встали дыбом из-за предположения, которое он только что высказал, наконец легли обратно. Сун Сюаньхэ глубоко вздохнул и уставился на рябь морской воды, видимой через круглое окно. Постепенно он успокоился.

Никаких возможностей для перерождения еще не было. Было еще слишком рано. Более того, даже если Сяо Юаньму переродился, Сун Сюаньхэ еще не сделал ничего, что могло бы его обидеть. Когда он подумал об этом, Сун Сюаньхэ понял, что, возможно, это было хорошо.

【Система.】

【Что случилось?】— Ответ Системы был очень серьезным. Он уже распознал паттерн поведения. Всякий раз, когда Сун Сюаньхэ называл его «Эр Гоу», он не хотел спросить его о чем-то серьезном. Однако, если он называл его «Системой», это означало, что возникла большая проблема.

【Тебе не кажется, что в последнее время, Сяо… 】

— Здравствуйте, простите за беспокойство. Мы можем присесть к вам?

Его мысли были прерваны на полпути. Сун Сюаньхэ поднял глаза, на его лице было написано явное раздражение из-за того, что его прервали.

Эти двое, очевидно, заметили выражение лица Сун Сюаньхэ. Тем не менее, они думали, что другой был раздражен тем, что они прервали его одиночество. Поэтому человек, который только что говорил, продолжил:

— Это вы же вчера выиграли те запонки Макфейла?

Сун Сюаньхэ нахмурил брови. Он не ответил и просто равнодушно посмотрел на этого человека.

Молодой человек почувствовал себя несчастным от того, что на него так смотрели. Однако он сказал:

— Дело вот в чем, я хочу кое о чем с вами договориться. Могу я подсесть к вам, чтобы обсудить это более подробно?

— Извините, но именно сейчас я хочу поесть в одиночестве, — сказал Сун Сюаньхэ бесцветным тоном, отказ в его голосе был очень очевиден.

Молодой человек помолчал. Он выглядел беспомощным. Блондин рядом с ним нахмурился. На беглом китайском он грубо сказал:

— Мистер, мы пришли сюда, чтобы добросовестно вести переговоры. Я надеюсь, что ты можешь, по крайней мере, говорить с нами с некоторым элементарным уважением.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 46.2**

Голова Сун Сюаньхэ, которая беспокоила его уже с момента пробуждения, слабо пульсировала. Более того, его настроение уже было испорчено из-за того, что произошло прошлой ночью, и из-за его догадки этим утром. Теперь эти два человека просто так пристали к нему. За исключением тех случаев, когда дело касалось Сяо Юаньму, который в конечном итоге мог держать себя в руках, Сун Сяо Шаое никогда не позволял обижать себя.

Поэтому он вообще не собирался быть вежливым с этими двумя людьми.

— Ни один из вас не кажется более уважительным, чем я, учитывая, как вы прерываете чей-то завтрак и настаиваете на том, чтобы сесть ко мне, несмотря на то, что в этом огромном обеденном зале так много пустых столов.

Сун Сюаньхэ слегка приподнял подбородок, искоса глядя на них. Несмотря на то, что он сидел, он казался очень благородным и возвышенным. Его аура не проигрывала против этих двух людей, несмотря на то, что они имели преимущество в позиции. Напротив, казалось, что его аура на самом деле подавляет их.

— Не наглей! — Блондин говорил как коренной китаец и даже мог легко использовать идиомы. Он сказал. — Мы пришли сюда с искренностью. Дэи тоже был очень вежлив с тобой. Ты первый грубо обошелся с нами. И все же ты говоришь, что это мы не проявляем уважения?

Сун Сюаньхэ рассмеялся и поднял бровь:

— Могу я задать вопрос гордому господину Дэи? Вы, как я вижу, китаец. Могу я спросить, почему мои слова показались вам грубыми? Что, разве отказывать незнакомцам сидеть за моим столом, когда в столовой полно свободных мест — это проявление невежливости?

Цзян Дэи был в ярости из-за прозвучавшего прилагательного, которое Сун Сюаньхэ поставил перед его именем. Однако он знал, что все в этом круизе были богачами, и поэтому он не мог опрометчиво провоцировать людей. Поэтому, несмотря на то, что он был зол, он подавил свой гнев и изо всех сил постарался, чтобы его голос прозвучал мягко:

— Моему другу просто нужно обновить знания о некоторых китайских идиомах. Позвольте мне извиниться. Мы не имели в виду никаких дурных намерений, когда попросились подсесть к вам. Нам действительно нужно кое-что обсудить с вами. Это связано с запонками, которые вы выиграли вчера.

Сун Сюаньхэ не скрывал насмешки в своих глазах. Уголки его губ приподнялись, и его тон смягчился:

— Поскольку он иностранец, я могу простить его за то, что он не понимает наш язык и неправильно использует идиомы. Что касается того, что произошло ранее, я также должен извиниться. В моем отказе также не было злого умысла. Я просто не люблю, когда меня беспокоят за завтраком. Я надеюсь, что вы проявите ко мне некоторое уважение и сначала дадите мне спокойно закончить завтрак. Ладно?

Как только он заговорил, вокруг них поднялась волна смеха. Зрители вокруг даже не потрудились скрыть свое хихиканье. Это заставило выражения лиц Цзян Дэи и его спутника стать неприглядными.

Снова и снова он чувствовал себя неловко на публике. Лицо Цзян Дэи вспыхнуло, гнев в его глазах усилился. Несмотря на это, он только поджал губы и сказал мужчине рядом с ним:

— Хейден, пойдем.

С блондином по имени Хейден было не так легко иметь дело. Он положил руку на стол и наклонился, глядя на Сун Сюаньхэ с очень близкого расстояния:

— Меня зовут Хейден Шредер. Я надеюсь, что ты сможешь поговорить с нами вежливо.

Сун Сюаньхэ улыбнулся, нисколько не испугавшись его, когда он встретился с ним взглядом:

— А я Сун Сюаньхэ. Я надеюсь, что ты сможешь выучить китайский, прежде чем снова заговоришь со мной.

Хайден Шредер не ожидал, что Сун Сюаньхэ не будет ни бояться его, ни уважать, услышав его фамилию. Другой даже осмелился спровоцировать его. Он выпрямился с непроницаемым выражением лица:

— Эта пара запонок чрезвычайно важна для моего друга. Я готов заплатить тебе вдвое больше того, за что ты купил эти запонки. Я надеюсь, что ты решишь расстаться с ними.

Они не подняли такого большого шума, но взгляды всех людей, находящихся поблизости, все еще были прикованы к этим трем мужчинам. Некоторые люди наблюдали за этим с самого начала. Поэтому, хотя они думали, что Хейден Шредер вел себя довольно высокомерно, они также думали, что он был вполне искренним человеком.

Эти запонки стоили всего сто тысяч юаней. Окончательная цена продажи в пятьсот с лишним юаней уже превысила их стоимость. Прямо сейчас Сун Сюаньхэ может получить прибыль, продав их Хейдену Шредеру. Хотя прибыль была небольшой, компания Семьи Шредер была дочерней компанией Семьи Хоффман — одной из восьми основных семей. Стоило бы оказать ему эту услугу.

Невозможно, чтобы кто-то не знал, кто такая семья Шредер. Поэтому они думали, что этот молодой азиат обязательно согласится на их условие.

Однако Сун Сюаньхэ понятия не имел, кто такие Семья Шредер. В книге говорилось только о восьми основных семьях, и первоначальный хозяин больше ничего не знал. Там действительно не было никаких упоминаний о каких-либо дочерних компаниях. Но даже если бы Сун Сюаньхэ и знал о них, когда он разозлился, даже сам Бог не смог бы изменить его мнение.

— Эти запонки также имеют для меня необычайное значение, — мягко сказал Сун Сюаньхэ. — Если у вас больше ничего нет, я надеюсь, что вы двое не будете продолжать мешать мне завтракать.

— Я очень сожалею о том, что произошло ранее, — сказал Цзян Дэи, — и я знаю, что у господина Суна нет недостатка в деньгах. Но я надеюсь, что вы выслушаете причину, по которой мне нужны запонки. Эти запонки очень важны для меня. Они могут повлиять на мою жизнь.

Цзян Дэи выглядел очень искренним, и его тон был очень серьезным. Поначалу все думали, что он очень грубо нарушил покой Сун Сюаньхэ и попросился подсесть к нему. Когда они услышали, как он это сказал, их мнение изменилось, и все подумали, что за такой поступок его можно было простить.

Если эти запонки были действительно важны для него настолько, что могли повлиять на его жизнь, то любому было бы трудно оставаться спокойным.

Но все же…Как запонки Макфейла могли повлиять на чью-то жизнь?

У большинства людей, которые смотрели это шоу, был тот же вопрос. Поэтому взгляды, устремленные в их сторону, только умножались.

Видя, что Сун Сюаньхэ молчит, Цзян Дэи вздохнул с облегчением и почувствовал себя внутренне счастливым. Он решил ковать, пока железо было горячим, и продолжил:

— Вообще-то я модельер. Я только что окончил университет Малано. Я уже имел удовольствие присутствовать на одной из лекций Макфейла. С тех пор я очень им восхищаюсь. Я также черпал вдохновение в работах Макфейла. Макфейл сказал, что хочет сотрудничать с новыми модельерами или лейблами. Он также сказал, что не смотрит на опыт или историю, выбирая, с какими модельерами или лейблами от хочет сотрудничать. Он заботится только о дизайне. Поэтому я хотел бы попробовать пробиться и поработать с ним. Эта пара запонок имеет большое значение для Макфейла. Я надеялся использовать эти запонки, чтобы получить возможность работать с ним. Я надеюсь, что вы продадите их мне.

Цзян Дэи сказал все это на одном дыхании, прежде чем сделать краткий вдох воздуха. Он посмотрел на Сун Сюаньхэ в предвкушении.

Вопреки ожиданиям, Сун Сюаньхэ даже не поднял глаз во время его речи. Когда Цзян Дэи закончил говорить, прошло несколько секунд, прежде чем Сун Сюаньхэ наконец поднял голову. Казалось, он погрузился в свои мысли и только что пришел в себя. Затем он равнодушно выдохнул:

— О!

И это все.

Цзян Дэи почти не мог сохранять спокойное выражение лица. Он не ожидал, что после всего сказанного другой скажет только «о». Более того, он подозревал, что Сун Сюаньхэ вообще его не слушал!

— Мистер Сун, — Цзян Дэи заставил себя улыбнуться. — Вы продадите их мне?

Сун Сюаньхэ наклонил голову и вдруг спросил:

— Если запонки так важны для вас, почему вы сами их вчера не купили? Я помню, что вчера вечером все получили одну и ту же брошюру. Не может быть, чтобы я смог найти эти запонки, в то же самое время, как вы, для кого эти запонки многое значат, не заметили их, ах.

Выражение лица Цзян Дэи застыло. Он взглянул на Хейдена, который стоял рядом с ним с виноватым выражением лица. Но когда Хейден подумал об их вчерашнем вечере, уголки его губ приподнялись:

— Вчера вечером у нас было чрезвычайно важное дело. Вот почему мы не явились на аукцион. Тебе просто нужно отдать нам запонки, и мы компенсируем тебе потраченную на них сумму в двойном размере. Зачем так много слов?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 46.3**

— Что в этом круизе могло быть важнее того, что может повлиять на его жизнь? — Сун Сюаньхэ с фальшивой улыбкой взглянул на отметины на обнаженной шее Цзян Дэи. — Похоже, у мистера Деи гораздо больше «чрезвычайно важных дел», чем у обычного человека.

Соседние гости, которые могли видеть засосы на шее Цзян Дэи, также тихо посмеивались. Эти тихие смешки донесли смысл до тех, кто стоял чуть поодаль и не мог видеть Цзян Дэи. В одно мгновение все поняли, что он имел в виду.

Люди, приглашенные на этот корабль, знали большинство других гостей. Даже если бы они не были знакомы, они смогли бы узнать остальных в лицо. Они знали Сун Сюаньхэ и Хейдена, но никогда раньше не видели Цзян Дэи, которого привел Хейден. Когда они увидели засосы на его шее и выражение лица Хейдена, когда тот говорил о «чрезвычайно важных делах», как они могли не понять, что происходит?

Прошлой ночью они пропустили аукцион, потому что Хейден был занят со своим маленьким любовником. Сегодня он выступает перед Сун Сюаньхэ, чтобы выслужиться перед своим маленьким любовником.

Выражение лица Цзян Дэи застыло. Смех эхом отдавался в его ушах. Ему стало стыдно, когда он почувствовал, что люди вокруг оценивают его, как открыто, так и тайно. Он посмотрел на спокойного, своенравного Сун Сюаньхэ, и ненависть просочилась в его существующий гнев.

— Господин Сун, — Цзян Дэи подавил злой тон своего голоса, — я понимаю, если вы не хотите их продавать. Нет необходимости унижать меня злыми словами.

Сун Сюаньхэ моргнул, выглядя крайне невинно:

— Что такого злого я сказал? Скажите мне, и я перефразирую.

Хейдена не волновало, что люди узнали об их с Цзян Дэи вечере. Он не думал, что это вообще нужно скрывать. Однако он чувствовал себя спровоцированным отказом Сун Сюаньхэ. Он сказал:

— Господин Сун, что для тебя важнее: семья или какие-то запонки? Тщательно взвесь свое решение. Что для тебя значит больше?

Услышав угрозу Хейдена, Сун Сюаньхэ рассмеялся. Он сказал:

— Мне очень нравятся эти запонки. Хотя я не могу сказать, что они чрезвычайно важны, я не планирую отдавать их другим людям. Что касается моей семьи, то она, очевидно, не может сравниться с тем, что мистер Дэи считает «чрезвычайно важным».

— Господин Сун! — Цзян Дэи чувствовал, что Сун Сюаньхэ тонко намекал на то, что они вчера делали с Хейденом. Казалось, что все смотрят на него с насмешкой, издеваясь над ним за то, что он не соблюдает приличия. Это заставило его почувствовать себя крайне неловко. Более того, Сун Сюаньхэ продолжал язвить ему. Это заставило его почувствовать невыносимый стыд и негодование.

— Я уже сказал вам, что эти запонки чрезвычайно важны для меня. Более того, я также объяснил, почему. Я надеюсь, что вы не превратно истолкуете смысл моих слов. Я пришел к вам, потому что думал, что эти запонки для вас были не чем иным, как аксессуаром. Между тем, они могут оказать большое влияние на мою карьеру. Вот почему я действовал так опрометчиво. Поскольку вы не согласны, то нет необходимости продолжать этот разговор.

Цзян Дэи был так зол, что его глаза покраснели. Взволнованный и не желающий принимать это унижение, он добавил:

— Я знаю, что моя жизнь и тот факт, что они чрезвычайно важны для меня, ничто по сравнению с моментом счастья для вас. Но я не верю, что я ниже вас. Я надеюсь, что вы сейчас извинитесь за свои грубые замечания.

— Почему это он должен извиняться? — Ясный, мелодичный голос прервал его. — Это вы настояли на том, чтобы подсесть к кому-то за стол, не думая о чувствах другого человека. Затем вы рассказали историю о необычайном значении запонок для вас, не задумываясь о том, хочет ли другая сторона вас слушать. Вы даже клевещете на другого человека, говоря, что он сказал злые слова. А теперь вы заставляете другого извиняться. По-моему, он не смотрит на вас свысока. Это вы ведете себя слишком властно.

Гуань Чжи и Чжоу Нань вышли из задней комнаты и сели за стол Сун Сюаньхэ. Затем Гуань Чжи продолжил:

— Я думаю, что это вы должны извиниться.

Хейден в шоке посмотрел на Гуань Чжи. Он, естественно, знал, что это был единственный наследник семьи Гуань. Он никогда раньше не слышал, чтобы Семья Гуань имела какие-либо отношения с китайской Семьей Сун. Или, скорее, он не слышал, чтобы китайская семья Сун имела что-то общее с восемью основными семьями. Он не ожидал, что Гуань Чжи заступится за другого.

В тот момент, когда он увидел, что Гуань Чжи сел к нему за стол, Хейден принял стратегически важное решение. Он повернулся к Цзян Дэи и сказал:

— Извинись.

Цзян Дэи не узнал Гуань Чжи. Тем не менее, увидев выражение лица Хейдена, он понял, что не может его провоцировать. Когда они решили отправиться на поиски Сун Сюаньхэ, они думали, что смогут использовать семейное происхождение Хейдена, чтобы оказать на него давление. Но теперь пришел кто-то с более впечатляющим происхождением. Естественно, он не посмел отказаться извиниться. В конце концов, Хейден был его билетом к успеху, за который он ухватился после многих трудностей. Он не мог разозлить его.

— Я приношу свои глубочайшие извинения. — Цзян Дэи опустил голову, выглядя крайне смущенным. — Эти запонки слишком важны для меня. Вот почему я в своем рвении забыл о хороших манерах. Я надеюсь, что вы простите меня.

Взгляд Сун Сюаньхэ упал на Гуань Чжи, который украл его ломоть хлеба. Затем его взгляд переместился на Цзян Дэи. Выражение его лица не изменилось:

— Я знаю, что они очень важны для вас и вашей жизни, но это не имеет ко мне никакого отношения. Вы не должны извиняться за то, что помешали мне позавтракать. Просто уходите. Убирайтесь с моих глаз.

Гуань Чжи рассмеялся, откусывая кусок хлеба. Раньше он думал, что отношение Сун Сюаньхэ именно к нему было плохим. Он не ожидал, что другой будет так же себя вести и с другими. Похоже, дело было не в том, что он не нравился другому. Он просто так ко всем относился.

Только из того, что он увидел прошлой ночью, ему показалось, что Сяо Юаньму, которого он встретил прошлой ночью, стал другим. Вот о чем думал Гуань Чжи, жуя хлеб.

— Не наглей, — Хейден нахмурился. Он заставил Цзян Дэи извиниться перед Сун Сюаньхэ, потому что он опасался Гуань Чжи. Однако это не означало, что он не будет настороженно относиться к Сун Сюаньхэ. Семья Сун даже не стоила того, чтобы упоминать о ней в его присутствии.

— Хейден.

Цзян Дэи потянул Хейдена за рукав. Он хотел убедить другого замолчать. Однако как раз в тот момент, когда он собирался заговорить, он увидел, как к нему подошел чрезвычайно красивый мужчина с невероятной аурой. Этот человек заставил его забыть, что он хотел сказать. Он чувствовал, как колотится его сердце, и не мог отвести взгляд.

Он почувствовал, что прибыла его муза.

Сун Сюаньхэ также заметил Сяо Юаньму, который был одет в рубашку и брюки. Другой медленно подошел к нему, совершенно невозмутимый. Его глаза были устремлены на Сун Сюаньхэ, его взгляд походил на гигантскую сеть, которая спокойно заманивала добычу внутрь. Но после того, как Сун Сюаньхэ моргнул, это странное чувство внезапно исчезло.

Холодный взгляд Сяо Юаньму сильно оттаял с тех пор, как он поспал вместе с Сун Сюаньхэ. Сейчас его глаза были точно такими же, как до автомобильной аварии. Как будто они были покрыты тонким слоем инея, который можно было легко разбить. Хотя они были холодными, его глаза вовсе не казались бесчувственными.

В этот момент Сун Сюаньхэ внезапно подумал о гипотезе, которую он собирался проверить. Но сейчас, глядя на Сяо Юаньму, он медленно загнал эту гипотезу обратно в глубокие тайники своего разума.

Сун Сюаньхэ слегка поджал губы. Вероятно, он был сбит с толку всем этим алкоголем прошлой ночью. Вероятно, он слишком много думал тогда, когда его разум находился в тумане.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 47.1**

— Юаньму, ты пришел. — Чжоу Нань заговорил первым. Он указал на место рядом с Сун Сюаньхэ и просиял. — Как ты мог позволить Сун Сяо Эр завтракать в полном одиночестве? Без тебя он просто жует несколько кусков хлеба. Он ест, не чувствуя вкуса пищи.

Сун Сюаньхэ пришел в себя, когда услышал поддразнивания Чжоу Наня. Его губы дрогнули, и он отвел взгляд:

— Сядь уже.

Взгляд Сяо Юаньму скользнул по Хейдену и Цзян Дэи, которые стояли в стороне. Когда он увидел безумное, ошеломленное выражение на лице Цзян Дэи, его глаза слегка потемнели, и в них промелькнуло отвращение. Он сел и спросил холодным голосом:

— Кто они такие?

— Это Хейден Шредер из семьи Шрейдер. — Сун Сюаньхэ представил их ровным тоном. — Рядом с ним его друг, господин Цзян Дэи. Они хотели посидеть здесь со мной и купить запонки, которые я выиграл вчера на аукционе.

Глаза Сяо Юаньму потемнели еще больше. Он повернулся, чтобы посмотреть на высокого Хейдена Шредера. Он знал семью Шредер, но никогда раньше не видел Хейдена. Он просто не ожидал, что люди Семьи Шредер осмелятся попытаться украсть то, что принадлежало ему.

Хейден был сбит с толку пристальным взглядом Сяо Юаньму. Он не знал почему, но ему казалось, что он где-то видел Сяо Юаньму раньше. Однако для него все восточные азиаты выглядели одинаково. Даже после того, как он напряг свои мозги, он не мог вспомнить, где видел его раньше.

— Все уже решено. — Сун Сюаньхэ не нравился ни Шредер, ни его друг. Однако он также вырос во влиятельной семье. Он все равно представил их. Однако сделал он это очень кратко. Он не хотел говорить о них.

После представления Сун Сюаньхэ подпер подбородок рукой и посмотрел на Хейдена:

— Господин Шредер, есть еще вопросы?

Сун Сюаньхэ прервал мысли Хейдена Шредера. Он перестал слишком много думать и просто бросил злобный взгляд на непослушного Сун Сюаньхэ. Затем он оттащил Цзян Дэи, у которого все еще было ошеломленное выражение лица, прочь.

Когда они ушли, Чжоу Нань нахмурился:

— У этого Шредера что, с головой не все в порядке? Он действительно пытался публично купить у тебя эти запонки для своего маленького любовника. Неужели он не заботится о своей репутации?

Гуань Чжи рассмеялся:

— Он из людей Хоффман. Семья Сун не представляет для него никакой угрозы. Он был полон решимости победить, когда пришел сюда. Это никак не могло ударить по его репутации.

Гуань Чжи привык быть прямолинейным. Он только что сказал, что Семья Сун была меньше, чем Семья Шредер. Однако, как только эти слова слетели с его губ, он вдруг понял, что это может испортить настроение Сун Сюаньхэ. Он не мог удержаться, чтобы не сжать губы и не повернуться, чтобы взглянуть на Сун Сюаньхэ.

Вопреки тому, что он ожидал, Сун Сюаньхэ все еще смотрел на удаляющиеся спины двух мужчин, подперев подбородок рукой. Когда он заметил пристальный взгляд Гуань Чжи, он небрежно сказал:

— Это верно.

Гуань Чжи: ....

Гуань Чжи фыркнул.

— Семья Шредер — всего лишь одни из псов Хоффмана. — Гуань Чжи вздернул подбородок. Он взглянул на Сун Сюаньхэ и притворился надменным. — После того, как он увидел меня, он не посмел ничего тебе сделать. Тебе не нужно больше бояться.

Глаза Сун Сюаньхэ изогнулись в улыбке:

— А разве я кого-то боялся?

Гуань Чжи поперхнулся. Он поджал губы и сердито посмотрел на другого. Затем он холодно сказал:

— Мне все равно, боялся ты или нет. Если Шредеры начнут снова тебя доставать, ты всегда можешь найти меня.

Сун Сюаньхэ как раз собирался ответить, когда услышал, как Сяо Юаньму спросил его:

— Ты только это поел?

Затем он добавил:

— Пойдем, возьмем тебе еще что-нибудь. — Сяо Юаньму встал, его тонкие, бледные пальцы схватили руку Сун Сюаньхэ, на которой лежал его подбородок. Он осторожно потянул за его ладонь, а затем другой рукой поймал падающий подбородок Сун Сюаньхэ, который внезапно потерял опору. Затем он посмотрел в глаза Сун Сюаньхэ, которые расширились от удивления и гнева. Своим освежающим голосом он сказал. — Ты слишком много выпил прошлой ночью. Тебе следует съесть немного бульона на завтрак.

Сун Сюаньхэ поднял подбородок и немного отступил. Он хотел сбросить хватку Сяо Юаньму, но когда он подумал о том, что они находились на людях и что Чжоу Нань был здесь, он мог только заставить себя смириться с этим. Он сказал:

— Я уже сыт.

Сяо Юаньму убрал руку, подушечкой большого пальца небрежно коснувшись челюсти Сун Сюаньхэ. Его взгляд был холодным, но в нем чувствовалась знакомая теплота. Он сказал:

— Тогда пошли со мной за моим завтраком.

Чжоу Нань, который еще даже не съел большую часть своего завтрака, но сидел с полным едой ртом, изо всех сил махнул рукой, разрывая их зрительный контакт. Он сказал с презрением:

— Давайте, топ-топ-топ-топ быстрее. Перестаньте выжигать мне глаза.

Сяо Юаньму воспользовался этой возможностью, чтобы поднять Сун Сюаньхэ. Под пристальным взглядом другого он прислушался к своему сердцу и потер голову Сун Сюаньхэ слегка согнутыми пальцами.

— Пойдем.

— Вы, парни, уходите или как?! — крикнул Чжоу Нань. — Если вы, парни, не уйдете, я уйду.

Сун Сюаньхэ бросил на Чжоу Наня предупреждающий взгляд. Прежде чем тот успел прочесть его взгляд, Сяо Юаньму потянул Сун Сюаньхэ вперед, выводя его из буфета.

Было уже почти десять часов утра. Большинство гостей круиза уже проснулись. Хотя большинство людей завтракали в своих комнатах, в обеденном зале уже было больше гостей, чем когда туда прибыл Сун Сюаньхэ.

Когда необычайно привлекательные люди собирались вместе, они становились еще более привлекательными.

Сун Сюаньхэ не сбросил руку Сяо Юаньму. Он позволил другому оттащить себя в обеденный зал. Он уже загнал свою гипотезу в глубины своего сознания. Когда он подумал о выражении лица Сяо Юаньму прошлой ночью, его инстинкты подсказали ему, что лучше всего сохранять спокойствие и просто наблюдать.

— Какой бульон ты хочешь?

Голос Сяо Юаньму эхом отозвался в его голове. Сун Сюаньхэ пришел в себя и повернулся, чтобы посмотреть на обильные, разнообразные бульоны в меню супов с неизменным выражением лица. Он просто выбрал тот, который брал чаще всего. Он сказал официанту, который стоял на раздаче еды:

— Бульон из морепродуктов, спасибо.

Когда он получил миску от официанта, он повернулся, чтобы посмотреть на Сяо Юаньму, но обнаружил, что тот глубоко задумался. Он не знал, о чем думает другой.

Сяо Юаньму заметил пристальный взгляд Сун Сюаньхэ. Его глаза немного задержались на нем, но на его лице не отразилось никакого выражения. Затем он холодным голосом сказал официанту:

— Еще одну миску бульона из морепродуктов.

Сун Сюаньхэ не придал этому особого значения. Он уже собирался вернуться в обеденный зал, когда увидел, как Сяо Юаньму получает свою миску бульона из морепродуктов. После этого он услышал, как Сяо Юаньму сказал:

— Там есть жареное яйцо в томатном соусе.

Сун Сюаньхэ замер на полушаге. Он оглянулся, чтобы оценить взгляд Сяо Юаньму. Когда он не увидел ничего необычного, он отвернулся и сказал:

— Не хочу.

Сяо Юаньму уставился ему в затылок. Что-то промелькнуло в его глазах, но он больше ничего не сказал.

Когда они вернулись к своему столу, за ним, кроме Чжоу Наня и Гуань Чжи, сидели также Сяо Жаньюнь и Сяо Шэнлинь.

Когда Сяо Жаньюнь увидела, как Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму идут бок о бок, она впала в некоторое оцепенение. Затем она озадаченно нахмурила брови. Когда она вчера видела Юаньму гэгэ, несмотря на яркое освещение палубы, она не могла разглядеть его так подробно, как сейчас, средь бела дня.

Вчера она чувствовала, что Сяо Юаньму показался ей очень знакомым. Она испытывала сильное желание сблизиться с ним. Но сегодня это странное чувство, казалось, усилилось.

Она не знала, откуда взялось это чувство. Тем не менее, она не могла отвести от него взгляд.

Заметив пристальный взгляд Сяо Жаньюнь, Сяо Юаньму спокойно встретился с ней взглядом. Тепло в его глазах не изменилось из-за нее. Выражение его лица по-прежнему было безразличным.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 47.2**

Сун Сюаньхэ шел рядом с Сяо Юаньму, поэтому он, естественно, заметил выражение лица Сяо Жаньюнь. Более того, он заметил, что Сяо Юаньму обращался с ней более мягко, чем обычно. Поэтому он сразу же повернулся, чтобы посмотреть на лицо Сяо Юаньму.

Но Сяо Юаньму никак не отреагировал. Он был таким же равнодушным и отстраненным, как всегда.

Сун Сюаньхэ поджал губы и сел. Затем он заговорил, казалось бы, совершенно небрежным тоном:

— Линь цзы, я не спросил об этом вчера, но почему я не знал, что у тебя есть младшая сестра?

Когда Сяо Шэнлинь услышал это, он добродушно улыбнулся:

— Жаньжань — моя двоюродная сестра. Мы не часто видимся, поэтому я никогда не упоминал о ней.

Слова Сун Сюаньхэ вернули Сяо Жаньюнь в настоящее. Она улыбнулась:

— Это потому, что я очень редко бываю в стране, ах. На самом деле, большинство детей в нашей семье отправляются учиться за границу с самого раннего возраста. Только Гэгэ разрешили остаться в стране. Хотя он действительно уехал за границу в университет, он вернулся в эту страну после окончания университета. Поэтому мы редко виделись.

— Начнем с того, что в этой стране не так много людей из семьи Сяо. — Чжоу Нань посмотрел на Сун Сюаньхэ, как на идиота. Он сказал. — Только не говори мне, что ты даже этого не знал?

Зрачки Сун Сюаньхэ сузились. Его рука, которая зачерпывала бульон, замерла. Он проглотил кусок во рту и уже собирался возразить, когда вдруг увидел, как Сунь Цзиньжэнь вбежал в обеденный зал с растрепанными волосами. Другой разговаривал по телефону и выглядел глубоко обеспокоенным. Хотя он был тучным и тяжелым человеком, он совсем не был медлительным.

Сяо Шэнлинь тоже заметил его. Сяо Жаньюнь нахмурилась. Она отложила столовый прибор и сказала:

— Почему мне так не везет? И это только завтрак.

Никто не обратил внимания на слова Сяо Жаньюнь, потому что все они наблюдали за действиями Сунь Цзиньжэня.

Все они наблюдали, как Сунь Цзиньжэнь повесил трубку, а затем повернулся и потянул за собой мужчину средних лет, сидящего за соседним столиком. Он наклонился и серьезно сказал:

— Сун гэ, могу я попросить тебя помочь мне? Не мог бы ты помочь мне поговорить с капитаном и попросить его отвезти меня на берег на лодке? В моей компании произошло что-то срочное, и я должен немедленно вернуться.

Голос Сунь Цзиньжэня был действительно громким. Сун Сюаньхэ и его спутники могли ясно слышать его слова. Сяо Жаньюнь в полном потрясении широко раскрыла глаза. Она прошептала:

— Он сошел с ума?

Этот круиз был рассчитан на один день и две ночи. Лайнер вернется в порт города Лан утром третьего дня. В настоящее время было только утро второго дня. Они были более или менее далеко от берега, насколько это было возможно. Сейчас они не приближались ни к каким прибрежным городам — вокруг них не было ничего, кроме бесконечных морских просторов. Если бы он попросил сойти с корабля вчера, они могли бы вызвать скоростной катер. Но сейчас добраться до земли будет действительно трудно.

Более того, даже если бы им удалось добраться до берега, то этим берегом абсолютно не был бы порт города Лан.

На этом круизном судне, очевидно, есть запасные лодки на случай чрезвычайных ситуаций. Но эти лодки предназначались исключительно для чрезвычайных ситуаций. Никому не разрешалось ими пользоваться. Более того, капитан не позволил бы гостям ездить на них так необдуманно. Если бы кто-то захотел прокатиться на скоростном катере вокруг лайнера просто забавы ради, то тогда все было бы в порядке. Но Сунь Цзиньжэнь хотел, чтобы одна запасная лодка доставила его обратно в город.

Капитан может согласиться на такое, только если у него есть проблемы с головой.

Или, скорее, если бы у него с головой было все в порядке, ни один гость не попросил бы его ни о чем нелепом.

Поэтому Сяо Жаньюнь никого не оскорбила. Она действительно думала, что с ним что-то не так.

«Сун гэ», к которому он обратился, естественно, не согласился на эту просьбу. Этот человек нахмурил брови и сказал:

— Круиз причалит завтра утром. Если что-то случилось, ты можешь справиться с этим с помощью телеконференции. Тебе нет необходимости лично туда ехать. В любом случае, если не возникнут особые обстоятельства, капитан никогда не одобрит отплытие запасной лодки.

Сунь Цзиньжэнь был так встревожен, что его прошиб пот. Этот вопрос касался всей его семьи. Поэтому, когда он услышал, как «Сун гэ» сказал это, он продолжал настаивать с тревогой в голосе:

— Дело моей компании чрезвычайно срочное, Сун гэ. Если ты поможешь мне, я обещаю отплатить тебе в подходящее время в будущем.

«Сун гэ» нахмурился. Он не чувствовал никакого беспокойства за другого. Однако у него были некоторые опасения, учитывая, что они находились на публике. Он понизил голос и сказал:

— Даже если я попрошу капитана, он этого не одобрит. Неужели ты думал, что капитан этого корабля — обычный человек? Он вообще имеет право меня не послушать. Успокойся. Подожди возвращения на берег.

— К тому времени со мной все будет покончено! — крикнул Сунь Цзиньжэнь. — Я не могу ждать!

Лицо «Сун гэ» стало холодным:

— Даже если ты не можешь ждать, тебе придется подождать. Я не могу тебе помочь. Единственный способ вернуться — это если у тебя есть возможность заказать частный самолет. Или если у тебя есть возможность дать наши координаты твоим подчиненным и попросить их отослать для тебя лодку. В любом случае капитан не позволит своей команде отвезти тебя обратно на одной из своих запасных лодок.

Когда окружающие люди услышали это, они все внутренне закивали. Чжоу Нань улыбнулся:

— Сун Цзяни импульсивна, но босс Сун благоразумен. Хотя он в ярости, он все еще в состоянии сдерживать свой гнев и говорить правильно.

Этот босс Сун был отцом Сун Цзяни. Он также был тем, кто пригласил Сунь Цзиньжэна на этот лайнер.

Тем временем Сун Сюаньхэ слегка нахмурил брови. Он не ожидал, что отец Сун Цзяни был тем человеком, который способствовал появлению Сунь Цзиньжэня на борту этого судна. Если это было так, то сцена, когда Сунь Цзиньжэнь пристал к Сяо Юаньму...Сделал ли Сунь Цзиньжэнь это исключительно из-за похоти или из-за подстрекательства Сун Цзяни?

Более того, хотя Сунь Цзиньжэнь был льстивым и похотливым, но учитывая тот факт, что он смог создать свою компанию с нуля и превратить ее в одну из лучших компаний в своей отрасли, он, вероятно, не был идиотом. Его вчерашнее поведение ясно дало понять, что он знает личности всех людей на этом корабле. Если бы его проблемы не были действительно срочными, он, вероятно, никогда бы не забылся в таком беспокойстве.

Но Сун Сюаньхэ вспомнил, что сцена, когда Сунь Цзиньжэнь пристал к Сяо Юаньму, должна была произойти через три дня после окончания круиза. В книге никогда не описывалось, как Сунь Цзиньжэнь покидал корабль в такой спешке. Но если бы такое срочное дело действительно произошло, смог бы Сунь Цзиньжэнь действительно решить его в течение трех дней и был бы он все еще в настроении спросить его о Сяо Юаньму на собрании в Столице?

Сун Сюаньхэ что-то заподозрил. Тем временем Сунь Цзиньжэнь все еще не отставал от отца Сун Цзяни, Сун Ци.

Сун Сюаньхэ не знал, что сказал Сун Ци, но Сунь Цзиньжэнь сильно успокоился. Он также, казалось, понимал, что на него смотрело множество глаз. Поэтому он понизил голос:

— Кто-то пытается заполучить Цзиньжэнь Групп со злыми намерениями. В прошлом об этом не было ни слуху ни духу. Но сегодня утром я проснулся и увидел, что они уже приобрели двадцать процентов акций моей компании. Если так будет продолжаться и дальше, я не смогу защитить свою компанию.

Услышав это, Сун Ци был по-настоящему удивлен и, наконец, осознал серьезность этой ситуации. Но даже в этом случае у него действительно не было возможности помочь Сунь Цзиньжэню сойти с судна. Поэтому он мог только в ответ понизить голос и сказать:

— Позволь мне дать тебе несколько советов. Капитан не сделает для тебя исключения. Однако мы находимся недалеко от западного побережья Японии. У семьи Гуань есть бизнес в Японии. Если ты сможешь уговорить Гуань Чжи, то авиакомпаниям семьи Гуань будет очень легко прислать самолет. Они могут отвезти тебя обратно в город. Даже если не будет возможности прислать самолет, ты можешь попросить семью Гуань Чжи прислать для тебя лодку. Затем, достигнув берегов Японии, ты сможешь улететь обратно. Перелет из Японии в город Лан занимает всего несколько часов. Если все пойдет хорошо, ты сможешь вернуться к полудню.

Выражение лица Сунь Цзиньжэня быстро изменилось. В этот момент он, наконец, понял, что Сун Ци действительно не мог ему помочь. Но проблема была в том, что он не был знаком с преемником семьи Гуань. Он также слышал, что у молодого господина был плохой характер. Он ни за что не поможет ему организовать перелет. Если другому нужно было только помочь ему вызвать лодку, тогда, возможно, но он определенно не мог попросить об этом.

— Сун гэ, — сказал Сунь Цзиньжэнь, — ты не знаешь, в каком номере остановился господин Гуань или как с ним связаться?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 47.3**

Сун Ци поднял голову и встретился глазами с Сун Сюаньхэ, который смотрел на них издалека. Он нахмурил брови и уже собирался отвернуться, когда заметил, что Гуань Чжи сидит рядом с Сун Сюаньхэ.

Сунь Цзиньжэнь увидел, как изменилось выражение лица Сун Ци. Он подсознательно проследил за взглядом другого и увидел Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму. Он был на грани банкротства, поэтому у него не было настроения думать о том, чтобы заполучить себе этого любовника. Поэтому он спросил:

— Сун гэ, на что ты смотришь?

Сун Ци тихо вздохнул. В прошлом, он надеялся, что его дочь выйдет замуж за Сун Сюаньлиня. Однако его дочь была твердо настроена на Сун Сюаньхэ, поэтому он мог только помочь ей. Чего он не ожидал, так это того, что Сун Сюаньхэ невзлюбит его дочь и даже поставит ее в неловкое положение на публике из-за какого-то мужчины.

Тогда он согласился взять Сунь Цзиньжэня на борт и намеренно натравил его на пару Сун Сюаньхэ. Он заставил Сун Цзябао рассказать, что для Сун Сюаньхэ Сяо Юаньму был только игрушкой. Он хотел, чтобы Сунь Цзиньжэнь проявил интерес к Сяо Юаньму. Затем он и Сун Гочао объединились бы, чтобы оказать давление на Сун Сюаньхэ. Они хотели поставить того в безвыходную ситуацию. Они хотели, чтобы у него не было выбора, кроме как отдать Сяо Юаньму Сунь Цзиньжэню.

Но чего он не ожидал, так это того, что за такой короткий промежуток времени Сун Сюаньхэ, который раньше общался только с никчемными людьми, внезапно изменит свою жизнь. Он не только вернулся в круги высшего класса, но даже подружился с Чжоу Нанем и Вэй Чэнем. Прямо сейчас он сидел за одним столом с наследником семьи Гуань.

Если это так, то ему нужно переосмыслить брак своей дочери. В прошлом он думал, что Сун Сюаньхэ будет легко контролировать. Теперь он понял, что, возможно, ошибался.

Сунь Цзиньжэнь не знал, о чем думает Сун Ци. Когда он увидел, что другой мрачно смотрит на него и молчит, в его груди возникло чувство беспокойства. Он спросил:

— Сун лао гэ, на что ты смотришь? Это срочное дело. Как насчет того, чтобы дать мне контакты Гуань Чжи? Мне необходимо его найти.

Сун Ци вздохнул и сказал:

— Тебе не нужно его искать. Гуань Шаое в настоящее время сидит за столом Сун Сюаньхэ. Вон там, где Чжоу Нань.

Сунь Цзиньжэнь был ошеломлен. Когда он снова оглянулся, то увидел, что Сун Сюаньхэ и его друзья в данный момент болтают с молодым человеком. Сунь Цзиньжэню показалось, что мир вокруг него потемнел. Его последняя надежда рухнула.

Сун Сюаньхэ не мог расслышать, о чем приглушенными голосами говорили Сун Ци и Сунь Цзиньжэнь. Как бы то ни было, ни его, ни его друзей это больше не волновало. Однако, когда они увидели, что они смотрят в их сторону, они почувствовали себя неловко.

Гуань Чжи нахмурился:

— Чего этот толстяк на нас пялится?

Чжоу Нань поднял бровь:

— Он не просто пялится на нас, он идет к нам.

Когда люди за столом услышали это, они все оглянулись и увидели, что Сунь Цзиньжэнь действительно двигает свое здоровенное тело к ним с большой скоростью. Тревога на его лице ничуть не уменьшилась. Скорее, казалось, что теперь на его лице появились паника и опасения.

Мгновение спустя Сунь Цзиньжэнь подошел к их столику. Сначала он посмотрел на Гуань Чжи, а затем на Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму. Он сказал:

— На самом деле, я хотел еще раз извиниться перед Сун Шаое и господином Сяо за вчерашнее происшествие. Вчера я слишком много выпил. Надеюсь, вы сможете простить меня. Когда мы вернемся, я отдам все, что Сун Шаое и господин Сяо захотят в качестве компенсации.

Как только он закончил говорить, выражение лиц всех сидящих за столом изменилось, за исключением Сяо Юаньму, который все это время оставался спокойным. Выражение его лица нисколько не изменилось.

Видя, что никто не говорит, Сунь Цзиньжэнь стиснул зубы:

— Господин Сяо, то, что я сказал вам вчера, было совершенно постыдным. Я буду просить вас просить меня всем, что в моих силах.

В глазах Сяо Юаньму не было ряби. Как будто он не слышал ничего из того, что сказал Сунь Цзиньжэнь. Он только опустил взгляд и спокойно помешал свой бульон. Его похожие на нефрит костяшки казались больше похожими на белый фарфор, чем фарфоровая ложка в его руке. Его спокойные движения выглядели элегантными и благородными.

Сунь Цзиньжэнь был потрясен. Хотя он не был рожден в аристократической семье, за эти годы у него было много контактов с отпрысками богатых семей. Вчера ему не удалось как следует рассмотреть его на палубе. Однако, когда он сейчас посмотрел на Сяо Юаньму, он был потрясен тем, что у этого человека, которого он считал секс-игрушкой, на самом деле был более спокойный, более благородный вид, чем у любого из богатых молодых господ, которых он встречал в прошлом.

Не только это, но и другое также угнетало того, кто долгое время работал на вершине. Подобную ауру было трудно культивировать даже молодым господам, жившим как принцы. Только тот, кто был на вершине, командуя другими в течение многих лет, мог бы создавать такую ауру.

Причина, по которой Сунь Цзиньжэнь, окончивший только начальную школу, смог подняться на вершину, заключалась в том, что он был экспертом в чтении людей. У него был острый взгляд, и он никогда не ошибался в своих суждениях. Именно из-за этого он никогда еще не оскорбил ни одного влиятельного человека, который мог бы ему помочь. Именно по этой причине он смог занять свое нынешнее место.

Но теперь он увидел благородную ауру, исходящую от сироты. Как он мог не быть шокирован?

Не может быть, чтобы Сун Ци объединился с Сун Гочао, чтобы обмануть его? Или они это сделали потому, что Семья Сун не хотела, чтобы Сун Сюаньхэ был с мужчиной? Неужели они намеренно заставили его оскорбить этого человека?

Чем больше Сунь Цзиньжэнь думал об этом, тем больше ему становилось страшно. Его тон соответственно изменился, когда он еще раз извинился. Теперь в нем появилась искорка страха:

— Господин Сяо, это действительно была моя ошибка, что я не узнал вас. Я обидел вас. Я надеюсь, что вы, ваше превосходительство, будете так великодушны, что простите меня.

Люди за столом переглянулись. Их глаза метались взад и вперед между Сунь Цзиньжэнем и Сяо Юаньму. Они не были ни слепыми, ни глухими, поэтому, очевидно, могли прочитать страх в выражении лица и словах Сунь Цзиньжэня.

Они просто не могли понять…Что такого мог сделать Сяо Юаньму, чтобы так напугать Сунь Цзиньжэня?

Сун Сюаньхэ тоже был шокирован. Однако он знал, что Сяо Юаньму ничего не мог сделать. Во-первых, у Сяо Юаньму не было возможности что-либо сделать. Во-вторых, он знал, что Сяо Юаньму был с ним вчера всю ночь. Он ничего не мог сделать с Сунь Цзиньжэнем.

— Зачем вы пришли сюда? — Как единственный человек, который не знал о том, что произошло вчера, Гуань Чжи нетерпеливо спросил. Он сказал. — Если у вас нет к нам никаких вопросов, не мешайте нам завтракать.

Сунь Цзиньжэнь внезапно пришел в себя. Он вспомнил, как его компания находилась в неминуемой опасности и какова была его первоначальная цель. Он быстро повернулся, чтобы посмотреть на Гуань Чжи, и взмолился:

— Гуань шаойе, в моей компании возникли чрезвычайные проблемы. Я прошу вас прислать лодку, чтобы отвезти меня в Японию. Мне просто нужно, чтобы меня отправили на берег. Я обязательно отплачу вам в будущем.

Гуань Чжи выглядел смущенным. Сунь Цзиньжэнь явно только что заискивал перед Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму. Почему он вдруг заговорил с ним?

Тем временем все остальные все поняли. Вчера Сунь Цзиньжэнь оскорбил Сун Сюаньхэ. Сегодня у него появилась просьба к Гуань Чжи, но он увидел, что отношения Сун Сюаньхэ и Гуань Чжи были довольно хорошими. Прежде чем обратиться за помощью к Гуань Чжи, он должен был сначала решить проблему между собой и Сун Сюаньхэ.

— Почему я должен вам помогать? — Гуань Чжи холодно фыркнул. Хотя он не понимал, что происходит, он мог сказать, что этот человек имел конфликт с Сун Сюаньхэ в прошлом. Даже если бы между ними не было конфликта, он не стал бы помогать незнакомцу без всякой причины.

Сяо Юаньму, который все это время молчал, наконец поднял взгляд. Его тон был таким же спокойным и холодным, как и его глаза:

— Босс Сунь, не нужно так спешить. Вашу компанию все равно не спасти. С таким же успехом вы можете наслаждаться своим отдыхом в круизе.

Сунь Цзиньжэнь был потрясен. Когда он встретился с холодным взглядом Сяо Юаньму, его собственные зрачки сузились, а в выражении его лица появились крайний шок и страх.

Кто-то начал приобретать его компанию со злыми намерениями, начиная со вчерашнего вечера. Он узнал об этом только сегодня утром. До этого единственным человеком, которого он обидел, единственным, кто хотел отомстить...Мог быть только тот, кто сейчас сидел перед ним!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 48.1**

— Ты—ты ... что ты знаешь?!

Холод поднялся от подошв ног к его затылку. Сунь Цзиньжэнь почувствовал, как его голова онемела от страха и тревоги. Раньше он никогда ни в ком не ошибался. Когда он услышал, как Сяо Юаньму произнес такие слова, он убедился, что именно Сяо Юаньму стоял за приобретением его компании.

Глядя в равнодушные глаза Сяо Юаньму, Сунь Цзиньжэнь широко раскрыл свои собственные и сказал:

— Это ты! Это ты злонамеренно приобретаешь Цзиньжэнь Групп, не так ли?!

Сунь Цзиньжэнь резко повысил голос. Хотя его голос не был резким, он был хриплым и сломанным. Поэтому ему удалось заставить всех в столовой повернуть головы в его направлении.

Но ему было все равно на то, что другие наблюдают за ним. Разные сцены промелькнули в голове Сунь Цзиньжэня. Промелькнуло первое выражение лица Сяо Юаньму, которое было безразличным до такой степени, что казалось, будто он игнорировал Сунь Цзиньжэня. Промелькнуло также неизменное, бесстрастное выражение лица Сяо Юаньму, которое Сунь Цзиньжэнь увидел во время их первой встречи. А еще промелькнули те темные, холодные глаза, когда Сяо Юаньму потерял терпение и оттолкнул его.

В голове у Сунь Цзиньжэня царил беспорядок. Сбитый с толку, он уставился на спокойного, сидящего Сяо Юаньму. Аура высокомерия была запечатлена в костях другого — как он мог быть простым сиротой?!

Когда он подумал об этом, его подозрительный взгляд скользнул по Сун Сюаньхэ и другим людям за столом. Он не мог не задаться вопросом, действительно ли это было совпадением, или два человека из Song Group действительно объединились с намерением погубить его. Может быть, они организовали это нарочно, потому что хотели получить часть его компании?

Сун Сюаньхэ нахмурился, почувствовав на себе пристальный взгляд Сунь Цзиньжэня. Он обменялся взглядами с Чжоу Нанем, а затем посмотрел на Сяо Юаньму, выражение лица которого не менялось на протяжении всего этого разговора. Гипотеза, которую он подавил в глубине своего сознания, снова всплыла на поверхность. На этот раз он не мог продолжать обманывать себя. Он подавил эмоции в своем взгляде и обратился к Системе.

【Система, с Сяо Юаньму происходит что-то странное после автомобильной аварии. Еще более подозрительно то, что он внезапно вернулся к тому, каким был до аварии. Что с ним происходит?】— Голос Сун Сюаньхэ был спокоен, но в нем чувствовалась нервозность, которую он сам не замечал.

Система, естественно, наблюдал за происходящим. Однако на самом деле он ничего не обнаружил:

【После автомобильной аварии с Сяо Юаньму я обнаружил колебания в его душе. Однако, когда я исследовал их позже, я ничего не смог найти. Только недавно я смог увидеть, что в анализе соотношения его эмоций действительно есть что-то подозрительное.】

Сун Сюаньхэ слегка нахмурил брови. Хотя он не знал, что такое «соотношение эмоций», он не спрашивал об этом. Он просто сказал:

【И?】

【Я обнаружил, что соотношение эмоций Сяо Юаньму до его автомобильной аварии было очень нестабильным, особенно когда он находился перед тобой. Его эмоции часто колеблются. Проанализировав эти скачки, я понял, что он, вероятно, «любит» тебя или как вы, люди, называете это. Но после несчастного случая соотношение эмоций Сяо Юаньму почти не изменилось. Даже если и были какие-то колебания, они совершались лишь в незначительных количествах ... 】

Зрачки Сун Сюаньхэ слегка сузились. На самом деле, с тем, что только что сказал Система, он уже мог подтвердить свою догадку. Честно говоря, он уже давно почувствовал перемену в Сяо Юаньму. Именно поэтому он никогда не возвращался в квартиру к Сяо Юаньму, хотя атмосфера в Резиденции Сун была очень мрачной.

Просто, если отбросить его нежелание принять это, все еще оставалось то, что не имело для него никакого смысла.

Он был уверен, что, несмотря на то, что Сяо Юаньму перед ним сейчас был не таким, как раньше, он все еще был прежним Сяо Юаньму. Это не было похоже на то, что он был одержим другой душой. Во-первых, Система не мог бы этого не заметить. Во-вторых, кто-то другой никакими способами не мог бы так идеально имитировать все предпочтения и привычки другого человека.

С тех пор как Сун Сяо Шаое начал жить под одной крышей с Сяо Юаньму, он, который никогда не пытался понять мысли человека по языку его тела, научился быть наблюдательным ради выживания. Он уже был умен и проницателен. Единственная причина, по которой он не делал этого раньше, заключалась в том, что он не хотел этого делать. Когда он действительно стал серьезным, он смог обнаружить много деталей, которых, возможно, даже Сяо Юаньму не знал о себе. И именно благодаря этим деталям Сун Сюаньхэ научился читать настроение Сяо Юаньму.

Сун Сюаньхэ, естественно, не стал бы делать это все время, так как это только заставило бы его чувствовать себя подавленным. Поэтому больше всего он обращал внимание на мелочи, которые делал Сяо Юаньму, когда злился.

Сяо Юаньму обычно выглядел молчаливым и невыразительным. Обычно было очень трудно читать его мысли.

Но у Сун Сюаньхэ был Система, который мог отслеживать действия Сяо Юаньму в любое время дня. Более того, они жили под одной крышей. Они часто виделись каждый божий день. Ни один человек не мог быть полностью лишен эмоций. Таким образом, Сун Сюаньхэ все еще был в состоянии приобрести некоторый опыт в чтении другого.

Таким образом, Сун Сюаньхэ стал экспертом в чтении эмоциональных изменений Сяо Юаньму. Именно из-за этого Сун Сюаньхэ в настоящее время был очень уверен, что Сяо Юаньму не был одержим кем-то другим.

Но если он не был одержим, то почему Сяо Юаньму, который раньше был хладнокровным, но добросердечным, вдруг стал тем, чье сердце было холоднее, чем его лицо?

Сун Сяо Шаое, который предпочитал жить настоящим моментом, а не планировать наперед, не хотел слишком глубоко задумываться об этом.

К сожалению, информация была прямо у него перед глазами, так что у него не было выбора, кроме как думать об этом, даже если он не хотел.

Хотя Сун Сюаньхэ был совершенно уверен, что Сяо Юаньму не одержим, он все еще хотел получить подтверждение от Системы:

【Кто-нибудь переселился в Сяо Юаньму? Например так, как я переселился в Сун Сюаньхэ?】

【Абсолютно нет.】— Система был на сто процентов уверен. —【Души всех людей отличаются. Если бы это была другая душа, я бы сразу это заметил. Более того, у Сяо Юаньму самая грозная судьба в этом мире. Его судьба касается не только его самого, но и многих других вещей в мире. Поэтому, даже если бы я этого не заметил, Главная система заметила бы.】

Сун Сюаньхэ верил в слова Системы. Тем не менее, он все еще пошутил:

【Возможно, это трансмигратор-хакер. Может быть, он взломал твою Главную систему. Если бы он это сделал, то смог бы завладеть любым телом.】

Система немедленно опроверг эту возможность:

【Хотя меня называют Системой, это просто термин, который мы используем, чтобы угодить вам, людям, поскольку он вам знаком. Более того, хотя у меня есть данные, я состою не только из данных. Хакер никак не мог в него переселиться, не говоря уже о том, чтобы контролировать Главную систему.】

Глаза Сун Сюаньхэ блеснули, и впоследствии Система понял, что сказал слишком много. Он сразу же вернулся к насущной теме:

【Душа в теле Сяо Юаньму определенно принадлежит ему. Но я обнаружил, что длина волны его души оказалась длиннее, чем та, о которой сказала мне Главная Система. Я уже сообщил об этом Главной Системе. Она должна дать мне ответ в течение следующих нескольких дней.】

【Что такое длина волны души?】

【Длина волны души — это показатель силы души организма. Мышление организма будет меняться по мере приобретения опыта. Душа и мышление человека не могут быть проанализированы отдельно друг от друга. Некоторые длины волн длинные, а некоторые короткие. Как правило, длина волны души ребенка короткая, в то время как у пожилого человека она длинная. Однако иногда возникают исключения. Например, тот, чья судьба сильнее, чем у обычного человека, или тот, у кого больше возможностей, будет иметь более длинную волну души, чем обычно. Исходя из того, что Сяо Юаньму главный герой этого мира, волна его души при рождении уже была длиннее, чем у среднего пожилого человека. Соотношения еще сложнее. Поэтому нам нужен ответ Главной системы, чтобы проанализировать его, прежде чем мы сможем быть уверены в чем-либо. 】

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 48.2**

Система не говорил сложным языком. Сун Сюаньхэ обдумывал сказанное в течение двух секунд, прежде чем смириться с тем, что тот сказал. Это понимание только сделало его более уверенным в своей гипотезе.

Разговор Сун Сюаньхэ и Системы длился всего две минуты. За это время Сунь Цзиньжэнь получил еще один звонок. Когда мысленный разговор Сун Сюаньхэ закончился, разговор Сунь Цзиньжэня также случайно закончился в этот же момент. Кто знает, что ему сказали, но лицо Сунь Цзиньжэня покраснело. Во взгляде, который он бросил на Сяо Юаньму, появился еще более сильный страх:

— Да кто ты такой?

Сяо Юаньму бросил на него равнодушный взгляд. Он не собирался отвечать.

Глаза Сунь Цзиньжэня расширились еще больше. Он уже знал, что ему конец. Поэтому он больше не боялся столкнуться с Сяо Юаньму. Объединив то, что он только что услышал от Сяо Юаньму, с ужасающим выводом, к которому он только что пришел, Босс Сунь успокоился.

Сунь Цзиньжэнь, естественно, не был слабаком, учитывая тот факт, что ему удалось забраться так высоко. Хотя он боялся, что за Сяо Юаньму стоит какая-то сила, его ярость из-за того, что его компания, которую он основал с нуля, была уничтожена за одну ночь этим молодым человеком, восторжествовала над этим страхом.

Он уставился на Сяо Юаньму, зловещий свет мерцал в его глазах. Затем он повысил голос и сказал:

— Ты определенно не сирота! Ты явно скрываешь свою личность! Ты встречаешься с Сун Сяо Шаое, скрывая свою личность, потому что планируешь что-то сделать с семьей Сун? Или я должен сказать, что ты уже закончил подготовку и уже приобретаешь акции за его спиной, как ты это сделал с Цзиньжэнь Групп? Я не верю, что ты смог заполучить мою компанию за одну ночь. Ты, должно быть, очень долго это планировал! Какую цель ты преследуешь?!

Прошло всего пять минут с тех пор, как Сунь Цзиньжэнь подошел сюда. Как только Сунь Цзиньжэнь очнулся от шока, он сразу же начал сеять раздор между Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму. Зрители не понимали, что происходит на самом деле, поэтому они перевели свои взгляды на Сяо Юаньму, которого прожаривал Сунь Цзиньжэнь. Люди, знавшие о том, что произошло вчера, внутренне нахмурились. Они также думали, что это было слишком случайным совпадением.

Честно говоря, Сяо Юаньму вел себя слишком спокойно. Это заставило людей задуматься, действительно ли этот скандал имеет какое-то отношение к нему.

Столкнувшись со взглядами всех присутствующих, Сяо Юаньму слегка нахмурил брови. Хотя это длилось всего секунду, любой мог почувствовать исходящие от него холод и нетерпение. Он не ответил на вопрос Сунь Цзиньжэня. Вместо этого он взял свой телефон и ткнул экраном в лицо другому. Затем он сказал ровным голосом:

— Я знаю об этом, потому что прочитал в новостях.

Сунь Цзиньжэнь был ошеломлен. Его взгляд упал на экран. Когда он, наконец, обработал слова на экране, он выхватил телефон Сяо Юаньму из его рук и прокрутил до тех пор, пока не смог прочитать весь заголовок сайта экономических новостей: «Цзиньжэнь меняет владельцев в одночасье, проводится Экстренное собрание акционеров, компания, стоящая за приобретением, неизвестна».

Другие люди не могли видеть статью на телефоне Сяо Юаньму, но, основываясь на том, что они слышали о разговоре и выражении лица Сунь Цзиньжэня, они поняли, что Сяо Юаньму не лгал. В этот момент многие зрители вытащили свои собственные телефоны и прокрутили ленту новостей. Действительно, они смогли найти новости о приобретении Цзиньжэнь Групп.

Люди, которые начали подозревать Сяо Юаньму из-за уверенного допроса Сунь Цзиньжэня, закатили глаза. Должно быть, мозг Сунь Цзиньжэня дал сбой. Он думал, что другой был приобретателем только потому, что прочитал в новостях о смене руководства Цзиньжэнь Групп. Даже если бы у него были иллюзии относительно того, кто был приобретателем, было бы более разумно обвинить кого-то другого.

— Босс Сунь, — улыбнулся Чжоу Нань. Он взглянул на Сяо Юаньму, который оставался спокойным на протяжении всей этой ссоры. — Поскольку вы уже знаете, что мы не можем вам помочь и что это не имеет никакого отношения к Юаньму, не могли бы вы позволить нам спокойно закончить наши завтраки?

Лицо Сунь Цзиньжэня задрожало, и дрожь пробежала по его спине, когда он встретился взглядом с Сяо Юаньму. Затем он виновато улыбнулся:

— Я всех вас побеспокоил. Я должен откланяться.

Два скандала за одно утро, и оба вращались вокруг одного и того же стола. Люди в столовой не могли не бросить еще несколько взглядов в их сторону.

Хотя Сун Сюаньхэ не боялся, что на него будут смотреть, он все еще не был особенно рад этому. После того, как Сунь Цзиньжэнь ушел, Сун Сюаньхэ и его спутники также покинули столовую.

Вскоре после расставания со своими друзьями Сун Сюаньхэ получил звонок от Ли Няньань. Она попросила его зайти в кафе на верхнем этаже.

Сун Сюаньхэ, чьи мышцы все это время были напряжены, вздохнул с облегчением. Он повернулся, чтобы посмотреть на Сяо Юаньму, и сказал:

— Моя мать хочет встретиться со мной. Поэтому тебе следует вернуться в наш номер. Я дам тебе знать, если не буду успевать до полудня.

Сяо Юаньму посмотрел на притворно спокойное выражение лица Сун Сюаньхэ. Когда он увидел, что выражение лица другого становится все более и более напряженным, уголки его губ незаметно приподнялись на несколько градусов. Он сказал:

— Хорошо.

Оказавшись вне поля зрения Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ полностью расслабился. Хотя он не совсем понимал все, что происходило в настоящее время, он знал, что все прояснится через три дня, когда произойдет решающая сцена.

До этого он думал, что для него будет лучше держаться подальше от Сяо Юаньму. Он не хотел столкнуться с кем-то, в ком не был уверен.

Ли Няньань тихо сидела в солнечном углу, пар поднимался от чашки кофе на столе перед ней. Когда она увидела, что Сун Сюаньхэ подходит к ее столику, она мягко улыбнулась ему:

— Хэ бао, быстро подойди сюда.

Сун Сюаньхэ подошел и сел перед ней. Он спросил:

— Мама, зачем тебе понадобилось меня видеть?

Ли Няньань улыбнулась:

— Разве мать не может увидеться с тобой только потому, что этого захотела? Я не видела тебя с тех пор, как мы сели на корабль. Мама явно скучает по тебе.

— О, ну мне также нужно было кое о чем с тобой поговорить, — улыбка Ли Няньань исчезла. Дело приняло неожиданный оборот. — Молодой господин семьи Шредер хотел купить у тебя запонки?

Сун Сюаньхэ был ошеломлен. Вскоре после этого на его губах появилась холодная улыбка:

— Да, но я их ему не продал.

Увидев его беззаботное выражение лица, Ли Няньань впилась в него взглядом. Однако ее тон не был суровым:

— Даже если ты не хотел отдавать их ему, тебе не нужно было устраивать такую сцену. Ты не дал ему выхода из этой неловкой ситуации на глазах у стольких людей. Позже он, вероятно, попытается отомстить тебе за это. Методы семьи Шредер нельзя назвать чистыми. Более того, Сун Гочао яростно проклял тебя в нашей комнате, когда узнал об этом. Он чуть не побежал в столовую за тобой.

— Но в конце концов он не прибежал. — Сун Сюаньхэ проигнорировал большую часть того, что Ли Няньань сказала в самом начале. Вместо этого он прокомментировал более тривиальную часть. — Кроме того, он не проклял меня в лицо.

— Ты, ты действительно не хочешь терпеть никаких потерь. — Ли Няньань сначала хотела отругать его, но выражение ее лица не могло не смягчиться. — Руки семьи Шредер не смогут дотянуться до тебя в Китае. Я просто хотела предупредить тебя. Кроме того, ты — дитя моей Семьи Ли, поэтому тебе, естественно, не нужно будет терпеть гнев Семьи Шредер. Он думает, что Семью Сун легко запугать, но он забыл, что за тобой также стоит Семья Ли. После того, как я его предупрежу об этом, я думаю, он задумается.

Взгляд Сун Сюаньхэ слегка изменился. Он вдруг вспомнил тетю первоначального хозяина по материнской линии, которая никогда не появлялась в книге. Он не мог удержаться от вопроса:

— Он боится тетушки?

— Конечно. — Ли Няньань улыбнулась, нежно похлопав Сун Сюаньхэ по руке. — В любом случае, старайся причинять себе меньше неприятностей. Помни о приличиях. Не веди себя слишком безудержно только из-за обещания, которое мама попросила у дедушки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 48.3**

— Хорошо, давай больше не будем об этом говорить, — Ли Няньань посмотрела на Сун Сюаньхэ в течение нескольких секунд, прежде чем выражение ее лица стало серьезным. — Я хотела встретиться с тобой не только из-за этого. Я знаю об этом еще со вчерашнего вечера. Что происходит между тобой и этим дитем Сяо Юаньму?

Сун Сюаньхэ хотел было отдернуть руку, но остановился. Затем он спокойно сказал:

— Что ты имеешь в виду?

Ли Няньань подумала, что то, как он пытается скрыть эмоции на своем лице, одновременно и бесит, и забавляет:

— Ты все еще пытаешься что-то скрыть от мамы? Маме было все равно, с кем ты встречался раньше, потому что я думала, что ты еще молод. Не имело значения, со сколькими людьми ты встречался раньше, пока бы ты не переборщил. Я была готова закрыть на это глаза. Но на этот раз, этот Сяо Юаньму принес тебе гораздо больше проблем, чем все твои предыдущие парни.

Сказав это, Ли Няньань изучила выражение лица Сун Сюаньхэ. Когда она увидела, что выражение его лица не изменилось, она сменила тон:

— Мама может сказать тебе, что Сяо Юаньму отличается от других, с которыми ты встречался в прошлом. Вчера Сунь Цзиньжэнь отправился на поиски Сяо Юаньму по наущению твоего двоюродного брата. Я подслушала об этом, но мне хотелось увидеть твою реакцию, поэтому я позволила этому случиться. Я не ожидала, что ты будешь так его защищать. Хэ бао, скажи маме, ты действительно влюбился в Сяо Юаньму?

Он защитил Сяо Юаньму? Сун Сюаньхэ был озадачен. Вчера он совсем не защищал Сяо Юаньму.

Случилось огромное недоразумение. Он приоткрыл губы и попытался объяснить:

— Я не…

— Не ври матери, — Ли Няньань не дала ему возможности объясниться и перебила его. — В тех парнях, с которыми ты встречался раньше, не было ничего хорошего. Но они все равно не смогут причинить тебе вреда. Но я твоя мать. Поэтому вполне естественно, что я неравнодушна к тебе. Но ты уже не молод. Ты не можешь продолжать так играть вечно. Я уже изучила Сяо Юаньму. Я обнаружила, что он действительно лучше, чем твои бывшие. Хотя его семейное происхождение не особенно хорошее, но если он тебе действительно нравится, мама найдет способ впустить его в семью Сун. Тебе не нужно лгать мне только потому, что ты волнуешься.

Сун Сюаньхэ не ожидал, что разговор примет такой оборот. Однако он не мог сказать, что ему не нравится Сяо Юаньму. Если бы он сказал это, ему пришлось бы объяснить, почему он был вместе с Сяо Юаньму, и это привело бы к еще большим проблемам.

Поэтому он просто неопределенно сказал:

— Тебе не нужно беспокоиться об этом. У меня свои планы.

— Какие у тебя могут быть планы? — Ли Няньань нахмурилась, неодобрительно глядя на него. — Мама знает, что баловать тебя неправильно. Но я никогда не была в состоянии вмешиваться в твои дела или наказывать тебя. В прошлом, когда ты был моложе, ты любил запугивать других людей. Но теперь, поскольку у тебя есть настоящие чувства к другому человеку, встречайся с ним должным образом. Маме не нужно, чтобы вы поженились сразу же, но если вы действительно планируете пожениться, тебе не нужно беспокоиться о Сун Гочао и о других. Я все улажу за тебя.

Прежде чем Сун Сюаньхэ успел прервать ее, Ли Няньань сказала ему:

— Я никогда не видела этого твоего парня. Поскольку это дитя тоже находится на этом корабле, пригласи его ко мне на ужин.

— Нет, — Сун Сюаньхэ боялся, что его снова оборвут. Поэтому он отказался очень быстро тяжелым тоном голоса. Даже когда он увидел, что Ли Няньань странно смотрит на него, он оставался твердым:

— Мы еще не дошли до стадии «встречи с родителями». Тебе действительно не нужно вмешиваться в мои дела. Если больше ничего нет, я пойду.

Как только Сун Сюаньхэ закончил говорить, он встал. Однако он увидел, что Ли Няньань тоже встала, на ее губах играла улыбка. Прежде чем он успел понять, что она делает, он увидел, как она посмотрела на кого-то через его плечо:

— Ты, должно быть, Сяо Сяо. Присаживайся.

Сун Сюаньхэ уже собирался обернуться, но внезапно остановился, услышав это. По какой-то причине звуки шагов позади них заставили его запаниковать. Прежде чем он успел повернуть голову, чтобы убедиться в том, что происходит, этот человек уже подошел. Освежающий голос Сяо Юаньму эхом отозвался в ухе Сун Сюаньхэ:

— Тетушка Сун.

Когда Ли Няньань увидела Сяо Юаньму, она была ошеломлена. Она поняла, почему ее сын относился к нему так по-другому. Она подавила эмоции в глазах и убрала прядь волос за уши:

— Быстро садись.

— Спасибо, тетушка.

Сяо Юаньму сел рядом с Сун Сюаньхэ. Сун Сюаньхэ, как единственный человек, оставшийся стоять, выглядел очень неуместно. Ли Няньань взглянула на него и спросила:

— Почему ты не садишься?

Сун Сюаньхэ поджал губы. Он уже собирался что-то сказать, когда увидел, как Ли Няньань повернулась к Сяо Юаньму. С изящной улыбкой на губах она сказала:

— Сяо Сяо, должно быть, это было очень неожиданно со стороны тетушки, позвать тебя так внезапно. Я ведь не напугала тебя, правда?

Сяо Юаньму взглянул на Сун Сюаньхэ, который сел обратно с напряженным выражением лица. Холод на его лице немного поутих. Хотя его голос не был теплым, в нем не было и холода:

— Нет. Уже давно пора было навестить тетушку.

Когда Ли Няньань услышала это, ее улыбка стала более искренней. Сун Сюаньхэ удивленно посмотрел на Сяо Юаньму. Из того, что он знал, эта большая шишка была не из тех, кто выслуживается перед старшими. Каждый раз, когда Сяо Юаньму в книге смотрел на кого-то другого с приятным выражением лица, у него был скрытый мотив.

Но что могло понадобиться Сяо Юаньму от Ли Няньань?

Делал ли он это ради свержения семьи Сун? Или он хотел причинить боль Ли Няньань, чтобы надавить на него?

У Сун Сюаньхэ было много догадок в его голове, но он не показал ничего из этого на своем лице. С тех пор как он начал сомневаться в Сяо Юаньму, он стал гораздо осторожнее, когда дело касалось его выражения лица. Он не позволит своим эмоциям просочиться наружу, как раньше.

— Тетушка позвала тебя, потому что у меня не было возможности встретиться с тобой все это время. — Ли Няньань сделала глоток кофе. Затем она сказала холодным голосом. — Хотя я никогда не видела тебя, я много слышала о тебе. В компании ходят слухи о тебе и тебя часто упоминают в разговорах. Поэтому, я захотела тебя увидеть.

Столкнувшись со словами Ли Няньань, в которых, казалось, не было особой доброй воли, выражение лица Сяо Юаньму оставалось спокойным. Он вежливо сказал:

— Этого и следовало ожидать.

Ли Няньань посмотрела на Сун Сюаньхэ и вдруг расплылась в улыбке:

— Хэ бао всегда был непредсказуемым ребенком. Я очень его избаловала, и это привело к тому, что он вырос в человека, делающего все вполсилы. Это моя вина, это я его плохо обучила. Но, в конце концов, он все еще мой сын. Я не могу его упрекать. Поэтому тетушка может только упрекать тебя. Ты ведь не возражаешь, правда?

Губы Сун Сюаньхэ дрогнули. Миссис Сун очень явно заявила: «Я балую своего сына. Даже если тебе это не нравится, ты ничего не сможешь с этим поделать». Неудивительно, что первоначальный хозяин вырос таким. Просто с Сяо Юаньму было нелегко иметь дело. Прямо сейчас семья Сун действительно оскорбила его.

Но Сяо Юаньму, похоже, не возражал. Даже ресницы его не дрогнули. Он только сказал спокойным голосом:

— Тетушка, пожалуйста, выскажите все, что у вас на уме.

Ли Няньань внимательно изучила выражение лица Сяо Юаньму. Затем она смягчила тон:

— Хотя Хэ бао — наш младший сын, даже если он встречается с другим мужчиной, он все равно должен завести ребенка. Что ты думаешь по этому поводу?

Сун Сюаньхэ недоверчиво поднял глаза. Она только что продемонстрировала свою силу, так почему же сейчас она говорит о детях?!

— Я не возражаю. — Сяо Юаньму взглянул на выражение лица Сун Сюаньхэ боковым зрением. В его глазах промелькнула искорка веселья. Он добавил. — Пока он будет счастлив.

Выражение лица Сун Сюаньхэ стало жестким. Он хотел повернуться, чтобы посмотреть на выражение лица Сяо Юаньму и понять, какую игру он ведет. Однако он знал, что даже если посмотрит, то не сможет найти ответ на лице Сяо Юаньму. Поэтому он напрягся еще больше. Он сидел без всякого выражения на лице.

Ли Няньань, напротив, была очень довольна. Она улыбнулась:

— Никто из его бывших не был таким разумным, как ты. Хотя ты не совсем соответствуешь нашему семейному происхождению, у тебя хороший характер. Я очень рада, что появился кто-то, кто может держать его в узде. Хотя вы оба молоды, вы оба уже закончили обучение. С тех пор как вы закончили обучение, вам следует задуматься о браке и—

— Мама! — Сун Сюаньхэ взглянул на выражение лица Сяо Юаньму, прерывая Ли Няньань. — Мы просто встречаемся. Нет необходимости говорить о чем-то таком далеком. Кроме того, мы даже не встречаемся очень долго. Почему ты говоришь о браке?

Ли Няньань совсем недавно играла с ним и Сун Цзяни в сваху. Почему она вдруг положила глаз на Сяо Юаньму? Сун Сюаньхэ понятия не имел, что за события сейчас происходят.

Ли Няньань не обратила на Сун Сюаньхэ никакого внимания. Хотя в ее глазах была улыбка, она внимательно изучала Сяо Юаньму:

— Ты хочешь сыграть свадьбу и влиться в нашу Семью Сун?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 49.1**

— Я не думаю, что мы дошли до той стадии, чтобы обсуждать брак.

Несмотря на резкий вопрос, Сяо Юаньму все еще сохранял спокойствие. Хотя его голос был холодным, это не заставило человека, с которым он отказывался вступить в брак, чувствовать себя неловко.

Ли Няньань не только не рассердилась, но улыбнулась еще более искренне. Она сказала:

— Вы оба молоды, так что не хотеть говорить о чем-то таком далеком — это нормально для вас. Именно потому, что я уже стара, я думаю об этом.

Сун Сюаньхэ, наконец, смог выпустить выдох, который застрял у него в груди. Он повернулся, чтобы посмотреть на Сяо Юаньму, и увидел, что его длинные прямые ресницы слегка опущены. Похоже, он не собирался отвечать на слова Ли Няньань.

— Но, — Ли Няньань и не заставляла Сяо Юаньму отвечать. На ее лице появилась слабая улыбка. — Поскольку вы двое встречаетесь, вы двое должны хорошо ладить. Если вы будете относиться друг к другу искренне, даже если в будущем вы больше не будете вместе, по крайней мере, ваша любовь не породит ненависть, и вы не станете врагами. Сюаньхэ — мой сын. Я знаю, что с ним трудно общаться. Его всегда нужно уговаривать или убеждать. Иногда его поведение может сильно портиться. Однако он осмелился пойти против своего отца ради тебя. Они поссорились, и Сюаньхэ чуть не ушел из дома. Очевидно, что ты ему действительно нравишься. Я надеюсь, что ты будешь заботиться о нем немного больше.

Ресницы Сяо Юаньму слегка дрогнули. Его взгляд переместился на Сун Сюаньхэ, удивление промелькнуло в его сердце.

Когда он почувствовал на себе пристальный взгляд Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ заставил себя сохранить невозмутимое выражение лица:

— Мам, ты закончила? Нам еще кучу дел надо сделать.

— Хорошо. Вы, молодые, идите развлекайте себя свиданиями. Я больше не буду вас беспокоить, — улыбнулась Ли Няньань. — Сначала я собиралась поужинать с вами двумя, но Сюаньхэ не хотел, чтобы я вам мешала. Я буду радоваться вашему собственному маленькому семейному миру.

Сун Сюаньхэ потянул Сяо Юаньму за руку и встал. Он поспешно сказал:

— Тогда мы пошли.

Сун Сюаньхэ потащил Сяо Юаньму вниз. Только после того, как они вернулись в свою комнату, Сун Сюаньхэ вздохнул с облегчением. В то же время он чувствовал, что действительно не может понять, почему госпожа Сун вдруг так поддержала его отношения с Сяо Юаньму.

В прошлом, в какой-то момент, она была на той же стороне, что и Сун Гочао. Она надеялась, что он сойдется с Сун Цзяни.

— Как долго ты собираешься держать меня за руку?

Внезапный голос эхом разнесся по комнате, прервав мысли Сун Сюаньхэ.

Он подсознательно посмотрел в глаза Сяо Юаньму. Затем он запоздало осознал, что все еще держит Сяо Юаньму за руку. Он расслабил свою руку, желая отпустить его. Но за секунду до того, как он полностью отпустил свою хватку, он вдруг вспомнил, что для него было бы лучше не идти против настроек характера своего персонажа.

Не имело значения, что происходит с Сяо Юаньму. Если он изменился, то Сун Сюаньхэ все равно важно было сохранять спокойствие и действовать соответственно ситуации. Если он не изменился, то Сун Сюаньхэ должен подготовиться соответствующим образом. После интерлюдии Ли Няньань Сун Сюаньхэ действительно успокоился. Когда он посмотрел на Сяо Юаньму, в его глазах не было той настороженности и опасений, которые были у него совсем недавно. В любом случае, ему не будет хуже, чем первоначальному хозяину.

Рука, которую он только что хотел убрать, снова напряглась. Он вздернул подбородок и приподнял бровь:

— Если я захочу держать тебя за руку, я буду держать ее так долго, как захочу. Даже если я захочу держать тебя за руку весь день, все, что ты можешь сделать — это позволить мне держать ее.

Сун Сюаньхэ вел себя надменно и властно, но в глазах Сяо Юаньму он выглядел как котенок, пытающийся напугать своего противника. Даже когда этот котенок вздыбил шерсть, он был просто маленьким круглым шариком. В его круглых глазах была настороженность и проницательность, которые невозможно было скрыть.

— Так как тебе нравится держать мою руку, не отпускай ее сегодня, — взгляд Сяо Юаньму переместился с черных глаз другого и упал на их переплетенные руки. Он изменил положение своей руки и из пассивной стороны превратился в инициатора. Руки Сун Сюаньхэ были немного меньше его и идеально вписывались в его собственные.

Сун Сюаньхэ попытался вытащить свою руку. Когда он понял, что не может, он сжал губы и нахмурил брови:

— Я больше не хочу держаться с тобой за руки. Отпусти.

— Слишком поздно.

\*\*\*

Чжоу Нань обменялся неловким взглядом с Сяо Шэнлинем. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на Сун Сюаньхэ, и кашлянул:

— Сун Э-э, не могли бы вы немного сбавить обороты, пока мы едим?

Сун Сюаньхэ сделал паузу в подбирании палочками еды, выражение его лица ожесточилось. Он взглянул на Сяо Юаньму, который изящно ел левой рукой, боковым зрением. Сун Сюаньхэ заскрежетал зубами и выплеснул свой подавленный гнев на Чжоу Наня:

— Ешь свою еду. Не вмешивайся в чужие дела.

Чжоу Нань поперхнулся. Он выглядел беспомощным:

— Я беспокоюсь, что тебе неудобно так есть, но ладно. Кроме того, у вас обоих на столе лежит по одной руке. Мне очень неудобно сидеть напротив тебя.

— Тогда сядь за другой столик.

Сун Сюаньхэ закатил глаза. С тех пор как Сяо Юаньму сказал, что не отпустит его, он действительно делал то, что сказал. И ему стало неудобно делать все дела. Однако у него не было возможности вырвать свою руку из его хватки. Кроме того, у него не хватало смелости поссориться с большой шишкой, поэтому он мог только угрюмо это терпеть.

Даже во время еды он не осмеливался притрагиваться к супу. Он боялся, что Сяо Юаньму будет настаивать на том, чтобы пойти с ним в туалет!

Из-за этого Сун Сяо Шаое, у которого уже был немного дурной характер, в настоящее время испытывал жгучую ярость, горящую в его животе. Поначалу он все еще мог это вынести. Но кто мог ожидать, что в лайнере внезапно приостановится обслуживание номеров? Из-за этого ему пришлось спуститься за едой в обеденный зал, держась за руки с Сяо Юаньму. Уходя, он даже подумал, что они абсолютно не могли себе позволить столкнуться с кем-то из своих знакомых.

Он не ожидал, что, как только они сядут в уютном уголке обеденного зала, Чжоу Нань, который шел практически за ними, сразу же попроситься подсесть к ним. Вдобавок ко всему, он позвал за их столик Сяо Жаньюнь и Сяо Шэнлиня, отчего выражение лица Сун Сюаньхэ стало еще более неприглядным.

Чжоу Нань не знал, почему Сун Сюаньхэ вдруг так разозлился. Он просто подумал, что другой сидел с холодным выражением лица только потому, что пребывал в плохом настроении. Поэтому Чжоу шаое, получивший совершенно неуместное закатывание глаз в ответ на свои слова, почувствовал себя немного обиженным. Тем не менее, он с любопытством спросил Сяо Юаньму:

— Сегодня утром у него было хорошее настроение. Почему он вдруг так разозлился?

Сяо Юаньму взглянул на поджатые губы Сун Сюаньхэ и ответил:

— Я не знаю.

Чжоу Нань некоторое время думал об этом, а затем щелкнул пальцами:

— Я думал, что темперамент Сун Эр в последнее время стал лучше. Я подумал, что он изменился. Но, увы, он остался таким же. Парни, они всегда ведут себя так несколько дней в месяц. Все понятно.

Сун Сюаньхэ слегка прищурился и понизил голос:

— Скажи хоть еще слово, и я позабочусь о том, чтобы ты не мог вставать в течение следующих нескольких дней.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 49.2**

Чжоу Нань рассмеялся, ничуть не испугавшись:

— Если ты хочешь сделать так, чтобы я не мог вставать, тебе придется сначала освободить вторую руку.

Видя, что выражение лица Сун Сюаньхэ немного изменилось, как будто тот действительно планировал ударить Чжоу Наня, Сяо Шэнлинь решил вмешаться:

— Еда уже остыла. Давай поедим.

Наконец они успокоились и закончили есть. После еды Сяо Жаньюнь посетовала:

— Юаньму гэгэ, ты левша? Глядя на тебя сейчас, я бы не смогла сказать, что в прошлом ты пользовался правой рукой. Ваши отношения с Сюаньхэ гэгэ действительно хорошие. Вы, ребята, действительно не хотите расставаться ни на секунду.

Губы Сяо Юаньму незаметно приподнялись на несколько градусов. Он проговорил ни в быстром, ни в медленном темпе, тон его голоса был очень спокойным:

— Он сказал, что хочет весь день держаться за руки.

Сун Сюаньхэ в шоке посмотрел на Сяо Юаньму. Он не думал, что другой будет вести себя так бесстыдно прямо сейчас. И когда это он сказал, что хочет весь день держаться за руки?!

Однако остальные за столом не заметили шокированного взгляда Сун Сюаньхэ. Несмотря на то, что тот говорил холодным голосом и сидел с непроницаемым и отстраненным выражением лица, все внезапно и необъяснимо почувствовали нотки беспомощности в его голосе.

Взгляд Чжоу Наня в сторону Сун Сюаньхэ слегка изменился. Он сказал:

— Сун Эр, почему я никогда не замечал, что в прошлом ты был таким прилипчивым?

Вена на лбу Сун Сюаньхэ пульсировала. Впервые он понял, каково это — не иметь возможности объясниться. Однако он все еще был полон решимости очистить свое имя:

— Это он сказал, что хочет взять меня за руку. Я не говорил, что хочу держаться с ним за руки.

Когда он сказал это, выражение лица Сяо Шэнлиня изменилось вслед за выражением лица Чжоу Наня. Сяо Жаньюнь тихо спросила:

— Сюаньхэ гэгэ, вы, парни, делаете то, о чем ходят слухи? Вы действительно заставляете друг друга быть в отношениях?

Сяо Юаньму молчал. Сун Сюаньхэ потерял дар речи.

Ни один из них не произнес ни слова, но все за столом чувствовали, что именно Сяо Юаньму поддался Сун Сюаньхэ. Они чувствовали исходящие от него беспомощность и привязанность к Сун Сюаньхэ. Они также чувствовали, что Сун Сюаньхэ выглядел так, как будто он намеренно демонстрировал эту привязанность.

Из-за странной атмосферы, воцарившейся после этого вопроса, Сун Сюаньхэ без всякой охоты потащил Сяо Юаньму обратно в их номер.

Сун Сюаньхэ сел на 3-местный диван и внутренне возненавидел гостиную этого люкса за то, что в ней не было одноместных диванов. Он даже не мог сесть в кресло, чтобы заставить Сяо Юаньму отпустить его руку.

Он потянул его за руку и сказал:

— Я хочу почистить зубы после еды. Отпусти мою руку.

Сяо Юаньму прямо сказал:

— Я пойду с тобой.

Сун Сюаньхэ:

— Я не смогу выдавить зубную пасту одной рукой.

Сяо Юаньму поиграл рукой, которую держал, и сказал:

— Я помогу тебе.

Выражение лица Сун Сюаньхэ исказилось. Он терпел и терпел, а потом вдруг просиял:

— Я хочу воспользоваться туалетом. Номер два.

Сяо Юаньму прекратил играть с другой рукой. Он посмотрел на Сун Сюаньхэ, который смотрел на него вызывающе. Уголки его губ слегка приподнялись, и он спокойно сказал:

— Тогда я отпущу тебя, когда ты захочешь сделать свое дело.

Сун Сюаньхэ почувствовал, как у него дернулся глаз. Впервые он осознал, насколько странным был Сяо Юаньму. Это также сделало его еще более уверенным, что это не Сяо Юаньму из прошлого. Несмотря на это, Сун Сяо Шаое, у которого не было другого выбора, мог только смягчить тон своего голоса и пойти на компромисс:

— Как я могу заставить тебя отпустить мою руку?

— Разве не ты хотел держаться за руки?

— Нет! — Столкнувшись с улыбкой Сяо Юаньму, которая не коснулась его глаз, выражение лица Сун Сюаньхэ изменилось. Однако его мочевой пузырь, который становился все полнее с каждой минутой, заставил его адаптироваться к ситуации. Он выдавил улыбку и спросил:

— Что мне сделать для того, чтобы ты отпустил меня?

— Просто ответь на один вопрос. — Сяо Юаньму поднял руку и уставился на Сун Сюаньхэ своими бездонными глазами. В его освежающе холодном голосе послышалась хрипотца. — Я тебе не нравлюсь, так почему ты хочешь быть со мной?

Зрачки Сун Сюаньхэ слегка сузились, и он сразу же отвел взгляд. Он сказал:

— Откуда ты знаешь, что ты мне не нравишься?

Сяо Юаньму спокойно посмотрел на него:

— Не имеет значения, нравлюсь я тебе или нет. Просто скажи мне, почему ты так настаиваешь на том, чтобы быть со мной.

— Потому что ты хорошо выглядишь. — Взглянув на лицо Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ почувствовал порыв остроумия. — Мне нравятся красивые люди. Ты хорошо выглядишь. Поэтому я хочу быть с тобой.

Сяо Юаньму поднял бровь:

— Правда?

— Правда. — Хотя Сун Сюаньхэ не понимал, почему первоначальный хозяин преследовал Сяо Юаньму и заставил его быть с ним тогда, он думал, что, вероятно, на это было две причины: внешность Сяо Юаньму и мужское желание покорять.

Однако желание покорять было не совсем уместно произносить вслух. На самом деле и причина, связанная с внешностью Сяо Юаньму, тоже не имела значения.

Сяо Юаньму тяжелым взглядом внимательно изучал каждый сантиметр лица Сун Сюаньхэ. Однако глаза другого были чисты, и выражение его лица было спокойным. Не было никаких признаков того, что он лжет.

Неужели Сун Сюаньхэ действительно заставлял его быть с ним в каждом мире только из-за его лица?

Внезапно в груди Сяо Юаньму появилась заноза несчастья. Его и без того холодные глаза стали еще холоднее. Как будто на его глазах образовался слой инея.

Сун Сюаньхэ, естественно, заметил изменение в выражении лица Сяо Юаньму. Однако у него не было сил сказать что-либо еще. Он потянул за руку, которую держал Сяо Юаньму, и сказал:

— Я ответил тебе. Отпускай.

Но холод в глазах Сяо Юаньму длился всего секунду. Очень быстро к нему вернулось спокойствие. Он сказал:

— Если так оно и есть, почему ты еще ни разу не переспал со мной?

На этот раз выражение лица Сун Сюаньхэ слегка изменилось. Всевозможные причины всплыли в его голове, но темные, безжалостные глаза Сяо Юаньму стерли эти мысли в порошок. Осталась только одна:

— Потому что…Он не стоит.

Система: !!!

Сяо Юаньму на мгновение замолчал. Затем он прищурился:

— Ты лжешь?

— Я говорю правду. — Сун Сюаньхэ стиснул зубы. Хотя у него и у первоначального хозяина было одно и то же имя, он не был первоначальным хозяином. Он провел черту между собой и первоначальным хозяином, поэтому его слова были очень плавными. — Я не лгу. Иначе почему я никогда не прикасался к тебе?

Сказав это, Сун Сюаньхэ действительно подумал, что, возможно, именно по этой причине первоначальный хозяин никогда не прикасался к Сяо Юаньму. В противном случае, исходя из морали и характера первоначального хозяина, у него не было больше причин, по которым он не прикасался к такому совершенному мужчине.

Сяо Юаньму отпустил его. Сун Сюаньхэ быстро пошел в туалет, вздохнув с облегчением. На полпути, однако, он услышал позади себя холодный голос:

— Я проверю, не лжешь ли ты мне.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 50**

Они благополучно пережили последнюю ночь круиза. После высадки на землю Сун Сюаньхэ, дрожа от волнения, начал пунктуально ходить на работу с 9 до 17.00. На работе он благоразумно избегал Сяо Юаньму. Когда он заканчивал работу, то сразу возвращался в Резиденцию Сун. Его график теперь был очень жестким.

Когда он вспомнил, как Сяо Юаньму сказал, что проверит слова Сун Сюаньхэ, то почувствовал, как у него онемела голова. Хотя он был уверен, что не отреагирует, даже если Сяо Юаньму сядет к нему на колени и соблазнит его, даже одна мысль об этом заставляла его чувствовать себя неловко. Более того, он не знал, будет ли Сяо Юаньму использовать какой-то другой метод, чтобы возбудить его.

Однако он не мог прятаться от него вечно. Сюжет все равно должен был продолжиться в указанное время. Даже если бы он хотел продолжать избегать другого, у него не было выбора, кроме как взять себя в руки.

На этот раз двухгодичное собрание проводилось для тех членов круга, кто уже обладал определенным уровнем власти и влияния. На этом мероприятии можно как разобраться с деловыми вопросами, так и просто развлечься. Именно на этом собрании можно обзавестись новыми связями и повеселиться.

Именно из-за этого участники этого собрания принадлежали к самым разным слоям общества. Контингент не ограничивался людьми только одного круга или возрастной группы. В нем принимали участие представители второго поколения, которые уже находились у власти, те люди, которых в настоящее время их семьи учат брать на себя управление, а также многие молодые предприниматели, которые начали свои компании с нуля. Единственное, что их объединяло, — это то, что большинству из них не было и тридцати лет.

Причина, по которой Сунь Цзиньжэнь появился на этой вечеринке, помимо того, что он был подходящим кандидатом, заключалась в том, что его сюда пригласили. Когда Сун Сюаньхэ увидел его сегодня, он внезапно узнал, что Сунь Цзиньжэнь появился здесь только благодаря Сун Цзябао.

Сун Сюаньхэ вспомнил, что именно Сун Цзябао рассказал Сунь Цзиньжэню об отношениях между ним и Сяо Юаньму. Он также убеждал Сунь Цзиньжэня прибрать к своим рукам Сяо Юаньму. В глазах Сун Сюаньхэ промелькнуло раздумье. Хотя Сун Цзябао ненавидел первоначального хозяина, по какой-то причине тот никогда ничего не делал ему напрямую. Вместо этого он всегда действовал против Сяо Юаньму.

Однако больше всего Сун Сюаньхэ беспокоил тот факт, что Сунь Цзиньжэнь все еще имел право присутствовать на этой вечеринке, несмотря на то, что его компания перешла в другие руки. И снова он понял, насколько сильна была сила сюжета.

Сяо Юаньму тоже заметил Сунь Цзиньжэня. Свет в его глазах замерцал, и он незаметно перевел взгляд на Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ не заметил его взгляда. Он поднял голову и посмотрел на Сун Цзябао, который шел к нему. Уголки его губ приподнялись:

— Кузен, я не ожидал, что ты придешь. Я слышал, что мой брат занят. Ты, должно быть, получил приглашение вместо него.

Когда Сун Цзябао услышал, как Сун Сюаньхэ косвенно намекнул, что он не имеет права присутствовать на этой вечеринке, выражение его лица слегка изменилось. На его губах появилась холодная улыбка:

— Тебе не нужно беспокоиться о том, как я попал сюда. Я просто хотел сказать тебе, что дядя очень недоволен твоими нынешними отношениями. Он надеется, что ты, наконец, возьмешься за себя.

Сун Сюаньхэ тоже улыбнулся:

— Так ты специально выпросил у моего брата приглашение, чтобы проинформировать меня об это пустяковом деле? Можно было просто передать это нашему дворецкому. Не было нужды беспокоить кузена.

Сун Цзябао холодно посмотрел на него. Его взгляд метался между Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму, с которым первый держался за руки. Затем он усмехнулся:

— Тебе, должно быть, очень нравится этот твой маленький бойфренд. Одно дело — привести его на такое важное мероприятие, но разве вы, двое мужчин, должны вот так держаться за руки и быть такими прилипчивыми? Но опять же, кто знает, как долго вы двое сможете быть такими нежными?

Ресницы Сун Сюаньхэ слегка дрогнули. Он посмотрел на Сунь Цзиньжэня, который стоял позади Сун Цзябао:

— Я также не ожидал увидеть здесь босса Сунь. Проблема с компанией босса Сунь уже решена?

Сунь Цзиньжэнь не думал, что Сун Сюаньхэ вдруг заговорит с ним. Он подсознательно взглянул на Сяо Юаньму, который вселил во все его тело страх. Хотя он решил, что человек, который приобрел его компанию и стал крупнейшим акционером, не имеет никакого отношения к Сяо Юаньму, его интуиция подсказывала ему, что Сяо Юаньму определенно все еще имеет к этому какое-то отношение.

Единственное, что его озадачило, так это то, что он никогда не видел Сяо Юаньму до круиза, не говоря уже о том, чтобы обидеть его. Нельзя приобрести большую компанию за одну ночь, и этот случай не стал исключением. Хотя эта новость появилась в ночь круиза, и его компания перешла в другие руки на следующий день, они узнали, что на самом деле кто-то начал приобретать акции Цзиньжэнь Групп более месяца назад.

Он был уверен, что не обидел Сяо Юаньму больше месяца назад. Следовательно, по какой причине другой должен был обратить внимание на его компанию?

Чем больше он думал об этом, тем больше боялся и тем меньше понимал. Но когда он думал о том, что обещал ему Сун Ци, его опасения не могли победить бизнес, который он с таким трудом построил. Когда он сможет разрушить отношения между Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму, Сун Ци отдаст ему принадлежащие ему акции Цзиньжэнь Групп. После этого ему просто нужно будет получить еще несколько акций, прежде чем он сможет восстановить свое положение крупнейшего акционера.

Вот почему он собирался поставить на карту все.

Сунь Цзиньжэнь выдавил из себя улыбку:

— Эр шао, вы стали еще красивее за последние несколько дней.

Сун Сюаньхэ поднял бровь:

— За последние несколько дней, вы, кажется, похудели.

— Я должен был похудеть, — Сунь Цзиньжэнь глухо рассмеялся. — Эр шао, если вам сейчас ничего не нужно, я пойду.

Сун Сюаньхэ взглянул на Сун Цзябао, который думал неизвестно о чем, и кивнул. Он смотрел, как Сунь Цзиньжэнь уходит.

— Ты, кажется, уделяешь много внимания Сунь Цзиньжэню.

Голос Сяо Юаньму прозвучал у него в ухе. В тот момент, когда Сун Сюаньхэ непреднамеренно встретился с ним взглядом, выражение его лица на долю секунды стало странным. Но вскоре к нему вернулось спокойствие:

— С его нынешним статусом он не должен был появиться на этом собрании. Интересно, зачем Сун Цзябао привел его сюда?

— Пока у него есть причины, ты узнаешь об этом, когда придет время. — Равнодушно ответил Сяо Юаньму.

Сказав это, Сяо Юаньму отпустил руку Сун Сюаньхэ, которую держал с тех пор, как они вошли в частную виллу. Затем Сяо Юаньму немного отодвинулся от другого.

Рука Сун Сюаньхэ, которую держала сухая, теплая рука Сяо Юаньму, внезапно почувствовала легкий ветерок. Тыльная сторона его ладони теперь казалась немного холодной.

Вечеринка началась в шесть часов. Поскольку она происходила на частной вилле одного из членов-основателей собрания, у них был доступ ко всем уголкам виллы.

Здесь было все, чего могли желать гости: от барбекю в саду до моделей в бикини, отдыхающих у бассейна с подогревом. На первом этаже также происходила дегустации коктейлей, а на втором можно было проводить деловые разговоры в тихом помещении.

Сейчас было уже около восьми вечера, сумерки уже наступили. Вся вилла, и изнутри, и снаружи, была ярко освещена. Для гостей этого мероприятия вечеринка только началась.

Следуя уведомлениям Системы, Сун Сюаньхэ пошел посидеть в гостиной на первом этаже. Людей там было немного. Большинство гостей развлекались в другом месте. Поэтому на этой стороне виллы было очень тихо.

Сяо Юаньму был холоден и молчалив, как всегда. Он сидел рядом с Сун Сюаньхэ, его взгляд был прикован к собственным пальцам, которыми он легко постукивал себя по ноге. Казалось, он глубоко задумался, но в то же время казалось, что он вообще ни о чем не думает.

Сун Сюаньхэ поджал губы. Ему казалось, что атмосфера в этой комнате была странной. Он также чувствовал, что, хотя Сяо Юаньму, похоже, не сильно отличался от своего обычного состояния, он продолжал оставаться необъяснимо странным. Но сюжет скоро начнет развиваться. Он был не в настроении слишком много думать об этом. Думая о том, что должно было произойти, он еще больше растерялся, не зная, что сказать Сяо Юаньму.

【Сунь Цзиньжэнь вернулся. Сюжет будет продолжаться в соответствии с заданной линией.】

【Это важная сцена. 】— Сказал Система. — 【Когда компания Сунь Цзиньжэня перешла в другие руки, ты задал мне вопрос. Я уже говорил тебе, что в каждом мире есть свои правила, по которым он функционирует. Одно из правил состоит в том, что должны произойти важные события, касающиеся судьбы главного героя. Даже если случились какие-то отклонения, мир автоматически исправит ситуацию, так что в конечном итоге все будет идти в том же направлении. Поэтому тебе не нужно беспокоиться. 】

Сун Сюаньхэ и не беспокоился. На самом деле, у него даже зародилась слабая надежда, что этой важной сцены не произойдет. Но поскольку сюжет был немного подправлен, у него не было другого выбора, кроме как молча ожидать начала.

— О чем ты думаешь?

Сяо Юаньму поднял глаза на Сун Сюаньхэ в какой-то неизвестный момент времени. Он скрестил ноги, а одним локтем упирался в подлокотник дивана. Другая его рука лежала на колене. Пальцы, который мягко постукивали по ноге, уже остановились. Сяо Юаньму повернул голову, его глаза потемнели. Он просто спокойно наблюдал за Сун Сюаньхэ.

Похоже, он чего-то ждал или четко представлял, что будет дальше.

Прежняя догадка снова возникла в сознании Сун Сюаньхэ. Он сжал губы в прямую линию и сказал:

— Я подумал, что здесь слишком скучно и, может быть, нам стоит отправиться домой пораньше.

Палец на ноге Сяо Юаньму слегка сдвинулся. Он сел немного прямее, и его глаза стали более напряженными и темными. Его освежающе холодный голос был глубже, чем обычно. По его голосу было трудно что-либо прочесть:

— Ты хочешь уйти?

— А ты хочешь? — Сун Сюаньхэ встретился взглядом с Сяо Юаньму. Тон его голоса был безмятежным.

Сяо Юаньму, казалось, просто поинтересовался:

— Если бы я захотел уйти, ты бы ушел прямо сейчас?

Сун Сюаньхэ ответил не сразу. Он помолчал несколько секунд, прежде чем открыть рот, чтобы заговорить. Однако, как только его слова были готовы сорваться с губ, он услышал позади себя голос Сунь Цзиньжэня:

— Сун Эр, вы все это время были здесь. Отлично. Мне нужно было кое-что с вами обсудить.

Его реплика была точно такой же. Внезапно в обычно неподвижных глазах Сяо Юаньму появилась рябь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 51.1**

Как только Сунь Цзиньжэнь заговорил, система также прислал уведомление:

【Сцена началась.】

Сун Сюаньхэ внезапно резко повернул голову. Это движение заставило Сунь Цзиньжэня, который льстиво улыбался, вздрогнуть. Из-за этого ни один из них не заметил внезапной вспышки эмоций в глазах Сяо Юаньму.

— Так… — Прищуренные глаза Сунь Цзиньжэня метались между Сяо Юаньму, чей взгляд был опущен и чьи эмоции не могли быть прочитаны, и Сун Сюаньхэ, у которого было ледяное выражение лица и поджатые губы. Слова, которые он хотел сказать, внезапно застряли у него в горле. Интуиция подсказывала ему, что сейчас не самое подходящее время произносить эти слова.

Просто взгляд, который следовал за ним, как тень, заставил его следовать плану. Он нервно потер руки, мысленно проклиная ситуацию. Затем он снова пожалел, что обидел Сяо Юаньму в энный раз, прежде чем втянуть живот и сказать:

— Дело вот в чем, Эр Шао, мне нужно кое-что обсудить с вами.

Лицо Сун Сюаньхэ было напряжено, и его холодный взгляд, острый, как нож, пронзил лицо Сунь Цзиньжэня.

— Что же вы хотели обсудить?

Когда Сунь Цзиньжэнь услышал властный и надменный тон Сун Эр Шао, он подумал о том, что другой на самом деле, казалось, заботился о Сяо Юаньму, вопреки тому, что говорили слухи. Сунь Цзиньжэнь подумал, что заявление о том, что он хочет заполучить Сяо Юаньму, было равносильно провокации.

Несмотря на то, что Сун Ци сказал, что Сун Сюаньхэ не является наследником Семьи Сун, в настоящее время он был публично признан Song Group в качестве одного из преемников. Даже до того, как его компания перешла в другие руки, ему все еще приходилось улыбаться другим. Нынешний он был еще менее уверен в себе и еще больше опасался обидеть его. Кроме того, был еще Сяо Юаньму, эмоции которого он не мог прочитать.

Сунь Цзиньжэнь непрерывно жаловался внутри. Первоначально, несмотря на искушение, когда Сун Ци попросил его принять участие в этом плане, он все еще боялся Семьи Сун и Сяо Юаньму. Однако, помимо того, что от награды Сун Ци было трудно отказаться, он еще больше боялся обидеть человека за кулисами, который сказал ему сделать так, как велел Сун Ци.

Если он примет участие, Сун Ци поможет ему вернуть его компанию, и он сможет выполнить приказы этого таинственного человека. Кроме того, Сунь Цзиньжэнь верил, что если бы его компания не перешла в другие руки, он определенно продолжил бы придерживаться прежнего плана, чтобы заполучить Сяо Юаньму с помощью сотрудничества Сун Ци. В конце концов, Сяо Юаньму действительно был продуктом высшего качества. Поэтому, даже если у него и были свои опасения по поводу Сяо Юаньму, у него не было выбора, кроме как сделать это.

Сунь Цзиньжэнь из прошлого был полон похоти и отваги, чтобы тратить свою похоть. Но теперь все это исчезло. Тем не менее, ему все еще приходилось осторожно реализовывать тот же план.

Сунь Цзиньжэнь бросил осторожный взгляд на Сяо Юаньму, а затем сделал шаг в сторону Сун Сюаньхэ. Он понизил голос и сказал:

— Я хотел бы поговорить с вами наедине.

Взгляд Сун Сюаньхэ стал еще острее, а его голос приобрел ледяной высокомерный тон:

— Зачем вам понадобилось говорить со мной наедине? Я не думаю, что мы достаточно близки для этого.

Услышав это, Сяо Юаньму поднял голову, и в его глазах появилось удивленное выражение. В его воспоминаниях Сун Сюаньхэ этого не говорил.

Система также напомнил Сун Сюаньхэ:

【Это важная сцена, где ты должен отдать ему Сяо Юаньму. Было бы лучше, если бы ты следовал установленным репликам.】

Выражение лица Сун Сюаньхэ не изменилось, как будто он вообще не слышал Систему. Он только холодно смотрел на Сунь Цзиньжэня, наблюдая за его реакцией.

Сунь Цзиньжэнь втянул живот еще сильнее. Несмотря на то, что он был недоволен грубым тоном Сун Сюаньхэ, он не осмелился прокомментировать его. Он только продолжал виновато улыбаться:

— Просто другим людям не подобает об этом слышать. Если вы не хотите говорить со мной наедине, мы можем поговорить прямо здесь.

Когда Сун Сюаньхэ услышал, как Сунь Цзиньжэнь сказал что-то отличное от того, что было в первоначальном сюжете из-за его вмешательства, в глазах Сун Сюаньхэ слегка вспыхнул свет. Он спросил:

— А что, если я не захочу с вами разговаривать?

Сунь Цзиньжэнь неловко облизнул потрескавшиеся губы. Он сглотнул слюну, чувствуя себя очень неловко. Некоторое время спустя он сказал:

— Эр Шао, я пришел поговорить с вами по-хорошему. Вы абсолютно не понесете никаких потерь, разговаривая со мной.

Произнеся свою реплику, Сунь Цзиньжэнь резко вернулся к первоначальному сценарию.

В очередной раз Сун Сюаньхэ почувствовал, насколько бесполезно было пытаться сопротивляться мировой сюжетной линии, особенно когда дело доходит до решающей сцены. Его глаза слегка потускнели, и он подсознательно повернулся, чтобы взглянуть на Сяо Юаньму. Он обнаружил, что глаза другого, казалось, были прикованы к нему все это время.

Хотя их взгляды встретились, Сун Сюаньхэ ничего не смог прочесть в безмятежных глазах другого.

Сун Сюаньхэ вдруг понял, что Сяо Юаньму, который рано переродился, совсем не похож на Сяо Юаньму из прошлого. В то время как до перерождения Сяо Юаньму прятался за ледяным выражением лица, он также иногда показывал свою слабую и одинокую сторону. Тем временем, Сяо Юаньму после перерождения...Если он не хотел, чтобы Сун Сюаньхэ знал, что он чувствует, у Сун Сюаньхэ не было возможности прочитать его.

Причина, по которой он вообще почувствовал аномалию в Сяо Юаньму, отчасти заключалась в его развитой с самого детства интуиции. Сяо Юаньму не особенно пытался притворяться похожим на себя до перерождения. Несмотря на это, он все еще не мог подтвердить, что с Сяо Юаньму действительно что-то не так, даже несколько дней спустя.

Итак, какие же эмоции скрывались под этими спокойными глазами?

Палец Сун Сюаньхэ, лежавший на диване, слегка согнулся, его ноготь мягко провел по несколько грубому рисунку ткани дивана. Звук его ногтя по дивану был настолько тихим, что его почти не было слышно, но Сяо Юаньму слышал его громко и ясно.

Сяо Юаньму сделал паузу, а затем его взгляд переместился на бледный, тонкий палец Сун Сюаньхэ. Ногти другой были аккуратно подстрижены и выглядели очень хорошо. Его ногти были бледно-розового цвета, выглядели здоровыми и совсем не казались женственными. Его руки были парой очень красивых, мужественных рук.

Прямо сейчас другой аккуратно вырезал ногтем подушку дивана. Сяо Юаньму знал, что так он делал, когда чувствовал себя неловко, тревожно или когда чувствовал себя виноватым.

Например, в его воспоминаниях до перерождения Сун Сюаньхэ сделал это, когда без всякого предупреждения опрокинул всю принесенную еду со стола на пол. В другой раз Сун Сюаньхэ это сделал, когда властно приказал ему пойти купить бульон в ту дождливую ночь.

Взгляд Сяо Юаньму скользнул вверх. Он посмотрел в ясные глаза Сун Сюаньхэ. Эмоции другого очень явно отражались на его лице. Прямо сейчас на его лице было написано нетерпение и волнение. Несмотря на это, Сяо Юаньму также знал, что пара, казалось бы, чистых глаз Сун Сюаньхэ была способна скрыть любые эмоции, которые он искренне хотел скрыть.

Ему действительно было любопытно. Он хотел знать, о чем именно думает Сун Сюаньхэ, когда его обманчивые глаза стали такими загадочными и противоречивыми.

Сунь Цзиньжэнь наблюдал, как Сун Сюаньхэ повернулся, чтобы посмотреть на Сяо Юаньму, а не ответить ему. Время шло, и он не мог не нервничать. Он еще раз облизнул пересохшие губы и осторожно позвал:

— Эр шао?

Сун Сюаньхэ снова перевел взгляд на Сунь Цзиньжэня. Однако он по-прежнему хранил молчание, ожидая продолжения.

Согласно сюжету, после последней строчки, сказанной Сунь Цзиньжэнем, его следующей строчке суждено было появиться вскоре после этого. Сун Сюаньхэ не нужно было отвечать.

Когда Сун Сюаньхэ повернул голову, взгляд Сяо Юаньму наконец оторвался от тела Сун Сюаньхэ и упал на Сунь Цзиньжэня.

Сунь Цзиньжэнь внезапно стал объектом пристальных взглядов обоих мужчин. Один был холоден и полон нетерпения, в то время как другой был безмятежен, но нечитаем. Это заставило его проглотить слова, которые он собирался сказать. Его губы дрогнули, но он все еще не произнес ни слова, даже после того, как обдумывал их полдня.

Но даже если бы он не заговорил, Сун Сюаньхэ тоже не собирался ничего говорить.

Таким образом, все трое зашли в тупик, глядя друг на друга. Атмосфера вокруг них, казалось, застоялась.

— Мне...нужно кое-что обсудить с вами, — сказал в конце концов Сунь Цзиньжэнь.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 51.2**

Сун Сюаньхэ бросил на него ледяной, подозрительный взгляд:

— Вы уже сказали это три раза.

Сунь Цзиньжэнь сглотнул и бросил осторожный взгляд на Сяо Юаньму:

— Я слышал, что вы возглавляете отдел маркетинга вашей компании. Мне было интересно, не заинтересуетесь ли вы сотрудничеством с компанией Roller.

— Я могу помочь вам с этим. Если вы заключите этот огромный контракт с Roller, после того, как преуспеете в Song Group, ваши престиж и репутация увеличатся.

Сун Сюаньхэ рассмеялся. Хотя он повторял свои строки слово в слово, его слова были искренними:

— Я не заинтересован в том, чтобы унаследовать семейный бизнес. Если это то, о чем вы хотели поговорить, тогда вы можете идти.

— Конечно, дело не только в этом, — Сунь Цзиньжэнь вытащил свой телефон и еще раз взглянул на Сяо Юаньму. Затем он сказал. — Я хочу вам кое-что показать. Я уверен, что вы найдете это очень интересным. Однако смотреть на это можете только вы.

— Тогда я не буду на это смотреть.

Выражение лица Сун Сюаньхэ было холодным. На его лице не было никакого интереса.

Сунь Цзиньжэнь разблокировал свой телефон. Выражение его лица внезапно сменилось с настороженного на уверенное. На его лице появилась странная улыбка:

— Поверьте мне, вы определенно будете довольны этим. Если вы не посмотрите на это сейчас, вы определенно пожалеете об этом позже.

Когда Сун Сюаньхэ увидел нервное, но уверенное выражение лица Сунь Цзиньжэня, в его голове появились строки из этой сцены:

【Улыбка Сунь Цзиньжэня была полна уверенности. Все его эмоции были сплющены его пухлым лицом, отчего его улыбка казалась еще более похотливой: «Поверьте мне, вы определенно будете довольны этим. Если вы не посмотрите на это сейчас, вы определенно пожалеете об этом позже».

Сун Сюаньхэ заинтересовался. Он спросил: «Ну и что там такое?»

Сунь Цзиньжэнь прошептал ему что-то на ухо. Затем он увидел, как изменилось выражение лица Сун Сюаньхэ. Наконец на его лице появилась улыбка.

Хотя Сун Сюаньхэ был готов, в его голосе звучала угроза: «Если ты не сможешь пробудить мой интерес, то пожалеешь об этом только ты».

«Конечно».

Затем Сун Сюаньхэ последовал за Сунь Цзиньжэнем за ближайший угол. Сунь Цзиньжэнь передал свой телефон Сун Сюаньхэ. Как и ожидалось, он увидел, как выражение лица Сун Сюаньхэ резко изменилось. Затем Сунь Цзиньжэнь забрал свой телефон и улыбнулся: «Эр шао, пока ты готов заключить со мной сделку, человек, которого ты увидел на моем телефоне...этот человек станет твоим. Что ты думаешь?»

«Чего ты хочешь взамен?» — В глазах Сун Сюаньхэ была решимость получить то, что предложил другой.

«Сяо Юаньму». — Похотливый взгляд Сунь Цзиньжэня переместился в сторону Сяо Юаньму. Он совершенно не скрывал своего желания: «Сяо Юаньму — всего лишь сирота. Я слышал, что он не очень благоразумен и не может завоевать любовь Эр Шао. Как насчет того, чтобы отдать его мне на некоторое время для тренировок? Я обещаю, что верну тебе послушного, хорошего мальчика».】

В книге не было сказано, что Сунь Цзиньжэнь показал Сун Сюаньхэ. Даже ближе к концу сюжета об этом не упоминалось.

Поэтому Сун Сюаньхэ было очень любопытно узнать, что же такое показал Сунь Цзиньжэнь, что заставило оригинального Сун Сюаньхэ так быстро изменить отношение и согласиться отдать ему Сяо Юаньму.

В конце концов, с настройками характера оригинального Сун Сюаньхэ, даже если бы ему не нравился Сяо Юаньму, он бы пришел в ярость и захотел отомстить любому, кто посмел пускать слюни на его вещи. В сознании первоначального хозяина, даже если он выбрасывал то, чего больше не хотел, он все равно не желал, чтобы другие люди подбирали то, что он выбросил, не говоря уже о том, чтобы попросить что-то у него напрямую.

То, о чем в книге никогда не упоминалось, но что могло заставить первоначального хозяина сразу же согласиться на эту сделку, должно быть, было чем-то, чего оригинальный Сун Сюаньхэ страстно желал, но не мог получить. Это что-то смогло заставить его мгновенно забыть о своей ярости из-за того, что кто-то другой пускал слюни на то, что принадлежало ему. Этого было даже достаточно, чтобы он захотел передать Сяо Юаньму Сунь Цзиньжэню. Это было очень ненормальное поведение. Поэтому Сун Сюаньхэ был очень заинтригован.

Взгляд Сун Сюаньхэ упал на телефон Сунь Цзиньжэня. Он спросил:

— И что там такое?

Нога Сунь Цзиньжэня шевельнулась. Он хотел сделать шаг навстречу Сун Сюаньхэ. Однако, как только он поднял ногу, он почувствовал, как леденящий душу взгляд упал на него. Его нога замерла в воздухе. Когда он посмотрел на обладателя этого взгляда, он вернул ногу в исходное положение.

— Эр шао, только вы можете на это смотреть. Я обещаю, что вам это будет интересно, — Сунь Цзиньжэнь осторожно посмотрел на Сяо Юаньму, разговаривая с Сун Сюаньхэ. — Я бы не стал вам лгать. Вы поймете, когда увидите это.

Когда он увидел, что Сунь Цзиньжэнь не подошел близко, чтобы поговорить с ним, презрительное выражение лица Сун Сюаньхэ смягчилось. Очевидно, он не хотел, чтобы Сунь Цзиньжэнь, этот жирный старик, шептал ему на ухо, но он не мог не найти это странным. Хотя в книге не упоминалось о том, что сказал Сунь Цзиньжэнь, он должен был подойти к нему.

Но, вероятно, его шепот не смог вызвать интерес у оригинального Сун Сюаньхэ.

Несмотря на это, Сун Сюаньхэ все еще было очень любопытно, что же другой хочет ему показать. Поэтому он продолжил следовать своим репликам:

— Если ты не сможешь пробудить мой интерес, то пожалеешь об этом только ты.

Сунь Цзиньжэнь вздохнул с облегчением. Странная улыбка снова появилась на его лице:

— Конечно.

Сун Сюаньхэ встал и собрался было направиться за угол вместе с Сунь Цзиньжэнем. Однако, как только он сделал один шаг, Сяо Юаньму схватил его за руку. Он повернулся к нему.

Сяо Юаньму изменил свое сидячее положение в какой-то неизвестный момент времени. Его ноги больше не были скрещены. Он небрежно расставил свои длинные, стройные ноги, слегка согнутые в коленях. Штанины его брюк были слегка подтянуты, обнажая рельефные мышцы под брюками. Так же, как и он, они казались тихими и безобидными, но на самом деле были способны высвободить накопленную взрывную силу в любое время.

Сун Сюаньхэ отвел взгляд от ног Сяо Юаньму. Он спросил:

— Что такое?

Сяо Юаньму уставился на него глазами, похожими на бездонный колодец. Его холодный голос, казалось, сдерживал какие-то эмоции:

— Я только что спросил тебя, если бы ты захотел уйти, ты бы ушел прямо сейчас? Ты мне еще не ответил.

Зрачки Сун Сюаньхэ слегка задрожали. Казалось, что к руке, которую держал другой, не приливала кровь. Она казалась жесткой. Он долго стоял на месте, выражение его лица слегка изменилось. Казалось, он хотел что-то сказать, но в конце концов только сжал губы в прямую линию и опустил глаза.

— Обязательно ли отвечать?

Голос Сун Сюаньхэ был тихим, но Сяо Юаньму слышал его громко и ясно.

Никто из них не произнес ни слова.

Сунь Цзиньжэнь, который уже прошел довольно большое расстояние, понял, что Сун Сюаньхэ все еще стоял на месте. Он остановился и посмотрел в их сторону. Он собирался что-то сказать, но, увидев атмосферу между ними, он сомкнул свои приоткрытые губы.

Несколько секунд спустя уголки губ Сяо Юаньму слегка приподнялись, в его глазах мелькнула насмешка. Он отпустил запястье Сун Сюаньхэ.

Сун Сюаньхэ немного пошевелил затекшей рукой, сжимая и разжимая пальцы, чтобы избавиться от этого ощущения. Он сделал шаг назад и посмотрел в полуприкрытые глаза Сяо Юаньму. Затем он ответил:

— Если ты скажешь, что хочешь уйти, я уйду прямо сейчас.

Сяо Юаньму резко поднял голову и встретился с ясными глазами Сун Сюаньхэ. Сун Сюаньхэ спросил его:

— Ты хочешь уйти прямо сейчас?

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 51.3**

Сунь Цзиньжэнь был ошеломлен. Он быстро сделал несколько шагов ближе и перебил:

— Эр Шао, мне все еще нужно кое-что сказать тебе. Давай поговорим, прежде чем ты уйдешь!

Сун Сюаньхэ не обратил на Сунь Цзиньжэня никакого внимания. Он просто уставился на Сяо Юаньму.

Губы Сяо Юаньму изогнулись еще больше, но Сун Сюаньхэ не услышал никаких эмоций в его голосе:

— Раз уж у тебя появилось важное дело, сначала разберись с ним.

Сун Сюаньхэ, таким образом, отвел взгляд и подошел к Сунь Цзиньжэню.

Система, который наблюдал за этим все это время, вздохнул с облегчением:

【Брат, это важная сцена! Если произойдет что-либо непредвиденное, твоя жизнь будет в опасности! Не играй больше со мной! Даже если Сяо Юаньму не возродится на этот раз, в будущем у него все равно будет еще один шанс. Однако ты так сделать не можешь. Если ты испортишь эту важную сцену, у тебя не будет другой жизни!】

Шаги Сун Сюаньхэ замедлились. Он спросил:

【Сцена отдачи Сяо Юаньму Сунь Цзиньжэню играет важную роль или автомобильная авария, которая происходит после того, как Сунь Цзиньжэнь забрал его?】

【Все вместе!】— Система боялся, что Сун Сюаньхэ снова заставит сцену отклониться. Он добавил. —【Они взаимосвязаны. Если ты не отдашь Сяо Юаньму Сунь Цзиньжэню, Сяо Юаньму не возродится. Нужно предпринять для этого все шаги. Без причины нет результата. Поэтому, брат, пожалуйста, отнесись к этому серьезно. Не играй со своей жизнью! 】

Сун Сюаньхэ улыбнулся, глядя на Сунь Цзиньжэня, стоящего перед ним. Он спросил вялым тоном:

【Ты также должен знать, что Сяо Юаньму уже переродился. Должен ли он снова переродиться?】

Несколько секунд Система молчал. Он избежал словесной ловушки Сун Сюаньхэ и сказал:

【Независимо от того, переродился он или нет, ты не можешь избежать такой важной сцены. Ты должен знать, что то, что сейчас произойдет, является самым важным моментом в романе. Любые предыдущие отклонения не приведут к каким-либо огромным последствиям. Однако все, что произошло до этого, было заготовлено только для этого момента. Только завершив эту сцену, ты сможешь перейти к более поздним сценам. Только завершив эту сцену, ты сможешь вернуться в свой родной мир.】

Система не сразу услышал ответ Сун Сюаньхэ. Поэтому он снова предупредил:

【Сяо Юаньму — главный герой. Он может возродиться, но у тебя нет такой привилегии. Не будь безрассудным.】

Сунь Цзиньжэнь остановился. Сун Сюаньхэ стоял в шаге от него.

Система был прав. У него не было выхода.

В прошлом он думал, что ему было бы все равно, если бы его отправили обратно в его родной мир проживать последние полгода. Но теперь, когда пришло время сделать выбор, он эгоистично сделал выбор в свою пользу без каких-либо колебаний.

Сун Сюаньхэ посмотрел на Сунь Цзиньжэня, ожидая, что тот заговорит.

Когда Сунь Цзиньжэнь встретился взглядом с Сун Сюаньхэ, по какой-то необъяснимой причине у него похолодела спина. Он нерешительно достал свой телефон и передал его Сун Сюаньхэ. Он тихо сказал:

— Эр шао, пока ты готов заключить со мной сделку, человек, которого ты увидел на моем телефоне...этот человек станет твоим. Что ты думаешь?

Это была та же самая реплика, но тон его голоса был другим. Все происходило совершенно по-другому.

Взгляд Сун Сюаньхэ упал на экран телефона Сунь Цзиньжэня. Он нахмурил брови.

То, что заставило первоначального хозяина взволнованно отдать Сяо Юаньму, не было каким-то контрактом или сокровищем, как он ожидал. Это была всего лишь одна фотография.

Точнее говоря, это была фотография мужчины. Мужчина на фотографии выглядел изысканно и грациозно. Его кожа была светлой, и когда он улыбался, он выглядел мягким и сдержанным. Он выглядел очень милым и воспитанным чадом. Он также выглядел смутно знакомым.

Но хотя этот молодой человек был хорош собой, по сравнению с Сяо Юаньму, он был ничем иным, как грязью. Если судить его по его внешности, он и на десятую часть не был таким красивым, как Сяо Юаньму.

Сун Сюаньхэ совершенно не понимал, почему оригинальный Сун Сюаньхэ захотел этого молодого человека в обмен на Сяо Юаньму. Кроме того, он не смог найти никакой информации, связанной с этим молодым человеком, в воспоминаниях первоначального хозяина.

Первоначальный хозяин совсем не знал этого молодого человека. Так почему же он отдал Сяо Юаньму в обмен на него?

Сун Сюаньхэ долго размышлял над этим, но все еще ничего не мог понять. Если бы первоначальный хозяин знал этого человека, то, возможно, его действия были бы оправданы. Однако первоначальный хозяин никогда не встречался с ним раньше.

Сунь Цзиньжэнь наблюдал, как Сун Сюаньхэ молча смотрел на фотографию. На его лице не было интереса, как он ожидал. Сунь Цзиньжэнь не мог не нервничать. Сун Ци был уверен, что Сун Сюаньхэ согласится на сделку, как только увидит эту фотографию. Но теперь, глядя на выражение лица Сун Сюаньхэ, было не похоже, что он согласится.

Некоторое время спустя Сун Сюаньхэ наконец поднял глаза:

— Чего ты хочешь взамен?

Услышав это, Сунь Цзиньжэнь расслабился. Хотя он все еще немного колебался. Реакция Сун Сюаньхэ была совершенно иной, чем предсказывал Сун Ци. Это заставило его почувствовать себя очень неуверенно. Тем не менее, они уже достигли той точки, где он не мог не продолжать выполнение плана:

— Я хочу Сяо Юаньму.

Вопреки ожиданиям Сунь Цзиньжэня, Сун Сюаньхэ не выглядел рассерженным или взволнованным. На его лице не было никакого выражения. Хотя по его глазам было видно, что с ним будет легко иметь дело, внутри них не было никаких эмоций.

Сунь Цзиньжэнь какое-то время не осмеливался заговорить, потому что Сун Сюаньхэ уставился на него таким взглядом.

Некоторое время спустя Сунь Цзиньжэнь вытер пот со лба. Он сказал:

— Эр Шао, когда ты отдашь мне Сяо Юаньму, контракт Roller будет твоим. Более того, этот человек будет отдан тебе сразу же.

— ...Сяо Юаньму совсем не выглядит хорошо воспитанным. Более того, несмотря на то, что ты так хорошо к нему относишься, похоже, ты ему совсем не нравишься. Он кажется совершенно холодным по отношению к тебе. Нет смысла держать его рядом с собой. Как насчет того, чтобы ты отдал его мне, и я как следует займусь им, прежде чем вернуть его тебе?

Эти строки не совпали с теми, что были в оригинальном сюжете, который помнил Сун Сюаньхэ. Тем не менее, он все еще декламировал свои собственные согласно сюжету:

— Ты просто хочешь забрать его на время? Когда ты вернешь его мне?

— Да, да, да. — Увидев, что сделка шла по правильном пути, Сунь Цзиньжэнь сразу же сказал. — Когда придет время, и человек на фотографии, и Сяо Юаньму будут твоими. Ты определенно не проиграешь.

Сунь Цзиньжэнь поднял глаза, изогнув губы в улыбке. Сун Сюаньхэ повернулся, чтобы посмотреть на Сяо Юаньму, который все еще сидел на диване. Затем он произнес свою последнюю строчку:

— Я могу отдать его тебе. Но сначала я должен поговорить с ним. Если он согласится, я отпущу его с тобой. Что думаешь?

Мысли Сунь Цзиньжэня закружились. Хотя он не знал об истории Сяо Юаньму, у него было некоторое представление о личности другого. Если бы кто-то вроде него, излучающий благородную ауру от своих костей, услышал, как его собственный парень задает такой вопрос, он, скорее всего, согласился бы либо из-за своего благородства, либо из-за глубокой обиды.

Однако, если Сун Сюаньхэ согласится на сделку, миссия Сунь Цзиньжэня будет завершена.

— Конечно, конечно. — Сунь Цзиньжэнь льстиво улыбнулся. — Конечно, мы должны спросить мнение господина Сяо.

Сун Сюаньхэ взглянул на Сунь Цзиньжэня и ушел. Он подошел к Сяо Юаньму, а затем посмотрел в глаза другого:

— Босс Сунь попросил тебя у меня. Я уже согласился.

Сказав это, Сун Сюаньхэ почувствовал, как что-то в его груди внезапно упало. Он не почувствовал облегчения. Вместо этого он чувствовал себя так, словно его сильно придавило то, что упало с груди. Это было сложное чувство, которое ему было трудно выразить словами.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 52.1**

Сяо Юаньму откинулся на спинку дивана и, казалось, не расслышал его. Он слегка приподнял голову.

— Что ты сказал?

Сун Сюаньхэ слегка согнул пальцы опущенной руки, задевая шов его сшитых вручную штанов. Он уже собирался повторить вопрос, когда услышал, как зазвонил чей-то телефон, предупреждая своего владельца о том, что в его почтовый ящик пришло новое письмо. Сунь Цзиньжэнь вытащил телефон. Не успел он прочитать содержание письма, как выражение его лица резко изменилось. Он закричал:

— Эр шао!

— Эр шао! — Сунь Цзиньжэнь подбежал к Сун Сюаньхэ. Он потянул Сун Сюаньхэ за руку, его лоб уже покрылся слоем холодного пота за несколько секунд. Его голос чуть не сорвался от настойчивости, а на лице появилась кривая улыбка. — Забудь о том, что я попросил одолжить мистера Сяо на несколько дней, чтобы разобраться с инвестиционными вопросами. Я нашел другого финансового советника. Мне больше не нужно вас беспокоить.

Ресницы Сун Сюаньхэ задрожали. Он сдержался, чтобы не взглянуть на выражение лица Сяо Юаньму. Затем он повернулся к Сунь Цзиньжэню, чье лицо было полно беспокойства. Вытащив свою руку из захвата другого, он проигнорировал удивленный и панический голос Сунь Цзиньжэня и спросил:

— Финансовый советник?

Сунь Цзиньжэнь сразу же кивнул, выглядя очень нетерпеливым. Однако на его лице все еще застыла улыбка:

— Да, ах. Разве мы только что не говорили о том, чтобы мистер Сяо помог мне разобраться с инвестициями? О, ну сейчас в этом уже нет необходимости.

Сун Сюаньхэ вел себя так, словно не понимал, что именно хотел сказать ему Сунь Цзиньжэнь. Он посмотрел вниз и сказал:

— Разве босс Сунь не хотел…

— Нет! — Сунь Цзиньжэнь казался испуганным. В каждом слове слышалась тревога. Он казался виноватым. Он сразу же понизил голос. — Я все равно подарю Эр Шао подарок, который обещал, включая контракт с Rolller и ту другую вещь, которую ты захотел. Однако нет никакой необходимости одалживать мне мистера Сяо. У меня появились другие дела. Я больше не буду вас обоих беспокоить.

Сунь Цзиньжэнь вел себя так, словно за ним что-то гналось. Как только он закончил говорить, он выбежал из комнаты, не дожидаясь ответа Сун Сюаньхэ.

Свет в глазах Сун Сюаньхэ вспыхнул. Через несколько секунд он повернулся, чтобы посмотреть на Сяо Юаньму, который все еще сидел на диване.

Сяо Юаньму возился со своим телефоном. Поскольку его взгляд был опущен вниз, уголки его глаз, которые обычно были наклонены вверх, в настоящее время были прямыми. В свете, освещавшем его профиль, его изысканное нефритовое лицо, казалось, немного утратило свою холодность. Он выглядел еще красивее.

Заметив пристальный взгляд Сун Сюаньхэ, Сяо Юаньму перестал ковыряться в телефоне и крепко сжал его в руке. Затем он поднял глаза и спросил:

— Босс Сунь хотел, чтобы я стал его советником?

— Да, — ответил Сун Сюаньхэ и внезапно улыбнулся. — Но, похоже, он уже нашел кого-то другого и передумал.

Челюсть Сяо Юаньму, казалось, немного расслабилась. Он сказал:

— Раз так, давай уйдем отсюда.

— Разве тебе не интересно, почему он хотел, чтобы его советником стал обычный сотрудник по венчурным инвестициям? — Сун Сюаньхэ посмотрел на него, нахмурив брови. — Я не знаю, почему он вдруг попросил у тебя помощи только для того, чтобы передумать и уйти.

Глаза Сяо Юаньму были холодными. Он встал:

— Не интересно.

Они вышли из комнаты плечом к плечу. Как только они вышли из дверей виллы, они увидели Сунь Цзиньжэня и Сун Цзябао, стоящих в углу сада. С такого расстояния они не могли услышать их разговор. Однако Сун Цзябао смотрел в их сторону, и они видели, что выражение его лица было неприглядным. Было очевидно, что он находился не в хорошем настроении.

В тот самый момент, когда Сун Сюаньхэ заметил Сун Цзябао, Сун Цзябао также заметил Сун Сюаньхэ и Сяо Юаньму. В это мгновение выражение его лица стало еще более уродливым.

Сун Сюаньхэ отвел взгляд и сказал Сяо Юаньму:

— Пойдем.

Сяо Юаньму взглянул на этих двоих, и в его глазах мелькнул холодный блеск. Прежде чем этот блеск исчез, он скривил губы.

— Твои отношения с Сун Цзябао, похоже, не очень хорошие.

Забравшись в машину, Сяо Юаньму сказал именно это.

— Это вообще стоит упоминания? — Сун Сюаньхэ включил двигатель. Голос Системы постоянно звучал в его голове. Он нахмурил брови и подумал:

【Сунь Цзиньжэнь больше не хочет Сяо Юаньму. Я что, должен просто отослать его ему? Но даже если бы я сделал ему предложение, учитывая, каким напуганным выглядел Сунь Цзиньжэнь, у него, вероятно, даже не хватило бы смелости принять его.】

Услышав, что Сун Сюаньхэ наконец-то ответил ему, Система сказал:

【Но если сюжет отклонится, твоя миссия будет считаться провальной! Тебе останется жить всего полгода после возвращения в свой родной мир!】

Сун Сюаньхэ спокойно смотрел на полную автомобилями дорогу перед собой:

【Если бы я не пришел в этот мир, разве мне все равно не оставалось бы жить всего полгода?】

Система замер, прежде чем сказать:

【Но если ты выполнишь нашу миссию, ты сможешь прожить дольше.】

【Дело не в том, что я не хочу завершить свою миссию. Ты также сказал раньше, что результат может быть достигнут в том случае, если есть причина. Сунь Цзиньжэнь больше не хочет Сяо Юаньму. Даже если я предложу ему Сяо Юаньму, он не захочет его. Поскольку причина исчезла, как я должен получить свой результат?】— Сун Сюаньхэ звучал очень спокойно, как будто он уже ожидал, что это произойдет. —【И, кроме того, Сяо Юаньму уже переродился. Таким образом, сюжетная линия, касающаяся перерождения Сяо Юаньму, не была испорчена. Поскольку это так, мы должны просто позволить сюжету идти своим чередом.】

Сун Сюаньхэ рассмеялся после:

【Ты же не собираешься сказать мне, что Сяо Юаньму на самом деле еще не переродился, верно?】

【Главная система уже ответила. Он действительно переродился пятнадцатого сентября.】— Сказал Система. —【Но даже Главная Система не знает, почему он переродился в то время. Поэтому она приказала нам все равно следовать сюжету...】

Прошло всего пять дней с тех пор, как он перешел от многократной паники по поводу этой гипотезы перерождения Сяо Юаньму к полному убеждению в том, что он действительно переродился. Тогда Сун Сюаньхэ задавался вопросом, что он почувствует, если Система скажет ему, что Сяо Юаньму уже переродился. Будет ли он чувствовать, что этого следовало ожидать, или ему будет трудно в это поверить и он сочтет это абсурдным?

Но когда действительно пришло это время, он обнаружил, что вообще ничего не чувствует. Он был очень спокоен.

В его голове крутился только один вопрос. Именно на этот вопрос не могла ответить даже Главная Система: из какого момента времени пришел этот Сяо Юаньму?

Сун Сюаньхэ опустил взгляд. Он подумал, что вероятность того, что его догадка окажется верной, растет.

Сяо Юаньму сегодня, казалось, уже знал о том, что произойдет на этой вечеринке. Вот почему он наблюдал все это время. Он молча наблюдал за ситуацией с того момента, как Сунь Цзиньжэнь нашел их в той гостиной. Он изучал каждое их действие и пришел к какому-то выводу.

Возможно, Сяо Юаньму уже понял, что другой отличается от оригинального Сун Сюаньхэ, которого он встретил в своей прошлой жизни до перерождения. Возможно, теперь он просто сидел в засаде, чтобы выяснить, почему он стал другим.

【Я только что получил приказ. С этой сценой покончено.】— Система звучал недовольно. —【Но я уже сообщил обо всем, что произошло сегодня, Управляющей Системе. Когда Главная Система будет уведомлена, она даст нам дальнейшие инструкции. Но я уже позаботился о том, чтобы дать понять, что отклонение от сюжета не имеет к тебе никакого отношения, так что тебе...не нужно слишком беспокоиться.】

【Я не беспокоюсь, я просто думаю...】

На полпути к этой мысли Сун Сюаньхэ услышал, как Сяо Юаньму спросил:

— О чем ты думаешь?

Сун Сюаньхэ сделал паузу и ответил как обычно:

— Я думаю о том, что делать дальше.

Сяо Юаньму спросил:

— В отношении чего?

— Много чего. — Сун Сюаньхэ посмотрел на меняющийся таймер светофора и рассеянно сказал. — Например, откуда я пришел и куда мне следует идти.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 52.2**

Слушая шутливый, нерешительный тон Сун Сюаньхэ, Сяо Юаньму опустил взгляд вниз. Когда машина снова тронулась с места, он поднял голову, его взгляд потемнел:

— Ты уже решил?

— Нет, — засмеялся Сун Сюаньхэ, — как я могу понять то, чего не понимают даже философы?

Непроницаемый взгляд Сяо Юаньму на несколько секунд остановился на его лице. Затем он отвернулся. Никто из них больше не произнес ни слова.

Время быстро приближалось к девяти часам, так что центр города уже освободился от пробок. По какой-то причине, когда Сун Сюаньхэ увидел впереди пустой четырехполосный перекресток, в его сердце возникло плохое предчувствие.

Когда загорелся зеленый свет, он нахмурил брови и вдруг спросил:

— Сколько сейчас времени?

Система и голос Сяо Юаньму прозвучали одновременно:

— Девять часов.

【Осторожно!】

Грузовик с правой стороны, у которого был включен дальний свет фар, казалось, внезапно потерял управление. Он врезался в две поворачивающие машины, а затем оттолкнул их.

Зрачки Сун Сюаньхэ сузились. Здравый смысл подсказывал ему повернуть руль влево, чтобы сразу же избежать столкновения с грузовиком, но его тело замерло, и ему было трудно контролировать свои действия.

Внезапно другая рука потянулась к рулю. Сяо Юаньму расстегнул ремень безопасности и быстро взял управление на себя. В настоящее время больше не было возможности избежать столкновения с грузовиком, повернув налево, поэтому он резко повернул руль вправо. Машина быстро въехала в полосу растительности на обочине, обогнула деревья и врезалась в уличный фонарь.

В то же время грузовик врезался в большое дерево в полосе растительности. Перегруженный грузовик начал крениться в сторону. Вскоре после этого более громкий хлопок эхом разнесся по всей ночи, когда грузовик полностью упал на бок.

Серия автомобильных аварий, которые начались с грузовика, закончилась тем, что в общей сложности восемь автомобилей потеряли управление, включая автомобили, которые грузовик сбил в начале, и автобус, который был сбит указанными автомобилями. Весь перекресток был перекрыт.

Лицо Сун Сюаньхэ было бледным. Они едва избежали опасности. Он не обращал внимания на уведомления Системы. Он быстро отстегнул свой собственный ремень безопасности, чтобы проверить состояние Сяо Юаньму.

Когда Сун Сюаньхэ увидел кровь, сочащуюся из лба другого, его поднятая рука начала дрожать. Он осторожно поддержал Сяо Юаньму и тихо позвал:

— Сяо Юаньму, ты в порядке?

Сяо Юаньму не ответил. Его длинные ресницы слегка затрепетали, кровь стекала по брови и бежала по щеке. Кровь была почти того же цвета, что и его слегка поджатые губы. Он выглядел ненормально слабым. Он был так неподвижен, что Сун Сюаньхэ почувствовал, как в его груди поднимается паника.

Сун Сюаньхэ в спешке вытащил телефон, чтобы вызвать скорую помощь. Однако его взгляд не отрывался от бледного лица Сяо Юаньму. Его разум был в полном беспорядке.

Рассуждения подсказали ему, что даже если бы Сяо Юаньму расстегнул ремень безопасности, силы удара сейчас было бы недостаточно, чтобы нанести какой-либо смертельный ущерб.

Но он все еще был в панике и не знал, что делать. В книге очень подробно описывался несчастный случай с Сяо Юаньму. Несмотря на то, что это была не та дорога, по которой ехал Сунь Цзиньжэнь, время и грузовик были точно такими же. Затем…неужели Сяо Юаньму, которому суждено было погибнуть в той аварии...умрет сейчас?

【С ним все в порядке. Он просто без сознания.】— Голос системы эхом отозвался в ухе Сун Сюаньхэ. —【Его физические показатели в норме. Он только слегка стукнулся головой. У него даже нет сотрясения мозга. Учитывая его состояние, он не должен был падать в обморок. Мой анализ показывает, что причина, по которой он потерял сознание, скорее всего, связана с неизбежной силой сюжета. Тебе не нужно так сильно беспокоиться.】

Сун Сюаньхэ прижал руку к запястью Сяо Юаньму и измерил его пульс. Действительно, пульс другого был очень ровным. Он вздохнул с облегчением, а затем вытащил Сяо Юаньму из машины. Из грузовика уже текло масло. Хотя в книге не упоминалось о взрыве грузовика, Сун Сюаньхэ все еще был очень осторожен.

Из-за такой цепочки автомобильных аварий многие пострадавшие, должно быть, уже вызвали кучу аварийных служб. Кроме того, центр города находился очень близко к больнице. Вскоре после этого послышались сирены нескольких машин скорой помощи.

Сун Сюаньхэ понес Сяо Юаньму в одну из машин скорой помощи. Доктор быстро осмотрел и перевязал рану Сяо Юаньму. Позже доктор обнаружил, что у этого пациента, похоже, не было никаких серьезных проблем, поэтому он вздохнул с облегчением, прежде чем повернуться к Сун Сюаньхэ:

— С точки зрения предварительной проверки пациент, кажется, в порядке. Что касается того, есть ли у него какие-либо внутренние повреждения, мы должны подождать, пока не доберемся до больницы.... Что у вас с рукой? Почему вы не показали ее раньше?

Доктор в шоке посмотрел на окровавленную руку Сун Сюаньхэ. Он подозвал ближайшую медсестру, чтобы та помогла ему приготовить инструменты. Он осмотрел руку Сун Сюаньхэ и сказал:

— Вы потеряли много крови, почему вы ничего не сказали? Когда я увидел всю эту кровь на вашем друге, я подумал, что он где-то ранен. У вас в руке большая дыра! Откуда у вас вообще взялись силы вытащить его..?

— На вашу руку придется наложить швы. — Доктор нахмурился, обрабатывая рану Сун Сюаньхэ. — Не двигайте больше рукой. Если будете ею двигать, вы пострадаете, в отличие от вашего друга.

Сун Сюаньхэ скривил губы:

— Я в порядке. Кроме того, из грузовика течет масло. Что, если бы он взорвался, а я не вытащил его?

Доктор взглянул на него, прежде чем проверить, нет ли у него других травм. Когда он подтвердил, что у Сун Сюаньхэ не было никаких других ран, кроме той, что была на руке, он сказал:

— Вы хорошо соображаете.

После прибытия в больницу результат обследования Сяо Юаньму был таким, как и сказал Система. Он только ударился головой, но этого было недостаточно, чтобы вызвать сотрясение мозга. Но он должен был оставаться под наблюдением, потому что находился без сознания.

Увидев Сяо Юаньму, безмятежно лежащего на больничной койке, Сун Сюаньхэ наконец расслабился. Он последовал за доктором в другую палату, чтобы наложить швы на свою рану.

Однако, когда доктор промывал его раны, лицо Сун Сюаньхэ, которое только что обрело нежно-розовый цвет, снова побледнело. На самом деле он выглядел еще более бледным, чем раньше.

— Доктор, вы можете более нежно обрабатывать рану..?

В этой автомобильной катастрофе было слишком много жертв. Врачей не хватало. Следовательно, сейчас его раной занимался тот самый врач, который приехал в машине скорой помощи. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ нахмурился и начал жаловаться, доктор издевательски сказал:

— Разве вы не испытывали еще худшую боль, когда вытаскивали своего друга из машины? Почему вы сейчас не можете терпеть?

— Ну, тогда я, ай-ай-ай… — Сун Сюаньхэ никогда не мог терпеть боль даже в своей прошлой жизни. Как только доктор начал работать, он начал кричать. Он был таким же громким, как соседский ребенок, который отказывался делать укол от высокой температуры. — Доктор, будьте помягче, ах. Мне действительно больно.

Доктор нахмурил брови и закончил промывать раны, прежде чем потереть свое ухо.

— Если вы будете так же кричать и елозить, когда я начну зашивать вашу рану, не вините меня в том, если швы окажутся кривыми.

Сун Сюаньхэ тупо уставился на свою промытую рану. Он сказал сухим тоном:

— А вы не можете использовать анестезию?

— Могу. — Доктор улыбнулся. — Но это не заглушит боль полностью.

Доктор был прав. По сравнению с той болью при промывании раны, зрелище, когда его кожу протыкала игла, было не таким болезненным, но ощущалось более мучительным.

Но слова доктора заставили Сун Сюаньхэ замолчать. С напряженным, бледным лицом он поджал губы и терпел наложение швов.

Когда все закончилось, Сун Сюаньхэ взглянул на бейджик с именем доктора.

— Доктор Юй, можно мне поставить анестезию, когда мне будут снимать швы?

Юй Янь посмотрел на него и улыбнулся:

— Нет.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 52.3**

Сун Сюаньхэ уже собирался заговорить снова, когда зазвонил его телефон. Успокоив взволнованную Ли Няньань, он снова и снова отказывался от ее предложения приехать в больницу или прислать машину. Затем он повесил трубку.

После того, как Сун Сюаньхэ прервал звонок Ли Няньань, он внезапно понял, что его заданный врачу вопрос был очень детским и бесполезным. Поскольку он не мог использовать анестезию во время снятия швов, что он мог еще сказать? Поэтому он просто поблагодарил врача и направился обратно в отделение неотложной помощи.

Сяо Юаньму уже проснулся. Когда он увидел Сун Сюаньхэ, он встал, его взгляд упал на зашитую руку другого. По какой-то причине в его глазах мелькнул намек на улыбку. Однако он исчез очень быстро, так что Сун Сюаньхэ пропустил его. Он спросил:

— Как твоя рука?

— Все в порядке. — Анестезия все еще действовала, так что Сун Сюаньхэ не чувствовал особенной боли. Он ответил очень честно.

Затем взгляд Сяо Юаньму переместился на лицо Сун Сюаньхэ. Он внезапно подошел ближе, кончики его пальцев нежно скользнули по ресницам другого. Он тихо сказал:

— У тебя ресницы мокрые.

Сун Сюаньхэ застыл, уголки его губ приподнялись:

— Наверное, просто вспотели.

Редкая улыбка, которая, казалось, не коснулась его глаз, появилась на холодном лице Сяо Юаньму. Однако она длилась всего секунду. Затем он сказал:

— Поскольку все нормально, давай вернемся домой.

Они оба получили травмы, а автомобиль остался на месте аварии. Поэтому теперь у них не было транспорта.

И поэтому они стояли на дороге и ловили мимо проезжающие такси. Рука Сун Сюаньхэ была в швах, а голова Сяо Юаньму была обмотана бинтами. Хотя они пытались остановить машину, ни один водитель не остановился ради них.

Сун Сюаньхэ уставился на задний бампер такси, которое было явно пустым. Водитель проигнорировал их. Он обдумал эту ситуацию, прежде чем сказать:

— Может быть, водители думают, что мы подрались?

Сяо Юаньму сделал паузу и поднял руку. Его взгляд упал на рукав Сун Сюаньхэ, потемневший от крови. Он слегка нахмурил брови и вытащил телефон, чтобы позвонить.

Сун Сюаньхэ поднял глаза и спросил:

— Ты вызовешь кого-то забрать нас?

Сяо Юаньму кивнул:

— Друга.

В его сознании возник образ человека, который был в больничной палате директора приюта. Он спросил:

— Как зовут твоего друга?

— Ян Цзе.

Сун Сюаньхэ просмотрел и свои воспоминания, и содержание книги, но не смог найти ничего, связанного с этим человеком. Сун Сюаньхэ вздохнул и больше ничего не спросил.

Ян Цзе прибыл очень быстро. Он был слишком почтителен и осторожен по отношению к Сяо Юаньму, своему «другу».

Например, когда он увидел, что Сяо Юаньму ранен, он стал белее, чем Сун Сюаньхэ, который страдал от потери крови. Он выглядел так, как будто хотел спросить об этом, но не осмелился спросить. Поэтому он мог только открыть им дверцу машины.

Более того, когда он открыл машину, он даже прикрыл рукой верхнюю часть салона автомобиля и сказал:

— Сяо Гэ, будь осторожен.

Судя по его поведению, они не были равны. Скорее, у них были отношения начальника и подчиненного. Как бы то ни было, Сун Сюаньхэ не спрашивал об этом. С тех пор как Сяо Юаньму переродился, у него, естественно, был способ собрать подчиненных. Один Ян Цзе был никем. Его будущая армия верных подчиненных была по-настоящему свирепой.

Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ закрыл глаза после того, как сел в машину, Сяо Юаньму нахмурился еще сильнее:

— У тебя болит рука?

— Нет, — Сун Сюаньхэ закрыл глаза и утешил его, сказав. — Я просто устал и хочу немного отдохнуть.

Взгляд Сяо Юаньму скользнул между бледным лицом другого и его слегка дрожащими, загнутыми ресницами. Его глаза, которые всегда были неподвижны, внезапно покрылись рябью. В его глазах было сложное, неясное и темное чувство. В конце концов он тоже решил закрыть глаза и отдохнуть.

Сун Сюаньхэ действительно устал. Однако Система, который постоянно говорил, был слишком громким, чтобы дать ему поспать.

【Я не хочу знать, какой приказ дала нам Главная система.】— Сказал Сун Сюаньхэ. — 【Разве твои данные не говорят тебе, что человеку нужно отдохнуть после потери слишком большого количества крови?】

Система:

【Но это связано с твоей будущей миссией и твоей жизнью. Разве тебе не любопытно?】

【Автомобильная авария, в которую должен был попасть Сяо Юаньму, произошла. Что мне должно быть любопытно? 】— Глаз Сун Сюаньхэ дернулся, и он сказал. —【Главная система решила считать эту важную сцену завершенной?】

【Как ты узнал?!】

【Если бы это было не так, разве я не получил бы травму напрасно?】

Хотя он находился в панике во время и после автомобильной аварии, успокоившись, Сун Сюаньхэ понял, что эта авария стала его дорогой к выживанию.

В книге Сяо Юаньму умер прежде, чем смог переродиться. Однако нынешний Сяо Юаньму уже переродился. Ситуация с Сунь Цзиньжэнем тоже изменилась. Однако автомобильная авария, которая должна была произойти, все равно произошла по расписанию. Это означало, что Сунь Цзиньжэнь, одолживший Сяо Юаньму, на самом деле был лишь небольшой частью важной сцены. Только автомобильная авария, которая должна была привести к перерождению Сяо Юаньму, была важной, неизменной деталью.

Это означало, что, независимо от того, появился ли Сунь Цзиньжэнь, сам факт автомобильной аварии был наиболее важен. Кроме того, не имело значения, когда Сяо Юаньму переродился. Автомобильная авария была всего лишь предлогом, чтобы оправдать его возрождение. Поэтому эту важную сцену следует считать завершенной.

Поскольку все было именно так, в тот момент, когда перерожденный Сяо Юаньму помог ему избежать столкновения с грузовиком, эта авария стала его шансом выжить.

【Но тебе все равно придется разыгрывать сцены в будущем.】— Сказал Система. — 【Но есть очень мало сцен, непосредственно связанных с тобой после перерождения Сяо Юаньму. Поэтому все будет идти гладко, пока мы не достигнем сцены, где первоначальный хозяин должен умереть. Тогда ты сможешь вернуться в свой первоначальный мир.】

【О, но ты должен быть осторожен. Сяо Юаньму переродился рано, поэтому это вызвало много отклонений. Ты должен следить за тем, чтобы самые важные вещи не отклонялись.】

Сун Сюаньхэ немного подумал об этом. Он спросил:

【Ты имеешь в виду возвращение Сяо Юаньму в Семью Сяо?】

【Да.】

【Его возвращение в семью Сяо — это его дело.】— Сказал Сун Сюаньхэ. — 【В книге именно потому, что он раскрыл свой выдающийся талант, его заметила семья Сяо. Это не имело никакого отношения к Сун Сюаньхэ в книге.】

【Но сейчас это касается тебя.】— Система чувствовал себя немного виноватым. —【Главная система обнаружила, что ты изменил свои строки во время решающей сцены. Она уже собиралась наказать тебя, отправив обратно в твой родной мир, но в конце концов передумала. Она сказала, что до тех пор, пока ты можешь гарантировать, что Сяо Юаньму вернется в Семью Сяо, она будет считать, что ты исправил свои ошибки, и не заставит тебя заплатить за них.】

Сун Сюаньхэ не ответил. Система поколебался, а затем спросил:

【Раньше ты все это делал…Ты знал, что не должен был совершать никаких ошибок во время решающей сцены, но все равно намеренно их совершал…Ты это делал потому, что не хотел, чтобы Сяо Юаньму погиб в аварии?】

Почти в унисон с голосом Системы, Сяо Юаньму внезапно заговорил и нарушил тишину в машине:

— Когда грузовик приближался к нам, ты знал, что, повернув руль таким образом, ты окажешься прямо перед лицом грузовика. Почему ты сделал это?

Автору есть что сказать:

Сяо Юаньму: Наверное, он сделал это потому, что лелеет меня. Вот почему он решил пожертвовать собой, чтобы защитить меня.

Сун Сюаньхэ: Мой разум был белым листом бумаги. Я понятия не имел, что делают мои руки.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 53.1**

Зачем он это сделал?

Сун Сюаньхэ все еще думал о вопросе, который Сяо Юаньму задал ему неделю назад, сидя в больничной палате.

Когда фары грузовика ударили ему в глаза, все остальное перед ним потемнело, и его разум ослеп. Затем в его голове возник абзац, описывающий автомобильную аварию Сяо Юаньму. Автор описал ее очень подробно, начиная с момента и заканчивая местом. Также были включены подробности того, насколько трагичной была автокатастрофа. Каждое слово помогало создавать сцены, которые затем воспроизводились в мозгу Сун Сюаньхэ.

В эти несколько секунд он вдруг подумал о Сяо Юаньму, которого видел незадолго до того, как заставил его купить бульон. Это был последний раз, когда он видел Сяо Юаньму, с которым был знаком. Внезапно в его голове возник вопрос, о котором он никогда раньше не задумывался: если бы ему дали второй шанс, стал бы он снова следовать сюжету?

На ум не приходило никакого ответа. Но случилось то, что он бессознательно дернул руль в сторону.

Тот факт, что они избежали смерти, был, вероятно, лучшим ответом, который он смог придумать.

— Сун гэгэ, на твоем яблоке больше нет мякоти, только сердцевина!

Звонкий голос прервал мысли Сун Сюаньхэ. Он посмотрел на свое бугристое яблоко, которое чистил, и положил нож для фруктов. Чувство вины клокотало в его груди. Он посмотрел на девочку, сидящую рядом с ним, с серьезным выражением лица:

— Я просто немного практиковался. Это не отражение моего истинного мастерства.

Девочка моргнула и спросила:

— Почему ты должен практиковаться в чистке яблока? Каково истинное мастерство Гэгэ? Ты также очень хорошо чистишь яблоки, как Юаньму гэгэ?

Бабуля в постели прервала девочку. Она улыбнулась и сказала:

— Разве ты не говорила, что у тебя есть подарок для Сун гэгэ? Мы собираемся покидать больницу. Почему бы тебе не подарить его сейчас?

Девочка вдруг застеснялась. Она медленно поднялась с кровати. Затем она подошла к рюкзаку, стоявшему рядом с диваном, и вытащила рисунок. Затем она передала его Сун Сюаньхэ с нервным и застенчивым выражением лица.

Сун Сюаньхэ прикончил свое яблоко в несколько укусов, а затем вытер руки, прежде чем принять рисунок маленькой девочки. На нем были нарисованы несколько палочных человечков, которые исполняли какой-то демонический танец. Он долго и напряженно думал, пытаясь посмотреть на рисунок глазами ребенка. Он спросил:

— Эти люди…играют в игру?

Девочка моргнула, а затем покачала головой, покраснев.

Сун Сюаньхэ снова внимательно изучил его. Он не мог найти никаких важных улик на телах палочных человечков. Когда он вспомнил, что девочка только что поступила в первый класс и все еще носила красный шарф, он догадался:

— Эти люди поднимают флаг? Вот эти на переднем плане поднимают его?

— Нет. — Девочка надула щеки и указала на двоих впереди, которые, по словам Сун Сюаньхэ, «поднимали флаг». Она сказала. — Это Сун гэгэ, а это Юаньму гэгэ. Это ваша свадьба, ах! Все остальные поздравляют вас.

Улыбка на лице Сун Сюаньхэ застыла. Однако находясь под чистым, невинным взглядом девочки, он смог только выдавить из себя смешок. Затем он сухо произнес:

— Свадьба?

— Да, ах, я надеюсь, что Сун гэгэ и Юаньму гэгэ смогут пожениться раньше! — Голос девочки был очень чистым и мелодичным. Ее глаза сверкали, как драгоценные камни. Все ее лицо будто светилось предвкушением.

Дверь в больничную палату внезапно распахнулась, и Сяо Юаньму вошел внутрь. Казалось, он не слышал слов девочки. Холодным голосом он сказал:

— Все документы оформлены. Бабуля, как только соберешься, мы поедем.

Когда он увидел, как взгляд Сяо Юаньму скользнул в их сторону, Сун Сюаньхэ почувствовал, что рисунок обжигает его руки. Он спокойно отвернулся и избежал взгляда Сяо Юаньму. К счастью, девочка из приюта действительно боялась Сяо Юаньму и обычно не брала на себя инициативу заговорить с ним.

Но в то время как маленькая девочка ничего не говорила, Сяо Юаньму все равно к ним подошел. Когда он увидел рисунок в руке Сун Сюаньхэ, он небрежно спросил:

— Что это?

— Подарок, который Юаньюань сделал Сяо Сун. — Директор улыбнулась ему. — Мы уже собрали вещи. Можем идти.

Сяо Юаньму больше не задавал никаких вопросов. Он осторожно помогал Директору по пути из больницы.

Сун Сюаньхэ шел за ними, волоча за собой Юаньюань. Он чувствовал себя запутанным, когда смотрел на Сяо Юаньму, который в настоящее время склонился, поддерживая Директора.

Неделю назад Сун Сюаньхэ видел, как Сяо Юаньму обуздал свой холод и общался с Директором, как нормальный внук со своей бабушкой. Сяо Юаньму лично позаботился о Директоре, удивив Сун Сюаньхэ. Через неделю Сун Сюаньхэ постепенно осознал, насколько важна Директор для Сяо Юаньму.

К этому моменту в оригинальной книге Директор уже умерла, и Сяо Юаньму также покинул столицу, чтобы развиваться в городе Хай. Но теперь Директор уже выздоровела, и обстоятельства не заставили Сяо Юаньму покинуть свой дом. Теперь, когда сюжет изменился, было неясно, как будет развиваться будущее.

Сун Сюаньхэ не знал, хорошо это или плохо для него. В любом случае, по крайней мере, он не сделал ничего такого, о чем мог бы пожалеть.

После того, как Юаньюань и Директор вернулись в приют, Директор потянула Сун Сюаньхэ за руку и заставила его остаться на ужин. После недели общения этот молодой человек, о котором у нее уже сложилось хорошее впечатление, понравился ей еще больше.

Поначалу она всегда видела Сяо Юаньму одиноким. Вот почему она вскользь упомянула, что давно не видела Сун Сюаньхэ. Она хотела спросить Сяо Юаньму, как сложились его отношения с другим. Чего она не ожидала, так это того, что сможет увидеть Сун Сюаньхэ на следующий день. После этого Сун Сюаньхэ навещал ее в свое свободное время.

Директор была очень довольна, думая о том, что, хотя Сун Сюаньхэ не очень хорош в этом, он все равно будет искренне помогать, где только сможет. Всем детям приюта он очень нравился. Самым важным было то, что она чувствовала, что для Сяо Юаньму Сун Сюаньхэ был другим.

Директор подумала тогда, что эти двое чад слишком застенчивы. Они никогда не вели себя как влюбленные в ее присутствии. Они даже редко общались друг с другом. Думая об этом, она также поняла, что Юаньму был слишком холоден. Его безразличие даже заставило такого веселого, живого мальчика, как Сяо Сун, стать таким благоразумным.

— Юаньму, а Сяо Сун еще не был в твоей комнате, верно? Отведи его туда, покажи ему все. Я позову вас, когда придет время ужина, — сказала Директор с улыбкой на лице.

— Все в порядке, Бабуля, — Сун Сюаньхэ схватил Юаньюань, которая собиралась убежать и найти своих друзей. — Юаньюань сказала, что хочет, чтобы я поиграл с ней. Не так ли, Юаньюань?

Юаньюань нахмурила брови, глядя на Сун Сюаньхэ. Может быть, Сун гэгэ неправильно запомнил?

— Сун геге, Юаньюань не…

— Да, все верно. — Без колебаний сказал Сун Сюаньхэ. — Когда ты подарила мне этот рисунок, ты сказала, что хочешь, чтобы я поиграл с тобой. Ты, должно быть, забыла.

Юаньюань широко раскрыла глаза. Она подумала, что, возможно, на самом деле она неправильно все запомнила. Она кивнула, сбитая с толку:

— Кажется, я попросила Сун гэгэ поиграть со мной.

— Юаньюань еще не сделала домашнее задание, потому что сразу после школы она отправилась в больницу, — сказала Директор. — Скоро мы будем есть. Юаньюань, Сун гэгэ не может сейчас поиграть с тобой. Сначала ты должна закончить свою домашнюю работу.

— О да, мне еще нужно сделать домашнюю работу по математике, — снова кивнула Юаньюань. Затем она в замешательстве посмотрела на Сун Сюаньхэ. — Сун гэгэ, я не могу поиграть с тобой сегодня. Мне нужно сделать домашнее задание. Ты и Юаньму гэгэ.…

— Гэгэ может помочь тебе с домашним заданием, — улыбнулся Сун Сюаньхэ. — Гэгэ действительно хорошо рисует. Я могу научить тебя рисовать после того, как ты закончишь свою домашку.

Глаза Юаньюань загорелись, и она повернулась, чтобы посмотреть на Директора.

Директор взглянула на Сяо Юаньму, который все это время молчал:

— Тогда пусть Юаньму гэгэ и Сун гэгэ помогут тебе с домашним заданием. Когда вы закончите, мы поедим.

Счастье Юаньюань тут же сменилось тревогой. Все дети в приюте боялись Сяо Юаньму, и она, естественно, не была исключением.

Она прижалась к Директору:

— Я могу сделать все сама. Сун гэгэ, ты должен пойти посмотреть комнату Юаньму гэгэ. Юаньюань не будет мешать свиданию Сун гэгэ и Юаньму гэгэ.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 53.2**

Сун Сюаньхэ не ожидал, что его товарищ по игре предаст его так быстро. Он все еще хотел сопротивляться, но Сяо Юаньму потянул его за руку. Другой сказал Директору:

— Я отведу его в свою комнату. Бабуля, тебе нужно отдохнуть.

Улыбка на лице Директора стала еще добрее. Она посмотрела на их переплетенные руки и удовлетворенно кивнула:

— Хорошо, хорошо, хорошо, бабуля пойдет отдыхать. Не торопись показывать Сяо Суну свою комнату. Покажи ему свои детские фотографии. Спешить с едой незачем.

Тон Сяо Юаньму стал мягче:

— Ладно.

Директор увела Юаньюань за руку. Сяо Юаньму также потянул Сун Сюаньхэ в свою комнату, все еще держа его за руку.

Сун Сюаньхэ изначально хотел придумать какой-нибудь предлог, чтобы выпутаться из этого. Но когда он увидел комнату, которая считалась грубой и бедной, независимо от того, в каком мире она находилась, он обнаружил, что был не в силах говорить.

Сяо Юаньму отпустил руку Сун Сюаньхэ и вошел внутрь. Он был высоким и стройным. Когда он вошел, комната площадью менее пяти квадратных метров показалась ему еще более тесной.

Каждое живое существо бессознательно проявляло бы неосторожное поведение, вернувшись в свое «гнездо», где оно могло расслабиться и хорошо отдохнуть. Сяо Юаньму не был исключением. Прямо сейчас его лицо стало мягким, спокойным и расслабленным, в отличие от того, что Сун Сюаньхэ когда-либо видел раньше.

Сяо Юаньму подошел к старомодному окну, которое нужно было отпереть, чтобы открыть. Затем он отодвинул в стороны стеклянные рамы, обрамленные деревом. Ветви высокого, большого, покрытого листвой дерева снаружи тянулись к небу. Цветы все еще цвели, и растительность все еще была пышной в эту позднюю осеннюю погоду. Естественный свет просачивался через окно, делая тесную комнату ярче и просторнее.

Сяо Юаньму взял книгу, которая все еще лежала открытой на столе. Он повернулся, чтобы посмотреть на Сун Сюаньхэ, который все еще стоял в дверях:

— Ты, должно быть, никогда раньше не видел такой маленькой комнаты.

Сун Сюаньхэ промолчал. Он только кивнул.

Он действительно никогда не видел такой маленькой комнаты, как эта. Даже когда он переживал свои самые тяжелые времена, он никогда не испытывал никаких финансовых проблем. Просто с тех пор, как умерла его мать, не было ни одной комнаты или дома, которые могли бы заставить его лицо наполнится таким мягким или тоскливым выражением, каким было выражение лица Сяо Юаньму сейчас.

Это было потому, что у него больше не было дома, независимо от того, был ли он в этом мире или в мире, в который он хотел вернуться.

— Это моя любимая книга, — Сяо Юаньму посмотрел на книгу в своей руке, уголки его губ слегка изогнулись. В его освежающе холодном голосе была небывалая мягкость. — Это также единственный подарок на день рождения, который я когда-либо получал.

Взгляд Сун Сюаньхэ не мог не упасть на книгу в руке Сяо Юаньму. Ее страницы уже пожелтели. Хотя он стоял не очень далеко от него, из-за своего угла он не мог разобрать содержание книги. Он мог только основывать свое предположение по цвету титульного листа. Эта книга, вероятно, не была какой-то классикой или справочником.

Заметив пристальный взгляд Сун Сюаньхэ, Сяо Юаньму протянул книгу. Между ним и Сун Сюаньхэ, стоявшем у двери, было небольшое расстояние — примерно длина двуспальной кровати. Но как только Сун Сюаньхэ сделает шаг вперед, он сможет схватить книгу.

Сун Сюаньхэ не сразу взял книгу. Он поднял глаза и посмотрел на Сяо Юаньму, который стоял перед окном. Солнце уже садилось за горизонт. Мягкий свет окутал Сяо Юаньму сзади, заставляя резкую, холодную ауру вокруг другого стать нечеткой. Улыбка на его губах заставила все его существо согреться. Он действительно выглядел как дружелюбный человек, как кто-то, кто действительно находился в пределах досягаемости.

Сун Сюаньхэ ошеломленно уставился на Сяо Юаньму. В этот момент он вдруг понял то, что было действительно очевидно. Это что-то он отрицал это все это время. И это что-то заключалось в том, что Сяо Юаньму до перерождения и Сяо Юаньму после перерождения...Всегда был одним и тем же человеком.

Он отрицал это, потому что субъективно проводил различие между двумя его сущностями в прошлом. Он использовал описание книги, чтобы наблюдать и думать о послеперерожденном Сяо Юаньму. Именно из-за книги он пришел к выводу, что нынешний Сяо Юаньму был полон ненависти, что он был хладнокровным, безжалостным и зловещим.

Было очевидно, что Сяо Юаньму перед ним уже взаимодействовал с оригинальным Сун Сюаньхэ раньше. Но другой не причинил ему вреда и не отомстил ему, как только он возродился. Вместо этого другой решил понаблюдать за ним и поразмышлять над тем, почему нынешний Сун Сюаньхэ и первоначальный Сун Сюаньхэ были разными. Это явно противоречило тому, что он узнал из книги. Однако Сун Сюаньхэ из своих наблюдений сделал вывод, что Сяо Юаньму переродился.

Это было несправедливо.

Сяо Юаньму посмотрел на свое отражение в чистых глазах Сун Сюаньхэ. Он не знал, о чем думает другой. Он наблюдал за каждой сменой эмоций в глазах собеседника. Когда казалось, что другой пришел в себя, взгляд, которым он обычно смотрел на Сяо Юаньму, внезапно стал намного менее противоречивым.

Может быть...Сун Сюаньхэ вдруг почувствовал к нему симпатию, потому что он подумал, что его детство было слишком трагичным?

Сяо Юаньму поднял бровь, улыбка на его губах стала еще шире. Он слегка помахал книгой. Когда он увидел, что Сун Сюаньхэ очнулся, он стер улыбку со своего лица и тихо сказал:

— Хотя это было пожертвование для приюта и не было моим подарком на день рождения, она попала мне в руки в мой день рождения. Поэтому...я считал ее подарком на день рождения.

Сун Сюаньхэ поджал губы, подсознательно нахмурив брови. Приняв книгу, он сразу заметил загнутые уголки книги. Он поднял глаза и спросил:

— Ты часто читал эту книгу?

— Мм, — тихо ответил Сяо Юаньму. — Это единственная книга, которая принадлежала только мне, не считая учебников.

Сун Сюаньхэ еще плотнее сжал губы в линию. Его взгляд вернулся к книге, и он собирался что-то сказать. Однако выражение его лица сменилось недоумением, когда он прочитал содержание книги. Мгновение спустя он нерешительно спросил:

— Тебе...действительно нравится эта книга?

Взгляд Сяо Юаньму переместился на книгу в его руках. Он спокойно издал звук согласия.

Сун Сюаньхэ посмотрел на картинку в книге и закашлялся:

— Какая...история тебе нравится больше всего?

— Та, на которую ты сейчас смотришь.

Сун Сюаньхэ посмотрел на изображенную на иллюстрации русалку, которая сидела на скале. Затем он прочитал название рассказа: Русалочка.

— Я...тоже очень любил читать и смотреть мультфильмы в детстве. — Сун Сюаньхэ не смог удержаться от смеха. Он встретился взглядом с Сяо Юаньму, в котором на этот раз не было никакой холодности, и тихим голосом продолжил. — Раньше мне очень нравился Базз Лайтер....

— Юаньюань подарила тебе этот рисунок?

Внезапно Сяо Юаньму сменил тему.

Рука Сун Сюаньхэ, державшая книгу, напряглась. Его взгляд переместился на рисунок, который в настоящее время лежал под книгой, и осторожно засунул его дальше.

— Да. Она специально нарисовала его для меня и сказала, что это подарок мне за то, что я играл с ней во время посещения Директора.

Взгляд Сяо Юаньму упал на рисунок и спросил:

— Могу я на него посмотреть?

— Не думаю, что тебе понравится. — Когда Сун Сюаньхэ увидел, что взгляд Сяо Юаньму не отрывается от рисунка, на него внезапно снизошло вдохновение, и он придумал глупое оправдание. — На самом деле, у Юаньюань была вспышка вдохновения, когда она увидела, как сегодня в школе поднимали флаг. Она действительно восхищалась людьми, которые подняли флаг, поэтому она нарисовала их. Она сказала, что хочет однажды подняться на сцену и тоже поднять флаг. Этот рисунок хранит ее мечты, поэтому я думаю, что было бы нехорошо позволять другим смотреть на него.

— Действительно? — Похоже, Сяо Юаньму поверил ему. Он отвернулся и сказал. — Бабуля велела мне показать тебе мою комнату, так что я покажу тебе еще кое-что.

Когда он увидел, что выражение лица Сяо Юаньму снова смягчилось, Сун Сюаньхэ слегка кивнул.

Сяо Юаньму оглядел комнату и познакомил его с некоторыми вещами, оставшимися в крошечной комнате.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 53.3**

Каждый предмет мебели в этой комнате, каждое украшение — все они имели какое-то особое значение для Сяо Юаньму. Когда он говорил о них, его прохладный голос освежал, как ручей летним вечером. Каждое слово, которое он произносил, было наполнено теплом.

К тому времени, когда он достал альбом, от заходящего солнца осталось только послесвечение. Тени в довольно темной комнате удлинились. Двое молодых людей сидели в этой комнате, склонив головы друг к другу. Они внимательно рассматривали фотографии, которые уже стали немного нечеткими и размытыми.

В тот момент, когда последние остатки солнечного света, наконец, исчезли, Сяо Юаньму закрыл альбом. Он встретился глазами с Сун Сюаньхэ, который тоже смотрел вверх сквозь темноту. Они просто смотрели друг на друга, казалось, в оцепенении, прежде чем оба одновременно отвернулись.

В комнате воцарилась тишина. Смех детей снаружи стал еще более громким.

Сяо Юаньму вдруг спросил:

— Я заметил, что ты, кажется, очень боишься меня. Почему?

Ресницы Сун Сюаньхэ задрожали. Он поднял подбородок и посмотрел на ветви деревьев за окном. Он не согласился:

— С чего бы мне тебя бояться?

— Это так? — Тихий вопрос Сяо Юаньму был наполнен каким-то неясным смыслом. Затем он встал. — Пойдем. Наверное, пришло время для ужина.

Они вышли из комнаты один за другим. Юаньюань, которая играла уже долгое время, побежала по коридору и кинулась в руки Сун Сюаньхэ.

Сяо Юаньму схватил Сун Сюаньхэ за плечи и посмотрел на маленькую девочку, которая обнимала другого. Его голос был холоден:

— Не бегай так быстро и не хватай других людей подобным образом.

Юаньюань надула губы, выглядя довольно обиженной. Однако у нее не хватило смелости ответить Сяо Юаньму. Поэтому она отпустила Сун Сюаньхэ и вместо этого взяла его за руку:

— Сун гэгэ, Юаньму гэгэ, Директор велела мне передать вам, что ужин уже готов.

Сун Сюаньхэ кивнул и небрежно спросил:

— Ты закончила свою домашнюю работу?

— Да, — оживленно подпрыгивала Юаньюань, держа его за руку. Ее улыбка была веселой. — Она была действительно легкой, ах. Я закончила ее очень быстро, поэтому Директор Бабуля сказала мне позвать вас, ребята.

Сяо Юаньму посмотрел на них двоих, держащихся за руки. Бесцветным тоном он вмешался:

— Почему ты так долго шла?

Юаньюань на мгновение перестала прыгать. Робким и веселым тоном она сказала:

— Потому что… потому что, когда я изначально собиралась позвать вас, ребята, я заметила, что еда еще не готова, поэтому я решила позвать вас, когда все будет готово.

— Я сделала так не только потому что хотела поиграть, — Юаньюань потянула Сун Сюаньхэ за руку и посмотрела на него. — Сун гэгэ, ты голоден?

— Нет, — солгал Сун Сюаньхэ не моргнув глазом, который успел проголодаться во время просмотра альбома. — Ты была права, что подождала приготовления еды.

Услышав это, Юаньюань почувствовала облегчение. Она продолжала подпрыгивать, держа Сун Сюаньхэ за руку, пока они шли в столовую.

В это время большинство детей уже закончили есть. Прямо сейчас Директор и другие воспитатели, которые только что закончили свою работу, сидели за маленьким столом в столовой. Когда она увидела, что они зашли в столовую, Директор поманила их к себе:

— Я уже давно попросила Юаньюань позвать вас, ребята, так почему же вы опоздали? Еда уже вся остыла.

Когда Сяо Юаньму и Сун Сюаньхэ сели, она передала им полные миски риса. Затем она отругала Сяо Юаньму:

— Сяо Сун не знает, во сколько подают ужин в приюте, но ты разве не знаешь? Уже так поздно, Сяо Сун, должно быть, умирает с голоду.

— Не умирает.

Директор и другие учителя посмотрели на Сяо Юаньму и увидели, как он сказал безразличным тоном:

— Он сам только что это сказал.

— Я...на самом деле не настолько голоден. — Сун Сюаньхэ перевел взгляд с еды на Директора. — Директор, вы не должны были накладывать мне столько риса. Я сейчас не настолько голоден.

Услышав это, Директор покачала головой:

— Ты такой взрослый мужчина, ты должен много есть. Что мы будем делать с таким количеством риса, если не будем его есть? Сначала поешь, а если не сможешь доесть, то позже с этим разберемся.

Сун Сюаньхэ хотел кивнуть, но услышал, как Юаньюань рядом с ним сказала:

— Сун гэгэ, Юаньюань голодна. Если ты не сможешь столько съесть, то, может быть, поделишься с Юаньюань?

Сун Сюаньхэ: ....

Сун Сюаньхэ улыбнулся, отдавая часть своего риса Юаньюань:

— Тебе надо больше есть.

Улыбка Директора стала еще шире, когда она наблюдала за взаимодействием между Сун Сюаньхэ и Юаньюань. Она сказала:

— Ешь быстрее. Если тебе все еще недостаточно, то можешь потом еще попросить.

Сун Сюаньхэ только что сказал, что он не настолько голоден, так что, очевидно, ему следовало оставить еще немного риса. Поэтому вскоре после этого он поставил свою миску, в которой осталось немного еды. Затем он взглянул на Сяо Юаньму, который все еще неторопливо ел, а также на Юаньюань, которая ела с удовольствием.

Юаньюань оторвала взгляд от своей миски и улыбнулась:

— Сун гэгэ, ты закончил, а? Когда я закончу, давай поиграем?

Гэгэ не хочет играть. Гэгэ просто хочет есть.

Сун Сюаньхэ улыбнулся и покачал головой:

— Я уеду после ужина. Я поиграю с тобой в следующий раз.

Юаньюань разочарованно кивнула. Однако она была очень разумным ребенком:

— Тогда в следующий раз Сун гэгэ сыграет с Юаньюань.

В этот момент Сяо Юаньму тоже закончил есть. Он вытер губы и посмотрел на Юаньюань, которая все еще ела. Он сказал, казалось бы, небрежным тоном:

— Юаньюань, рисунок, который ты подарила сегодня Сун Гэгэ, очень красивый.

Юаньюань подняла глаза, казалось, не веря в то, что Сяо Юаньму хвалит ее. Когда она увидела, что он действительно имел это в виду, ее лицо расплылось в широкой улыбке:

— Я нарисовала его для Сун гэгэ и Юаньму гэгэ. Когда вы, ребята, поженитесь, Юаньюань нарисует вам другой

Сун Сюаньхэ:

— Юаньюань, не разговаривай во время еды. А то поперхнешься.

Юаньюань ласково сказала «О», а затем продолжила есть.

Но теперь Сяо Юаньму казался озадаченным. Он спросил:

— Ты нарисуешь еще один, когда мы поженимся?

— Я нарисовала, как Сун Гэгэ и Юаньму гэгэ женятся, ах, — потому что Сяо Юаньму только что похвалил ее, Юаньюань больше не боялась его. Она мило улыбнулась. — Было бы очень хорошо, если бы Сун Гэгэ и Юаньму гэгэ действительно поженились.

Сяо Юаньму:

— Разве речь не шла о поднимании…

Сун Сюаньхэ внезапно встал и попрощался с Директором:

— Раз уж мы закончили ужинать, мы поедем.

Директор улыбнулась им и проводила до ворот приюта.

На обратном пути Сяо Юаньму задумчиво посмотрел на Сун Сюаньхэ. Сун Сюаньхэ смотрел вперед. Когда он вспомнил неловкость, которую только что испытал, едва не разоблаченный Сяо Юаньму, он не мог не спросить несчастным тоном:

— Почему ты смотришь на меня? Ты что-то хочешь сказать?

Сяо Юаньму слегка скривил губы:

— Я хочу спросить....

Сун Сюаньхэ перебил его:

— Я не отвечу на твой вопрос.

— Я хотел спросить, не хочешь ли ты есть. Если бы ты был голоден, я бы приготовил для тебя лапшу, — сказал Сяо Юаньму. — Но если ты не хочешь есть, мы можем просто забыть о моем вопросе.

Когда он подумал о том, что уже почти два месяца не ел яичную лапшу с помидорами Сяо Юаньму, Сун Сюаньхэ, который всегда подчинялся, когда дело касалось вкусной еды, очень быстро изменил свое отношение:

— Я хочу есть.

Автору есть что сказать:

Сяо Юаньму: Если ты не хочешь есть мою лапшу, забудь об ней.

Сун Сюаньхэ: Я хочу есть твою лапшу!

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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

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

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

**Глава 54.1**

После возвращения в квартиру Сун Сюаньхэ очень обрадовался повышению качества подаваемой ему еды.

К сожалению, у него также появились проблемы. В книге в этот момент времени Сяо Юаньму уже уехал в город Хай на работу. Но в этом мире Сяо Юаньму все еще был с Song Group и, казалось, не собирался уходить в отставку.

Поэтому сегодня за обедом Сун Сюаньхэ, который редко разговаривал во время еды, начал задавать Сяо Юаньму вопросы о работе.

— Говядина сегодня очень нежная. — Сун Сюаньхэ проглотил кусок говядины, наблюдая за Сяо Юаньму, который даже не поднял глаз от своей миски с едой, ожидая его реакции. Он продолжил. — Но в ней слишком много тмина. В следующий раз положи чуть меньше.

Сяо Юаньму поднял глаза и сказал:

— Сегодня утром ты сказал, что хочешь побольше тмина в своей говядине.

— Неужели? — взгляд Сун Сюаньхэ метался туда-сюда, он выглядел виноватым. Затем он стал защищаться. — Но я не говорил, что ты должен класть так много.

Сяо Юаньму бросил на него равнодушный взгляд, прежде чем отвернуться, чтобы продолжить есть.

— Я слышал, что в вашем отделе появился новый сотрудник? — Сун Сюаньхэ взял еще один кусок говядины и выбрал случайную тему для разговора. Действуя так, как будто он просто упомянул об этом вскользь, он сказал. — Похоже, он окончил тот же университет, что и мы. Как он себя проявляет?

Рука Сяо Юаньму, которая собирала еду палочками, замерла. Тщательно прожевав и проглотив пищу во рту, Сяо Юаньму спокойно сказал:

— Я его не знаю.

— Он работает в том же отделе, что и ты, и он твой младший, как ты можешь его не знать? — Сун Сюаньхэ спросил. — Я слышал, что у него хорошие оценки и хорошие практические навыки. Как ты думаешь, ваш менеджер будет больше полагаться на него?

— Я не знаю, — голос Сяо Юаньму был холоден.

— Я слышал, что, когда он окончил университет, Банк города Хай приглашал его на стажировку. Чтобы увести его Song Group повысила его начальную зарплату на двадцать процентов. Во время вчерашней встречи управителей менеджер отдела венчурных инвестиций, казалось, действительно оценил его. Он долго хвалил его, говоря, что у него есть уникальная прозорливость. Я слышал, что он заработал десять миллионов на акциях, когда еще был студентом университета. Хотя не знаю, правда ли это.

— Я не знаю.

Видя, что Сяо Юаньму никак не отреагировал, Сун Сюаньхэ положил палочки для еды и перешел к делу, притворяясь безразличным:

— Если ваш менеджер начнет сильно полагаться на него и начнет оттеснять тебя, почувствуешь ли ты, что не сможешь реализовать свои устремления здесь? Тогда ты уйдешь?

Сяо Юаньму наконец произнес больше трех слов. Он спросил:

— Ты говоришь все это, потому что боишься, что я уйду?

Нет, я хочу получить от тебя информацию, а затем заставить менеджера твоего отдела оттеснять тебя, тем самым вынудив тебя уволиться.

Сун Сюаньхэ покачал головой и сказал:

— Я просто спросил.

— Я не собираюсь уходить сейчас, — решительно сказал Сяо Юаньму.

Значит, ты уйдешь потом?

Глаза Сун Сюаньхэ загорелись, но он нахмурил брови. Он спросил недовольным тоном:

— Значит, ты хочешь сказать, что уйдешь потом? Как скоро придет это «потом»? Через десять дней? Через полмесяца?

Сяо Юаньму перестал двигать палочками для еды. Его неподвижные глаза спокойно оценивали Сун Сюаньхэ. Видя, что Сун Сюаньхэ больше не мог сохранять злой вид, он сказал холодным голосом:

— Ты не хочешь, чтобы я ушел?

Я хочу, чтобы ты ушел!

— Конечно, нет. — Сун Сюаньхэ все еще сидел нахмуренным. Он посмотрел на Сяо Юаньму так, словно тот был неблагодарным негодяем. — Это компания моей семьи. Неужели ты думаешь, что я хотел бы, чтобы ты стал сотрудником, который тратит впустую время и усилия нашего руководства, а также не может остаться даже на полгода?

Сяо Юаньму вытер губы салфеткой. Смысл в его голосе был неясен:

— Я думал, ты хочешь, чтобы я ушел.

— Как я мог...?

— Поскольку ты не хочешь, чтобы я уходил, я не уйду, — Сяо Юаньму отложил салфетку, и его глаза цвета персика слегка изогнулись. Его тон был полон смысла. — В конце концов, ты мой парень.

После того, как помощник убрал за ними посуду и ушел, Сяо Юаньму тоже ушел, так как ему было с чем разобраться во время обеденного перерыва.

Как только дверь в его кабинет закрылась, Сун Сюаньхэ пнул ногой свой стол. Затем он вскочил на ноги и подошел к французским окнам. Он уставился на бесконечно крошечных людей и машины на дороге внизу, прежде чем по-детски ударить по чистому, яркому окну, чтобы дать выход своей ярости.

Телефон Сун Сюаньхэ зазвонил, когда он все еще обдумывал проблему, как заставить Сяо Юаньму уволиться. Он даже не посмотрел на идентификатор вызывающего абонента и просто провел пальцем, чтобы принять вызов.

— Сун шао!

Другая сторона, похоже, не ожидала, что Сун Сюаньхэ возьмет трубку. В этом голосе послышались нотки удивленного восторга.

Когда Сун Сюаньхэ услышал этот женский голос, который показался ему немного знакомым, он убрал телефон от уха. Увидев, кто это, он включил громкую связь и положил телефон на стол. Затем он сел на диван и холодно спросил:

— Что же нужно Императрице Фильмов Лю?

— Сун шао…Я была в отчаянии и только что обзвонила всех. Вот почему я так случайно позвонила тебе, — раздался голос Лю Сюй из динамика телефона. В нем слышался легкий скрежет. — Я не думала, что ты действительно возьмешь трубку.

Сун Сюаньхэ не обращал внимания на то, что происходило в развлекательных кругах. Тем не менее, он был рядом с Чжоу Нанем, чья семья имела бизнес в кино и телевизионной индустрии. Следовательно, он знал о нынешней ситуации Лю Сюй.

Но это не означало, что он хотел продолжить этот разговор. Он сказал с некоторым нетерпением:

— Что случилось?

— Я...хочу пригласить тебя на премьеру Гуанмана. На съемочную площадку этого фильма ты приходил, а режиссер Хуан значится в нем помощником режиссера. — Тихий голос Лю Сюй был хриплым, отчего звучал мягко и приятно. — Я спрашиваю, придешь ли ты, потому что режиссер Хуан хочет видеть тебя там.

Уголок губ Сун Сюаньхэ приподнялся. Он знал, что пытается сделать Лю Сюй.

Она отправила информацию о Чжан Сюя и Сун Гочао Ли Няньань, но Ли Няньань уже знала об этом. Поэтому она проигнорировала Лю Сюй. Когда Лю Сюй не получила желаемого результата, она отказалась сдаваться. Кто знает, откуда она получила информацию о беременности Чжан Сюя, но она, должно быть, анонимно отправила электронное письмо, чтобы побудить Чжан Сюя попытаться пробиться в Семью Сун. Именно это вызвало тот скандал в семье Сун.

Естественно, в то время как Сун Гочао все еще испытывал сильное давление из-за этого скандала, он не думал о том, как именно был раскрыт его роман. Однако после того, как все уладилось и у него было время подумать, он понял, что это не было случайным совпадением. Хотя Сун Гочао был не особо самостоятельным, у него все еще был доступ к ресурсам Семьи Сун. Более того, ему удалось заставить Чжан Сюя признаться. Таким образом, это был только вопрос времени, прежде чем он смог проследить за следами улик, которые привели его к Лю Сюй.

Таким образом, карьера Лю Сюй в кино была разрушена Сун Гочао, который был в ярости от унижения из-за конфликта дома. Теперь она была на грани того, чтобы быть исключенной из киноиндустрии.

Лю Сюй искала его, но не просила напрямую поговорить с ее компанией. Вместо этого она использовала окольный путь, пригласив его на премьеру этого фильма. Вероятно, она это сделала потому, что хотела использовать его личность.

Компания Лю Сюй решила сократить свои ресурсы по приказу Сун Гочао. Но если сын Сун Гочао появится на этой премьере в ее поддержку, и если двусмысленные фотографии их двоих и слухи будут распространены на широкую аудиторию, руководители компаний Лю Сюй, вероятно, пересмотрят свое решение.

Лю Сюй уже знала, что Сун Гочао больше не имеет права голоса в Song Group, в то время как Сун Сюаньхэ владеет двадцатью процентами акций Song Group. Поэтому она сможет использовать Сун Сюаньхэ для разрешения своих трудностей.

Он должен был признать: идея Лю Сюй была очень продуманной.

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

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

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Transmigraciya-v-eks-bojfrenda-vozrozhdennogo-glav/

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/)**