Казалось, что водяной пар смутно переносит Клык Липинг назад более десяти лет назад, в то время, когда она была великолепна, в то время, когда ее муж был в расцвете сил.

Тогда ее муж был известным молодым талантом в столице, из красной семьи, с хорошей внешностью. Но кто бы мог подумать, что всего через несколько лет на низовом уровне он погибнет в результате несчастного случая.

Бесчисленные воспоминания вторглись, радостные, трогательные и скорбящие....

В то же время, есть много людей, которые хотят избавиться от слез. Первое, что вам нужно сделать, это взглянуть на новейшее дополнение к списку. Дождь из цветущей груши вместо этого оставил Су Лин ошеломлённым на месте.

"Что... что здесь происходит? Я только что принял душ в твоей ванной! Тебе нужно так плакать?"

Су Линь несколько невинно смотрела на двух слезливоглазых матерей и дочерей, не зная, как их утешить.

Просто лапша в этом кухонном горшке не соглашался, и внезапно вода прокатилась, энергичное нажатие крышки, и когда он услышал этот звук, Су Лин бросился на кухню и оживленно поднял крышку, только чтобы увидеть лапшу внутри рухнув все приготовленные, а также полный зеленый лист овощей и нарезанной говядины.

"Ух ты! Жарко..."

Я не уверен, смогу ли я это сделать, но я не уверен, смогу ли я это сделать.

И именно это предложение Су Линь вытащило двух матерей и дочерей Клыка Липинга из их горя.

"О, Боже... Су Линь, как дела? Он сгорел?"

Клык Липинг поспешил и привёл вперёд палец Су Лин, внимательно посмотрев на него, было очень жарко. Первое, что вам нужно сделать, это взглянуть на продукт и положить его на полку. Пальцем.

"Тебе больше нельзя двигаться позже, кухня имеет значение, где я могу позволить тебе, малыш, участвовать, честно сидеть там и ждать лапши".

В тоне голоса с болью в сердце и упрёками Фан Липинг посмотрел на глаза Су Линя, но появился след снисхождения, которому позавидовал даже Цинь Яньран.

"Мам, ты должна поторопиться и принять ванну! Просто оставь это мне. Когда вы закончите стирку, там определенно будет горячая говяжья лапша".

Цинь Яньран уже вытерла слезы насухо, но все равно не могла спрятать две слезы на своем узком лице, и в то же время вытолкнула Су Линь из кухни, помешивая лапшу в кастрюле с палочками для еды, и время от времени она даже брала ложку и черпала во рту полные супы, чтобы попробовать его на вкус.

"Какие странные мать и дочь."

Су Линь не мог понять, чем занимались мать и дочь, но теперь, когда Цинь Яньран готовил лапшу на кухне, а Фан Липин принимал ванну в ванной, он остался один и был вынужден сидеть на диване в гостиной, оглядываясь вокруг от скуки.

Fang Liping убрала свой дом, чтобы быть необычайно теплым, чистым и открытым, занавески были розовыми, как и стол, но Су Линь посмотрела на него и почувствовала, что чего-то не хватает.

Откуда Су Линь знает, что в этом доме в течение стольких лет едва ли был мужчина. Где Су Линь, который был одет в костюм отца Цинь Яньрана, мог знать, что в тот момент, когда он только что вышел из туалета, Фан Липинг принял его за собственного мужа, а Цинь Яньран принял его за своего отца.

Эта семья, эта ночь, кажется особенно ценной. Кажется, действительно вернулся к счастливым три рта, счастливым и гармоничным, Цинь Yanran на кухне, чтобы приготовить лапшу также необычайно трудно, всегда подозрительно Говядины было добавлено недостаточно, и Су Лин не смогла бы съесть достаточно, добавив всю замороженную говядину из холодильника в кастрюлю.

В середине ванной комнаты Клык Липинг нежно снял с нее всю одежду, глядя на \*\* тело в стенном зеркале, которое было несколько незнакомо даже ей самой, на ее глазах стекали слезы.

Не знаю, сколько раз я это видел, но не могу вспомнить. С тех пор, как скончался ее собственный муж, Фан Липинг никогда больше не плакала, но сегодня она протянула руку помощи несколько раз. Вода на молнии брызнула на ее тело из сопла, Клык Липинг много думал и плакал к сердцу содержание, потому что здесь, никто другой не будет. Видя ее слезы, даже сама Клэри притворялась, что чистила лицо узкой щеткой, что было не более чем вода для ванны.

Плакал и плакал, Клык Липинг внезапно снова засмеялся.

Радость и плач, плач и радость. Жизнь радости и счастья, печали и травмы, в конце концов, не все в сальто рук?

Клык Липинг больше не плакал, и она не знала, сколько времени прошло с тех пор, как она так серьезно приняла ванну. Все дни напряженного бизнеса, много лет планов мести. Сегодня, чтобы очистить мозг, можно отправиться в хорошее путешествие, чтобы отдохнуть.

Глядя на себя в зеркало, туманные пары уже давно сделали зеркало расплывчатым, даже клыкастый губок не видит ее лица в зеркале.

Она протянула руку и мягко вытерла зеркало, глядя на лицо своего собственного лица, которое было показано понемногу на зеркальной поверхности. Она также была напугана, почему, видя себя, это, очевидно, ее собственный, но будет чувствовать себя, так странно?

Да! Эта когда-то великолепная, невинная девушка стала женой, вдовой, вдовой, одинокой... Мать своей дочери. Реальность заставляет ее быть натянутой и буйной каждый день. Но, честно говоря, какая женщина хочет быть по-настоящему сильной женщиной до конца жизни?

Баловство? Заботишься?

Это слово уже давно забыто в словаре Клыка Липинга, и с тех пор, как умер ее муж, она никогда не испытывала намека на любовь, которую следует дать женщине.

Проклятый Су Линь!

Верно! Это просто паутина, это так чертовски.

Почему, когда он носил костюм собственного мужа, он выглядел так божественно похожим. То, как он поднял руки, даже легкое дрожание рук, может заставить его сердце колотиться. Но очевидно, что Су Линь и его собственный муж не были похожи друг на друга?

Он, однако, был даже одноклассником своей дочери и, возможно, ее возлюбленной.

Не было причин думать о Су Лин в моей голове. Клык Липинг также не знает, что с ней не так, думая о Су Лин, ее сердце одновременно и счастливое, и сердитое. Не знаю, что с тобой, но я счастлив и зол, когда думаю о Су Лин. Безудержный и естественный поток капель воды, слившись в поток воды, казалось, что кто-то нежно ласкает тело.

Ммм...

Фан Ли Пин почувствовала, как она дрожит, сколько времени прошло с тех пор, как у неё был такой пульс?

С горящим красным лицом, Клык Липинг чувствовал стыд за такие грязные мысли, будучи матерью в течение стольких лет, почему она до сих пор родила Чувствуешь себя так? Прошло десять лет с тех пор, как душа моего мужа вернулась на девятое небо, но пустой ум и тело, посреди долгого разделения инь и янь, сегодня оказывается, что... Чем сильнее и сильнее я хочу заявить об этом.

Чтобы заполнить эту одинокую пустоту, она должна заполнить эту \*пустоту\*.

Неосознанно, две руки Клыка Липинга мягко толкнул снизу вверх по направлению к двум возвышенным, которые она возвела.

Сырое ощущение, мягкое натирание, как это может быть, что там есть восходящее ощущение, как будто они вот-вот лопнут! Как долго это продолжается? Как могло возникнуть сегодня такое чувство замкнутости и замкнутости в замкнутом пространстве?

Первое, что вам нужно сделать, это взглянуть на новейшее дополнение к вашей семье. Разумеется, Лю Цзяньго будет посажена в тюрьму и расстреляна, а ее муж отомстил за месть. Так куда уйдет отсюда остаток ее жизни? И что будет поддерживать ее день за днем до конца дня?

Она не знает! Фан Ли Пин была в растерянности, как будто никогда не думала об этом раньше. Опираясь на холодную плитку стены, Клык Ли Пин чувствовал себя таким пустым, ее тело было так пусто, и ее сердце было так пусто, тоже. .

"Да! Я уверена, что впервые за всю Цзяньань я смогла провести ночь в доме мэра и попросить дочь мэра сама приготовить лапшу, верно? Хе-хе-хе..."

Су Линь теперь не был груб, прислонившись к дивану в полусонном положении, полукруглый, один глаз хорошо видел добродетельного Цинь Яньрана, который был занят на кухне, другой глаз время от времени заглядывал в ванную, и хотя он ничего не видел, мысль о том, что Fang Liping принимает там ванну, разожгла сердце Су Линя.

"Су Линь", у тебя есть какие-нибудь зацепки? Ты ешь всю кинзу и зеленый лук?"

Горячая говяжья лапша должна была быть подана, и Цинь Яньран случайно спросил.

"Я не ем кинзу". Лук хочет этого."

То, что Су Линь был наиболее неиспользованным был странный запах кинзы, каждый раз, когда он нюхал ее, он заболевал в течение половины дня, было трудно понять, как кто-то может чувствовать. А как насчет кинзы, которая вкусно пахнет? Она также была названа в честь кинзы.

Тем не менее, вкусы людей были значительно разными в этом мире, и Су Линь собственные вкусы не были легкими, так что он не был квалифицирован, чтобы считать других не было. Его желудок уже был голоден, и на этот раз он издалека попросил аромата говяжьей лапши, перевернулся и ловко подпрыгнул с дивана, словно Маневренный прыжок к столу, как у обезьяны.

Сидя, глотая, беря палочки для еды в руке, и глядя на стол, который парился с большим количеством говядины, чем лапши, Су Линь. Жалко, что она умоляла Цинь Яньрана: "Прекрасный и мудрый в равной степени, великий Президент Класса Лордов, можно мне теперь поесть?".

"Нет!"

Неожиданно Цинь Яньран посмотрела на голодную Су Линь и покачала головой, указывая на ванную комнату с улыбкой. Принимаю душ! Как грубо с твоей стороны сначала поесть в одиночестве".

"Но посмотрите на меня, я умираю с голоду."

Боясь, что Цинь Яньран не поверит ему, Су Линь намеренно поднял свой костюм и белую рубашку, чтобы Цинь Яньран мог хорошо рассмотреть голодный маленький живот молодого хозяина Су.

"Ты просто не сможешь умереть с голоду. Ты должен подождать, пока моя мама выйдет из душа, прежде чем ты сможешь поесть, хе-хе-хе..."

Цинь Яньран также был счастлив наблюдать за обезьяньим внешним видом Су Линь, так как он был соблазнен едой, которую он готовил, но не мог оторваться от палочек для еды. В частности, глядя на то, как Су Лин чешет ему уши, как будто он ребенок с СДВГ, Цинь Яньран не могла не хотеть смеяться, и в своем сердце она винила себя. Почему ты просто перепутал Сурин с твоим отцом?

В впечатлении Цинь Яньран, ее собственный отец был таким красивым и вежливым, где Су Линь могла соперничать с ним, когда она сама была Должно быть, ослеплен туманом. Сердце Цинь Яньрана было похоже на мысль, а теперь это чувство заставляет ее наслаждаться им, дом с мужчиной в нем только как дом. ...не могут не иметь ни малейшего намека на теплоту в их сердцах.

И Фан Липинг, и Цинь Яньран имеют глубокие чувства к покойному Цинь Цзэмину, настолько глубокие, что эта семья никогда не допустит другого. Человек шагнул вперёд. Но сегодня Су Линь была исключением. Сколько воспоминаний о том, как Су Лин занимался любовью, как бы Су Линь узнал, что он просто приезжает в гости на одну ночь, но это была такая большая честь!

Мобильные пользователи, пожалуйста, перейдите к м. Читать.

http://tl.rulate.ru/book/29256/890606