Xin lỗi, em chỉ là con đĩ

Hạ Âu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình không có cha, mẹ thì làm đĩ. Cô và mẹ sống dựa vào đồng tiền do những người đàn ông của mẹ chu cấp. Mẹ cô rất thương yêu cô, mong muốn mai này cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nên bà không cho cô biết nghề của bà cũng hạn chế tiếp xúc với cô khi ở bên ngoài. Tất cả chỉ để bảo vệ danh dự cho cô. Nhưng từ năm 11 tuổi, cô đã bị cưỡng hiếp. Người cưỡng hiếp cô không ai khác lại là nhân tình của mẹ cô. Đến năm 16 tuổi, khi gặp tiểu Bân, người thay đổi cả cuộc đời cô sau này, cô đã bị cưỡng hiếp 6 lần. Điều đáng nói ở đây là mẹ cô không hề hay biết, ngay cả khi cô dẫn bạn trai giả về ra mắt, mẹ cô vẫn tin cô là một người con gái trong trắng. Một người mẹ tìm mọi cách để giữ trong trắng cho con gái mình nhưng lại để mất nó từ lúc con gái 11 tuổi. Và đau xót hơn khi bà không biết con gái mình làm đĩ.

Đầu truyện, Hạ Âu vào một quán bar, lúc đó cô 16 tuổi, cô đến gặp tiểu Bân và xin được ngủ với anh. Theo như lời kể của Hạ Âu sau này, lý do cô chọn tiểu Bân vì lúc đó anh là người duy nhất không gọi gái. Tiểu Bân e ngại trước lời đề nghị của cô gái vì trông cô còn non lại không có phong phạm gì là đĩ cả. Khi cô nài nỉ rằng mình đã 16 tuổi, tiểu Bân miễn cưỡng đồng ý. Khi làm xong chuyện, anh đuổi luôn cô ra ngoài trong khi đã là nửa đêm và trả cho cô 500 tệ mặc cho cô van nài. Gọi là van nài những cách cô thể hiện rất khác. Vì cô rất kiệm lời, kể cả trong lúc làm chuyện ấy. Thế nên lúc cô hỏi “anh không thể cho em ở lại qua đêm à?” cũng tính là van nài.

Hai năm sau, tức lúc Hạ Âu 18 tuổi, tiểu Bân vô tình gặp lại cô ở cổng trường lúc đi ngang qua.