Vạn Năng Bảo Bảo

Table of Contents

# Vạn Năng Bảo Bảo

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Thể loại: Hiện đại đô thị, ngụy phụ tử, luyến đồng, H văn, HEEdit: Bạch ThốBeta: Hắc TrưChỉ cần đi công tác có ba ngày mà ta đã nằm mộng thấy bảo bảo của ta rồi. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/van-nang-bao-bao*

## 1. Chương 1: Tiết Tử

“A a! Cục cưng, thoải mái quá, không cần sờ nữa, chú sắp không được!”

“Đã nói với chú, nếu mệt thì buổi trưa nấu canh rắn tẩm bổ cho thân thể tốt lên, sao lại không chịu nghe.”

Bàn tay bé nhỏ của Bảo Bảo liên tục vuốt ve vật gắng gượng của ta, nơi đó của ta không chịu thua bắt đầu chảy ra chất lỏng, ta biết chính mình sắp không xong!

Lòng tự tôn của ta không cho ta bắn ở trong tay Bảo Bảo, nhưng vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bất tri bất giác bắn ra trên tay của hắn.

“Ô ô!”

Một tiếng rên la gợi cảm, ta đạt đến cao trào, mắt ta mông lung lung mở ra, ta vốn định nhìn xem Bảo Bảo bướng bỉnh sẽ dùng loại ánh mắt nào nhìn ta, sau đó ôm hắn vào lòng mà thân thiết một chút, thẳng đến lúc mở mắt ra liền thấy một mảnh hắc ám, ta liền nhớ ta đang đi công tác.

“Ai!”

Thật sự bi ai, đi công tác chỉ có ba ngày mà thôi, hôm nay cảm thấy mệt mỏi, vừa lên giường liền ngủ, sau đó lại bắt đầu loại mộng này khiến cho chính mình cũng không hiểu được, chính mình như thế nào lại thấy mộng xuân như thế này?

Ta đã ở cùng Bảo Bảo hai năm, tình của ta, êu của ta, tiền của ta, những ước mơ của ta đều do Bảo Bảo nắm giữ, chỉ có trời mới biết hắn chỉ là tiểu nam hài vừa mới mười tuổi mà thôi.

Chuyện đêm nay nhất định không thể để cho hắn biết, bằng không Bảo Bảo sẽ cười nhạo ta thận hư, chỉ nghĩ tới hắn liền có thể mộng xuân.

“Canh rắn?”

Ta không rõ như thế nào lại nghĩ tới cái này? Ngày mai giữa trưa là có thể về nhà, không biết Bảo Bảo ở nhà một mình trong ba ngày có chuyện gì không? Có lẽ mình nên quan tâm một chút, dù sao hai năm nay cuộc sống của ta đều được Bảo Bảo chiếu cố.

Ngồi dậy trên giường, như thế nào cũng không thể nào ngủ lại được, nhìn đồng hồ chỉ mới chín giờ tối, có lẽ giờ này Bảo Bảo cũng chưa có ngủ, vì thế kìm lòng không nổi mà lấy điện thoại, trong lòng liền sớm quên ước định của mình với Bảo Bảo, không có gì quan trọng không cần gọi điện về.

Điện thoại vang lên hai tiếng. Bên kia liền truyền đến thanh âm mềm nhẹ của Bảo Bảo.

“Xin chào, ngài tìm ai?”

“Là ta! Bảo Bảo!”

“Chú xảy ra chuyện gì sao?”

Bộ dáng bên kia của Bảo Bảo thực sốt ruột, hắn nhớ đã dặn không có việc gì quan trọng thì không cần gọi điện về.

“Không, ngày mai sẽ trở về, ngủ không được, muốn nhìn con một chút cũng không thể, nhưng có thể nghe thanh âm của con cũng được rồi.”

“Thực nhàm chán, chú không ngủ được là chuyện của chú, chú không muốn ngày mai con đến trường nữa sao?”

“Đô đô……”

Thẳng đến phía bên kia truyền đến thanh âm điện thoại bị treo, Quan Chính mới bất đắc dĩ nở nụ cười mà đem điện thoại tắt đi.

Lại nói tiếp, y có thể rất nhàm chán, đêm dài không ngủ được lại làm cho y nhớ đến lần đầu gặp cục cưng, còn có những lời nói của người ngoài.

## 2. Chương 2

Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt cục cưng.

Ngày đó ta cùng tân nương tử của ta về nhà, đi ngang qua một trường tiểu học nàng kêu lái xe ngừng lại.

Ta thấy một tiểu hài tử thật đáng yêu đi tới, nàng giới thiệu với ta, y chính là đệ đệ của nàng, ta cũng tin. Sau này ba người chúng ta ở chung một chỗ nên ta cũng cố ý cười lấy lòng y.

Nhưng tiểu hài tử kia cũng không được tự nhiên cho lắm mà bắt đầu uốn éo nói một câu.

“Cũng không tệ lắm a.”

Ta biết ý của y đang nói ta không tệ lắm. Đúng là vật nhỏ đáng yêu.

Những ngày kết hôn trôi qua thật nhanh, lão bà của ta làm đồ ăn tốt lắm, nơi làm việc của ta cũng không gần nhà, nhưng vì hảo tay nghề của lão bà nên ta đã chạy về nhà mà ăn.

Cứ như vậy qua một năm, lão bà nhanh chóng qua đời, ở tang lễ của nàng ta mới biết được bảo bảo chính là nhi tử của nàng, năm nàng mười bảy tuổi đã sinh y ra liền một mình nuôi dưỡng, biết được mình bị bệnh nặng không trị được mới nghĩ đến kết hôn, mà ta chỉ giống một người thiện lương được nàng xem trọng.

Lại nói tiếp chuyện này rất đáng giận, nhưng ta thật không hối hận, vì Bảo Bảo là một đứa nhỏ hiểu biết, từ khi lão bà qua đời mỗi lần về nhà Bảo Bảo cũng đã chuẩn bị sẵn dép lê cho hắn, châm sẵn nước trà. Tiểu bảo bảo thật như là tri kỷ của hắn, có khi hắn lại tưởng tượng hắn có con thân sinh có tốt với hắn như vậy hay không?

Vẫn giống như trước khi lão bà mất, ta vẫn không ra ngoài ăn, ta mua cho y phần thức ăn dành cho trẻ con, chính mình chỉ mua vài phần rau trộn để ăn, vài chai bia coi như xong buổi tối.

Bảo Bảo đối diện nhìn thật lâu gì đó! Mặt mũi nhăn lại.

Ta cũng chỉ biết thực xin lỗi, dù đồ ăn có hợp tới đâu thì ăn một tháng thì cũng nhàm chán, nhưng ta lại không nghĩ ra mua cái gì cho y ăn mới tốt a.

Bảo Bảo tức giận buông gì đó đang cầm trong tay ra, ta chỉ biết y không vui, ta buông bình rượu trờ về phòng lấy tiền cùng áo khoác, quyết định dẫn y ra ngoài ăn cơm.

Nhưng đợi trong chốc lát, thấy trong phòng của Bảo Bảo không có động tĩnh gì, mở cửa phòng lại không có ai, chỉ nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp truyền ra.

Ta mở cửa ra, nhìn thấy cục cưng đang nấu một cái gì đó, ta nghĩ muốn lấy nó xem đó là cái gì, nhưng cục cưng lại tức giận đẩy tay ta ra.

“Ta đang làm thịt a! Mở ra sẽ không ngon, không cần lộn xộn. Đi ra ngoài, về sau phòng bếp là của ta!”

Vật nhỏ đôi khi sẽ tức giận với ta, ta cũng đã quen, vì thế đi ra ngoài ngồi chờ, nói thật lúc ấy ta cũng không trông cậy vào bảo bảo có thể nấu thứ gì đó ăn được, một tiểu hài tử tám tuổi còn không phải để người lớn nuôi sao? Hắn nghĩ hắn nên yêu cầu ra ngoài ăn thôi.

Nhưng ta cũng cảm thật đau lòng, Bảo Bảo đã bỏ công ra làm thịt cho ta cũng không thể nào phá hỏng, coi như cổ vũ cục cưng vậy.

Nửa giờ sau, Bảo Bảo bưng một cái bát ra.

Ta nhìn thấy màu sắc, hương vị rất giống hương vị trước đây của nương tử của ta làm. Đồ ăn của nương tử quả thật hương vị thật hảo làm ta cũng có chút hoài niệm, hoài niệm hương vị thức ăn của nương tử nấu.

Ta bắt đầu có chút lo lắng đồ cục cưng làm ăn vào sẽ đau bụng, nhưng mắt thấy thịt nướng cũng chỉ có mấy khối, xuất phát từ tò mò, nhớ kỹ đó là tò mò chứ không phải nhìn muốn ăn.

Ta vươn đôi đũa gắp một khối, vốn thầm nghĩ nếm thử, nhưng cái kia hương vị thật làm ta hoài niệm, nếu không phải biết lão bà đã mất, ta sẽ nghĩ là do nàng làm.

Một khối không đủ lại một khối.

Bảo Bảo nhanh chóng dùng chiếc đũa đánh tay ta.

“Một khối là tốt rồi, không có làm phần cho ngươi, ngươi không phải đã có đồ ăn nhanh rồi sao?”

“Cục cưng tay nghề của ngươi thật hảo!”

Dù sao y cũng là tiểu hài tử! Khen y một chút cũng khiến y vui mừng, có lẽ cho hắn ăn thêm mấy khối.

Nhưng không nghĩ tới cục cưng nghe xong lời này, chỉ đơn giản cầm chén lên mà ăn.

“Ngu ngốc đúng là ngu ngốc, ngươi cho rằng trước kia ai làm đồ ăn cho ngươi ăn? Bổn nữ nhân kia sao? Đã nói ngươi ngốc mà, đối với ngươi ăn thức ăn là tốt rồi. Chính ta mới là người làm! Chờ ngươi suy nghĩ kỹ cẩn thận hãy nói sau!”

Hoàn

## 3. Chương 3

Về vấn đề cục cưng nấu giống mụ mụ của y, trong đầu ta tới nửa ngày cho trời giữa trưa, ta cũng không thể nào nghĩ ra, tới giữa trưa ta mang bảo bảo ra ngoài dùng bữa trưa.

Tuy ta đi làm không tính là gần nhà, nhưng Bảo Bảo lại chuyển tới trường gần nhà, mặc kệ giữa trưa trường học cũng có cơm, ta cũng chạy về nhà dẫn y đi ra ngoài dùng bữa, tiểu bảo bảo đang ở độ tuổi trưởng thành, không thể để y ăn uống không tốt.

Cho nên mặc kệ đường xa ta vẫn chạy tới, đồng nghiệp của ta đều nói ta là người có lương tâm, vợ trước gả cho ta chính vì gạt ta, tìm cho con nàng một nơi nương tựa ngồi ăn không, như người khác đã để cho hài tử đó tự sinh tự diệt, nhưng mà ta........

Nói thật ta làm không được! Tuy nói hài tử này không phải là hài tử thân sinh của ta, hơn nữa đến nay cũng không chịu gọi ta một câu ba ba, hơn nữa tính tình cũng không được hảo, nhưng vật nhỏ kia quả thật hiểu chuyện lắm.

Y tựa như một tiểu tinh linh, trước kia khi mẫu thân y còn sống nàng lúc nào cũng ra ngoài đánh bài, chỉ có y và ta cùng nhau trong thời gian đó, hai phụ tử chúng ta cùng nhau ra công viên xem đá banh, cho ta cảm giác như người một nhà, làm cho ta cảm giác y như một hài tử thân sinh của ta không khác gì nhau.

Nhưng trước kia mỗi khi nói y giống hài tử của ta, tiểu cục cưng cũng sẽ không cười mà chỉ nói duy nhất một câu.

“Ta không phải là hài tử của ngươi.”

Không phải cũng không sao! Ta chỉ biết ta thích cùng một chỗ với Bảo Bảo, cảm giác vô cùng ấm áp!

Ta vừa mới tới trước cửa nhà đã nghe được mùi hương đồ ăn quen thuộc, ân! Thơm quá! Sẽ không là Vương bà cách vách thấy phụ tử chúng ta đáng thương qua đây nấu cơm giúp chúng ta đi? Thật sự là người tốt.

Ta vào cửa bắt đầu hướng bà nói lời cảm tạ.

“Vương bà thực ngượng ngùng lại phiền toái ngài giúp chúng ta nấu cơm.”

Ân! Trong bếp lại không truyền ra tiếng cười sang sảng đặc trưng riêng của Vương bà, nhưng lại truyền ra tiếng kêu sợ hãi của cục cưng.

“A a a a! Ngươi thần kinh sao? Lớn tiếng như vậy dọa ta làm đổ, ta đang mang đồ ăn ra đều bị ngươi dạo làm đổ xuống sàn! Chán ghét!”

Thấy cục cưng kêu lớn tiếng như vậy ta chỉ sợ y bị bỏng, vì thế vội vã chạy nhanh vào phòng bếp, lo lắng ngồi xổm xuống cầm lấy tay Bảo Bảo mà nhìn.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy! Bị bỏng sao? Ta xem xem!”

Bảo Bảo dùng đại lực đem bàn tay bé nhỏ của mình thu về. Lấy ngón tay chỉ thẳng ta mà nói.

“Cách ta xa một chút, ta không bổn như ngươi! Ta muốn ăn cơm.”

Nói xong y liền xoay người cố sức đem dĩa rau xào dùng hai tay để lên bếp, sau đó cẩn thẩn lấy thức ăn từ trong bát ra. Một lúc sau, y lấy cái bánh bao sau đó xoay người đem ra ngoài.

Ta quan sát nhìn thấy, oa! Thịt nướng độn khoai tây! Xem ra không sai đâu! Ta cầm chén lớn đem đồ ăn trong nồi múc vào, vừa xốc lên liền thấy, không thể nào! Bánh bao nóng sao chỉ có một cái? Xem ra Vương bà sơ xót, nhìn xem bên cạnh còn có một gói đồ ăn trong đó còn hai cái bánh lạnh, không quan hệ, liền ăn như vậy.

Ta để thức ăn lên bàn, cục cưng một cái cũng không nhìn đến ta, y thực không hề muốn nhìn đến bộ dáng của ta. Vì thế ta chỉ cố gắng tìm đề tài để nói với y.

“Bảo Bảo có hay không nói với Vương bà lời cảm tạ a! Luôn phiền toái người ta nấu cho mình dù sao cũng cảm ơn để đúng lễ.”

Cục cưng mở to mắt nhìn ta, gằn từng tiếng oán giận nói.

“Thức ăn này là do ta làm, nếu người thích ăn đồ của Vương bà làm, ta làm ngươi sẽ không muốn ăn, đem đồ ăn trả lại cho ta.”

Cục cưng đem chén lớn ta lấy ra đoạt đi, làm bộ hướng tới WC đi đến. Vừa đi vừa nói.

“Không thích, ta đổ vào WC cũng không cho người ăn.”

Không thể nào?! Cơm trưa của ta, đồ ăn ta thường ăn, mọi sự tình.

Ta từ phía sau ôm lấy cục cưng, trước khi bảo bảo đem đồ ăn đổ đi.

“Bảo Bảo đồ ăn này là ngươi làm sao? Ngươi nói thật chứ?”

“Đương nhiên ta làm, ngay cả điểm tâm, cơm trưa, cơm chiều một năm trước đều do ta làm, ta chả thấy hay ho gì, bổn nữ nhân kia đều nói là do nàng làm! Ngu ngốc!”

“Cục cưng, ngươi là nói trước kia cơm là ngươi làm?”

Chuyện này cần phải hỏi rõ ràng.

Ta ôm Bảo Bảo ngồi lại trên ghế, vừa ăn bánh bao vừa mang theo đồ ăn, một bên đem mọi chuyện nói rõ ràng.

Hoàn

## 4. Chương 4

Không nghĩ tới tình hình thực tế có thể gọi là xuất hồ ý liêu, nguyên lai lão bà trước đây của hắn trù nghệ không tinh thông, từ khi kết hôn với lão bà, những thức ăn mỹ vị đều do vật nhỏ trước mắt làm, tuy khó có thể tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.

Tiểu cục cưng vì muốn chứng minh nên đã cố ý xuống bếp làm trứng luộc cho hắn, món này là món hắn thích nhất. Còn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ được ăn nữa.

Tuy nói vợ trước của hắn đã lừa gạt hắn nhiều như vậy, nhưng nghĩ lại một chút hắn cũng không thiệt gì, ít nhất trong một năm hắn đã có một cuộc sống mỹ mãn, có thê có tử.

Chính là có một vấn đề rất kỳ quái, vợ trước của hắn khi mua đồ ăn đều tốn rất nhiều đều hướng hắn đòi lại, qua một tháng đầu cảm thấy rất phiền toái hơn nữa đã là người một nhà, nên hắn cũng thoải mái đem tài chính của mình đưa cho lão bà, mỗi bửa ăn đều có bốn món một canh làm cho hắn thực vừa lòng, tiền đi nơi nào hắn cũng không hỏi đến, lão bà đã chết hắn cũng không tìm được, điểm ấy rất kỳ quái. Hơn nữa hôm nay bảo bảo đi mua đồ ăn tiền đâu ra mà có?

“Cục cưng, trước kia cũng là ngươi đi mua đồ ăn sao?”

Mua bông cải mà tốn nhiều tiền như vậy, xem ra người bán rất hắc tâm lừa gạt tiểu hài tử.

“Đúng vậy, một bữa phải có bón món mặn và một món canh, ngươi biết không, hảo xa xỉ, mỗi ngày chỉ có thể dùng hai mươi nguyên để mua đồ ăn. Ngươi lại không ăn nhiều, xuẩn nữ nhân kia lại không ăn đồ ăn dư thừa, cuối cùng đều là do ta ăn.”

“Thức ăn tốn lắm sao a, ta mỗi ngày đều đưa năm mươi nguyên cho mụ mụ ngươi.”

“A? Ngươi như thế nào lại không nói sớm? Nàng nói cho ta biết ngươi chỉ đưa hai mươi lăm, một nửa kia nhất định đem ra ngoài đánh bài. Nữ nhân phá của.”

“Cục cưng không cần nghĩ mụ mụ ngươi phá hư như vậy, có lẽ nàng giữ tiền làm gì đó, hơn nữa mỗi tháng ta đều đưa cho nàng bốn ngàn nguyên, nàng không cần thiết cắt xén tiền đồ ăn.”

“Ta biết ngươi lấy hết tiền cấp cho nàng, nên ta nghĩ tốt nhất ta nên giữ lại, nếu không nàng mà giữ là bại hết.”

Bảo Bảo chạy về phòng mình lấy một cuốn sổ tiết kiệm ra. Đưa cho ta xem.

“Mười một tháng tồn bốn vạn, có thể một lần đưa cho ngươi mua xe không cần đi vay, cầm đi? Đi vay nặng lãi không có gì tốt. Về sau không cần phiền não về chuyện tiền bạc mà đi ra ngoài sầu não,tiền mấy tháng của ngươi đều trong tay ta, ngươi muốn tiết kiệm tiền nên mới đưa cho người khác giữ, bằng cách đưa cho nữ nhân kia quản? Nàng nhất dùng đánh bài hết, tới tiền học của ta cũng là một vấn đề.”

Ông trời ạ, nhà của ta có một thiên tài vạn năng cục cưng như thế này, không những có thể nấu cơm mà còn có thể quản lý tài sản, nhiều người nói ta là người không biết kiểm soát tài sản. Nhìn cái gì cũng mua, chỉ trong vòng mười ngày ta có thể ta có thể dùng gần hết tiền lương một tháng của ta, tháng trước...Không cần nói cũng biết, ta không mặt mũi mà đi vay tiền, không chịu đói cũng đã tốt lắm rồi.

Nhìn sổ tiết kiệm, lại nhìn bảo bảo, ta lại nhìn lại hầu bao của mình, ta phải thừa nhận rằng tiền lương mới phát chỉ trong vòng mười ngày, bốn trăm nguyên đã vơi đi một nửa, bằng tốc độ xài tiền của ta cũng sợ ứng với lời Bảo Bảo nói, ngay cả tiền học của tiều hài tử chưa chắc ta lo được.

“Bảo Bảo tiền ngươi nên giữ tiếp đi, để mua xe cũng còn thiếu hai vạn nữa, nhưng ta có yêu cầu về sau mỗi ngày ta đưa ngươi năm mươi nguyên ngươi có thể tiếp tục nấu cơm cho ta được không?”

“Có thể, ngươi vẫn đưa ta cho ta năm mươi nguyên, bất quá ta sẽ giảm xuống hai món mặn và một món canh, không được oán trách, nhiều như vậy ta cũng không ăn hết, không phải là quá lãng phí sao?”

Ta định kháng nghị một chút, nhưng lại sợ Bảo Bảo sẽ không làm cho ta ăn nữa, không nên hy sinh lớn như vậy. Ai kêu chính mình lại thích ăn đồ ăn của Bảo Bảo nấu. Đành phải nhận thức.

Được xem Bảo Bảo nấu ăn là một sự hưởng thụ, tuy rằng bảo bảo nói ta bên cạnh quấy rầy y, nhưng ta vẫn kiên trì vào nhà bếp hỗ trợ, ta nhất định sẽ hỗ trợ không có quầy rầy.

Mỗi ngày ra đã muốn hình thành thói quen, tiếp tục đưa Bảo Bảo về liền cùng y đi ra siêu thị mua đồ ăn, nhìn đến nhà chúng ta, mấy nữ nhân đều nói ta là một hảo nam nhân thực không sai, còn có thể nấu cơm, tuy rằng ta đã nói với bọn họ là hiểu lầm, ta chỉ phụ trách lấy đồ ăn, người làm không phải ta, nhưng là không tất yếu cùng bọn họ giải thích.

Mỗi khi Bảo Bảo làm xong đều liếc ta một cái, bộ dáng thật không khác biệt, cái miệng nhỏ nhắn kia nói ta thật nhàm chán, bất quá bộ dáng của y thật đáng yêu, mỗi lần vậy ta đều nghĩ muốn sờ lên một phen.

Hoàn

## 5. Chương 5

Ngày qua ngày không có chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác thiếu nữ nhân. Ba tháng không bính nữ nhân đối với nam nhân mới biết tư vị nữ nhân quả thật là khó chịu.

Đêm nay nửa đêm ta mộng xuân lập tức thanh tỉnh đi vào phòng tắm, lát sau lại cảm thấy không thể nào ngủ được.

Ta ra phòng khách mở điện lên, thấy cửa phòng của Bảo Bảo đóng chặt, vì thế cẩn thận về phòng lấy ra một cái hộp chứa hơn mười cuốn A Phiến.

Ta mở đĩa lên xem nhưng lại không mở tiếng, ngồi trước màn hình mà xem, càng xem cảm thấy càng nóng nên ta tìm lon bia ướp lạnh cùng thức ăn dư.

Sau nửa đêm là lúc ta không thể không chế được bản thân mình, theo những hình ảnh trên màn hình mà bắt đều tiến vào cao trào, bắt đầu thủ \*\*\*. Lúc đầu còn biết bận tâm hài tử đang ngủ kia mà điều chỉnh hơi thở của mình, nhưng lúc sau ngày càng không thể không chế được mình.

Nửa đêm Bảo Bảo đi WC, lúc đầu khi đi ngang qua phòng khách vốn không để ý, nhưng sau khi vào nhà WC thì đã thanh tỉnh nhiều, không cố ý mà nhìn vào màn hình.

Này không phải là phim AV sao. Lần đầu tiên nhìn gần như vậy.

Bảo Bảo đi tới cũng là lúc nhìn thấy Quan Chính đang tự phát tiết. Nhìn thấy bộ dạng mê ly cùng với bộ dáng hưởng thụ của hắn làm Bảo Bảo càng thêm tò mò.

Bảo Bảo vươn bàn tay bé nhỏ lên sờ lên nơi đang sung huyết đang phân thân đã lớn của nam nhân, hắn cảm giác nơi đó như có một tấm lụa chạm phải.

Y nhớ lại nữ nhân kia từng làm như vậy, trước kia mụ mụ y không có thói đóng cửa, nên y hay ở phía sau cánh cửa nhìn lén mụ mụ y cùng nam nhân này trên giường, làm như thế nào y cũng đại khái biết được, nhìn thấy hắn đáng thương như vậy, Bảo Bảo nghĩ mình muốn giúp hắn.

Bảo Bảo dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao quanh phân thân của Quang Chính mà xoa bóp.

“A a!”

Quan Chính chậm rãi rên rỉ thành tiếng.

Quang Chính mơ mơ hồ hồ biết có người đang sờ hắn, hắn khó khăn mở mắt ra, vừa mở mắt liền thấy Bảo Bảo mà lắp bắp kinh hãi.

Một người trưởng thành như hắn không bao giờ nghĩ rằng một để một hài tử nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, vì thế hắn lập tức che kín hạ thân của mình.

“Bảo bảo trở về phòng đi.”

Quang Chính muốn tỏ ra thái độ uy nghiêm của mình.

Không nghĩ tới bảo bảo lại đối với hắn ngọt ngào cười, sau đó dùng đầu lưỡi liếm lên tay hắn, đương nhiên nơi xuân sắc bị bàn tay che lại cũng bị Bảo Bảo dùng lưỡi chiếu cố.

Không biết là cồn hay bị kích thích, bản chất thú tính quay về, vừa mới muốn duy trì tôn nghiêm của mình không muốn Bảo Bảo tiếp tục thấy bộ dáng của mình, nhưng bây giờ lại buông tay đang che hạ thể mà lấy nó đè đầu của bảo bảo xuống.

Cảm giác đầu lưỡi của Bảo Bảo nghịch ngợm trêu chọc nơi gắng gượng của mình, Quanh Chính khó có thể điều khiển bản thân của mình mà tự động nâng thắt lưng.

Cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Bảo chậm rãi hàm trụ xung quanh nơi ấy và dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn. Cùng lúc sử dụng đầu lưỡi điểm nhẹ lên lỗ nhỏ.

Có lẽ cấm dục lâu ngày, nơi đó của Quang Chính cảm thấy thăng hoa, không đến một khắc nơi đó liền chảy ra dịch thể, bắn nhanh trong nháy mắt, cùng lúc đó Quang Chính đẩy đầu nhỏ của Bảo Bảo ra.

Vài giọt chất lỏng trắng rơi xuống sàn.

Quang Chính áy náy nhìn bảo bảo, không nghĩ tới câu đầu tiên Bảo Bảo nói hoàn toàn đánh mất áy náy của hắn.

“Ngươi thật sớm tiết! Thật là vô dụng, chả lẽ mụ mụ ta lúc nào cũng cùng nam nhân vô dụng như ngươi, bị liếm vài cái liền lên cao trào? Thật là vô dụng!”

Bảo Bảo không cười vẫn cúi đầu mà nói.

Lời nói của Bảo Bảo đã kích thích tinh thần của Quang Chính, một nam nhân bình thường tối để ý chính là người khác nghi ngờ hắn yếu tinh lực.

Quang Chính đứng lên ôm Bảo Bảo vào trong lòng thầm nghĩ muốn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang tổn thương tự trọng của hắn, hơn nữa hắn lại không để ý mà cắn cắn đôi môi nhỏ nhắn.

Quang Chính cởi quần áo của Bảo Bảo nhưng hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì.

Thẳng đến lúc bảo bảo không thể thở nổi, dùng bàn tay nhỏ bé đánh vai của hắn, Quang Chính mới khôi phục lý trí.

Nhìn tiểu Bảo Bảo tròng lòng ngực mình chu cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt nhìn hắn, lương tâm Quang Chính bắt đầu nổi dậy.

Thiên a! Hắn làm cái gì! Chỉ kém một chút liền cường bạo chính con mình.

Quang Chính đẩy Bảo Bảo đang ở trong lòng mình ra liền chạy về phòng mình.

“Rầm” Một tiếng sập cửa vang lên.

Bảo Bảo mạc danh kỳ diệu nhìn cái bóng biến mất trước mắt, sau đó liền cau có mặt mũi.

“Làm cái gì? hảo tâm giúp ngươi, có gì sai? Sao lại phát giận.”

Ai! Có một số việc có lẽ một tiểu hài tử chín tuổi không thể nào hiểu được.

Hoàn

## 6. Chương 6

Từ khi phát sinh sự kiện kia, mỗi lần Quang Chính nhìn bảo bảo đều có chút mất tự nhiên, nhưng Bảo Bảo lại không có phản ứng gì, như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Quang Chính đêm hôm đó phóng túng như vậy, hắn cho rằng mình đã lâu không có nữ nhân, cấm dục lâu ngày mới dẫn ra kết quả như vậy.

Lúc này cùng lúc có đồng nghiệp giới thiệu bạn gái cho hắn làm quen, vì thế hắn cũng chủ động đi gặp mặt.

Một ngày nọ vào buổi tan tầm đồng nghiệp nói cho hắn biết đã hẹn nữ nhân kia đêm nay gặp mặt, Quang Chính vẫn do dự một chút, đầu tiên hắn nghĩ tới bảo bảo có lẽ đã nấu cơm chờ hắn về.

“Nhà ta còn có tiểu hài tử chờ, ta mà đi thì không tốt đâu, hẹn lại ban ngày đi.”

“Này không được, lần đầu tiên gặp mắt ngươi liền bội ước, con gái nhà người ta sẽ nghĩ ngươi thế nào? Huống chi đứa nhỏ kia cũng không phải con ngươi, chỉ là người không quen biết, phóng cho người khác sớm bảo nhóc tự sinh tự diệt đi, ngươi chịu như vậy đã được rồi, chẳng lẽ vì đứa nhỏ không cùng huyết thống kia mà cả đời làm La Phu sao?”

“Được rồi được rồi, ta chỉ nói vậy, ta đi là được rồi!”

Quang Chính hiện tại mỗi lần nghe nhắc tới bảo bảo liền mất hết lý trí. Vì thế cắn răng mà gọi điện về cho Bảo Bảo, nói là đêm nay tăng ca sẽ về trễ, chính mình lại đi thân cận.

Bảo Bảo buông điện thoại xuống, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn của mình.

Làm cái gì? Xem ngày mai là cuối tuần nên làm bốn món một canh cho hắn ăn, tăng ca cũng không nói sớm. Y đứng lên mang thức ăn bỏ vào thực hạp, mang cho hắn ăn, dù sao ăn cơm xong mới có khí lực làm việc.

Bảo Bảo bỏ thức ăn vào trong hạp, ra cửa ngồi xe nửa giờ mới đến được chỗ làm việc của Quang Chính.

Bảo Bảo ngọt ngào cười với nhóm thúc thúc, a di trước mặt, hơn nữa ngọt ngào lên tiếng hỏi thăm, lập tức có người hảo tâm cho y biết hành tung của Quang Chính.

“Ba ba ngươi hôm nay đi thân cận rồi, hắn không nói cho ngươi biết sao? Nhĩ hảo ngoan. Còn biết đem cơm cho ba ba, muốn hay không a di chở ngươi về? Mình ngươi đi xe về không sợ hay sao?”

Bảo Bảo kiên định lắc đầu, nước mắt ở đôi mắt trực chờ rơi xuống.

“A di, người biết ba ba đi nơi nào không?”

“Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút coi có ai biết không?”

Không đến một khắc, người kia liền quay trở về.

“Ba ba ngươi đang ở quán cà phê đối diện, ngươi muốn qua đó tìm hắn sao? Muốn ta dẫn ngươi sang không?”

“Cám ơn a di, ta chính mình qua là tốt rồi, cái này ta đã mang đến, nếu không chê thì người cứ cầm lấy mà ăn đi.”

Bảo Bảo đem thực hạp để trên bàn, chính mình liền chạy ra ngoài.

Bảo Bảo tiến vào quán cà phê đối diện, liền nhìn thấy Quang Chính cùng với một nữ nhân cười nói vui vẻ.

Bảo Bảo xấu xa xoa xoa chóp mũi mình, hảo, ngươi dám gạt ta, xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi.

Bảo Bảo mang theo vẻ mặt khẩn trương chạy qua, đi tới bàn Quang Chính đang ngồi.

“Ba ba! Không tốt, a di mà ngươi làm cho bụng lớn lên lại tới nhà náo loạn, ô ô~~, Bảo Bảo còn chưa kịp ăn cơm xong, hảo đói a!”

Vừa nói vừa ghé vào trên đùi của Quan Chính mà ô ô, nhìn cực kỳ đáng thương.

“Bảo Bảo, ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Quan Chính cảm giác được mọi người chung quang nghe được lời này đều liếc mắt nhìn hắn, đang muốn khiển trách lời nói nhảm của Bảo Bảo. Tiểu thư đối diện lúc này đứng lên.

“Nếu Quan tiên sinh trong nhà có chuyện, ta đây đi trước.”

Nữ nhân kia chạy trốn như phía sau có lang truy đuổi, thẳng đến không còn nghe tiếng bước chân, Bảo Bảo lúc này mới ngẩng đầu lên mà lộ ra nụ cười đắc ý.

“Quan Giai Bảo! Xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi? Đi trở về nhà ngay!”

Quan Chính sắc mặt bị chọc tức đến trắng bệch, liền ôm lấy Bảo Bảo đi ra ngoài.

Hoàn

## 7. Chương 7

Quan Chính về đến nhà liền đem Bảo Bảo vào phòng ngủ, phát hỏa đem Bảo Bảo đặt lên giường, thấy mình bị nam nhân tức giận mà đặt lên giường Bảo Bảo cũng chỉ trợn mắt nhìn đối phương.

“Bảo Bảo, ngươi biết hôm nay mình là sai gì không?”

“Ta cái gì cũng không có làm, ta chính là cứu ngươi khỏi tay bổn nữ nhân kia, ngươi hẳn là phải cảm tạ ta mới đúng.”

“Ngươi…….”

Quan Chính không thể nói gì, bắt đầu suy nghĩ có nên hay không giáo huấn Bảo Bảo một chút.

Quan Chính ôm lấy Bảo Bảo đặt lên trên gối, đi tới bên người y, định đánh xuống mông y để giáo huần y một chút, chỉ thấy bàn tay Quan Chính nâng cao lên đến khi gần đến cái mông nhỏ nhắn đó thì ngừng lại.

Nói thật Quan Chính có chút do dự, đã không nói cho Bảo Bảo mình đi thân cận, khi Bảo Bảo đến công ty hắn làm việc mới phát hiện hắn nói dối nhất định trong lòng y bị tổn thương, mới có thể nói dối làm cho hắn khó xử, lại nói tiếp hắn cũng có điểm sai, nhưng chuyện hôm nay đã dọa bao nhiêu người về sau hắn không còn dám đi quán cà phê đó nữa.

Bảo Bảo nằm yên chờ bàn tay kia hạ xuống, qua mốt lâu cũng không có cảm giác đau, y biết Quan Chính đang do dự.

Bảo Bảo hấp hấp cái mũi làm khúc dọa đầu, sau đó bắt đầu khóc rống lên.

“Ta biết ngày mai chính là ngày cuối tuần nên cố ý làm bốn món mặn cùng một món canh chờ ngươi trở về, nhưng ngươi chỉ một cuộc điện thoại lại nói tăng ca, ta sợ ngươi đói nên đã đi xe lên công ty đưa cơm cho ngươi, nhưng lại phát hiện ngươi gạt ta, ta lúc ấy tức giận nên mới có thể nói ra những lời như thế, Bảo Bảo biết nói dối là không đúng, ta quản chuyện của ngươi, ta là vì cái gì?. Nương tử trước đây của ngươi mang ta đến đây làm gánh nặng cho ngươi, thời điểm mụ mụ chết đáng ra ta nên vào cô nhi viện, ngươi hảo tâm phải biết ta nghe lời là để cảm ơn ngươi, ta chọc giận ngươi, ngươi không vui ta sẽ bị đánh, bị vứt bỏ! Ô ô~~!!”

Bảo Bảo càng nói càng thảm, Quan Chính nghe vậy nghĩ tâm địa của mình có phải hay không rất xấu.

Nhìn Bảo Bảo ngày khóc càng lớn, Quan Chính vội vàng ôm lấy thân thể y, dùng lực nhẹ vỗ về y.

“Cục cưng, đừng khóc. Ta sẽ không không cần ngươi, sẽ không đem ngươi vào cô nhi viện, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, ta sẽ không đánh ngươi, ngươi xem vừa rồi nói đánh ngươi, ta chính là chưa hạ thủ a, Bảo Bảo ngoan, đừng khóc”

“Ngươi nói thật sao?”

“Ta thề, chính là thật.”

“Tốt lắm ngéo tay!”

Bảo Bảo còn thật sự cùng Quan Chính vương ngón tay nhỏ bé ngéo tay thề, tiểu cục cưng cũng đã thành công lừa Quan Chính đối với mình hứa hẹn.

Qua một hồi lâu, Bảo Bảo cùng Quan Chính đến bên bàn ăn, trên bàn cũng chỉ còn một ít thức ăn, Bảo Bảo lấy thức ăn ra, sau đó nhét đôi đũa vào tay Quan Chính.

“Phần của ngươi ta đã đem tới công ty cho ngươi, không thấy ngươi ở đó ta đã tặng cho người khác rồi, đây là ta làm cho ta, ngươi có vẻ vất vả, ngươi ăn trước đi, ta làm cái khác.”

Có một hài tử hiểu biết như thế, Quan Chính cảm động đến muốn khóc, vì thế đem Bảo Bảo ôm lên trên đùi mình.

“Không cần phiền toái, cùng nhau ăn luôn là tốt rồi.”

Quan Chính yên lặng ăn cơm, Bảo Bảo đột nhiên nhảy xuống chạy vào phòng bếp lấy cho hắn một lon bia ướp lạnh. Quan Chính nhận lấy, thuận tay sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn của Bảo Bảo.

Bảo Bảo vui vẻ đối với hắn cười cười, ngay thời điểm ấm áp này, Bảo Bảo quay đầu lại nhìn Quan Chính thoải mái uống rượu và ăn cơm.

Đột nhiên có một vấn đề.

“Ngươi vội vã thân cận tìm nữ nhân, có phải hay không là do cái chuyện Điệp Phiến kia?”

Hoàn

===========================

## 8. Chương 8

Nghe được lời này, Quan Chính uống không nhiều nhưng lại lập tức đỏ mặt, nột nột đối với Bảo Bảo nói.

“Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu.”

“Ai nói? Ta biết, ngày đó sau khi giúp ngươi giải quyết một lần, ta đi tìm hiểu trên sách, trên sách ghi nói sau khi hôn nam nhân còn phải làm 2-3 thứ, còn phải uy no tính dục của nam nhân, ta còn đi mượn A Phiến, thế nhưng lại cho ta mượn Điệp Phiến, làm cho ta biết được, nam nhân cùng nam nhân cũng có thể làm.”

Quan Chính khiếp sợ trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

“Bảo Bảo, ngươi đi mượn cái loại lừa đảo này, cái kia không phải phải có chứng minh thư sao?”

“Ta cầm chứng minh thư của ngươi, cái kia cũng không có vấn đề gì, bình thường ngươi bao lâu làm một lần? Có lẽ từ khi mụ mụ ta chết tới giờ ngươi cũng đã lâu không làm, có lẽ ngươi nhịn cũng đã lâu rồi.”

“Bảo Bảo ngươi mượn Điệp Phiến sao?”

“Đúng vậy, ta vẫn còn giữ ở trong tủ kia.”

Nói xong Bảo Bảo liền tới tới tủ liền lấy cái kia ở ngăn kéo lấy ra, kia chẳng phải là nam nam A Phiến sao.

Quan Chính vừa thấy cái VCD trước mặt, lại bắt đầu nóng lên, mấy tên chết tiệt, hài tử nhỏ như vậy chỉ cần cầm chứng minh thư của người khác liền dám cho y mượn, ban ngày nhất định phải cùng y tới đó nói lý lẽ. Còn có cái bao của Điệp Phiến này thật sự làm hắn nóng lên, nơi đó đang phản ứng thật sự không thể nào lừa người.

Vội vàng ăn hết cơm, Quan Chính mệt mỏi đi vào phòng, đại khái lúc hơn mười hai giờ, Quan Chính thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, vì thế lén lút đi ra khỏi phòng, đầu tiên hắn cố ý đi tới trước cửa phòng Bảo Bảo nghe, thấy không có âm thanh, xác định Bảo Bảo đã ngủ, hắn mới đi tới phòng khách, mới dám mở Điệp Phiến mà Bảo Bảo đã đưa hắn xem lúc buổi chiều.

Quan Chính nhất thời không biết mình có đồng tính luyến ái hay không, nhưng nhìn thấy hình ảnh một hài tử mười tuổi bị một thiếu niên khoảng mười ba mười bốn đặt dưới thân thương yêu, nơi đó chính mình lại phản ứng mãnh liệt như vậy.

Quan Chính thoát quần, bắt đầu lấy tay kích thích hạ thể của mình.

Lại không nghĩ đến Bảo Bảo đã thấy hết mọi thứ.

Bảo Bảo đi tới, thừa lúc Quan Chính đang xấu hổ sửng sốt mà đi đến mà cầm lấy phân thân của hắn, cũng học theo hình ảnh động tác trên TV mà dùng đầu lưỡi liếm trên phân thân.

Dương vật đang nổi gân xanh, Bảo Bảo lại dùng đầu lưỡi liếm làm nơi đó ngày càng lớn hơn. Nơi đó xuất hiện những đường gân xanh tím.

Quan Chính nhìn Bảo Bảo dùng đầu lưỡi liếm nơi đó của hắn, đầu lưỡi lướt qua nơi đó làm địa phương đó ngày càng tỏa nhiệt. Hắn muốn đẩy Bảo Bảo ra, lý trí nói với hắn như vậy là không đúng, nhưng \*\*\* cuối cùng cũng chiến thắng lý trí.

Quan Chính nâng mông mình lên, hạ thể cứ thể mà càng hiện rõ trước mắt Bảo Bảo, Bảo Bảo càng thêm dùng cái miệng nhỏ nhắn âu yếm nơi đó của hắn, cuối cùng thoải mái mà rên rỉ ra tiếng.

“Ân! A!”

Bảo Bảo nhìn màn hình thấy tiểu công dùng đầu lưỡi của mình liếm vào hậu môn của đối phương, Bảo Bảo nhăn mặt cảm thấy nơi đó có chút bẩn, ngay sau đó tiểu công lấy một ngón ta cắm vào hậu huyệt của đối phương.

Bảo Bảo cũng học theo lấy một ngón tay cắm vào nơi đó của Quan Chính.

Quan Chính chỉ cảm thấy phía sau mình cảm thấy lành lạnh, một người thông minh như hắn, đã biết chuyện gì, vừa nhìn thấy hình ảnh trên TV thì đã thấy hai người đó sắp vào cao trào.

Tên đã trên dây không thể không bắn, nhìn con người trước mặt mình không biết mình làm sai điều gì, Quan Chính quyết định cho Bảo Bảo biết chính y đang làm gì.

Hoàn

## 9. Chương 9

Quan Chính cắn răng đem thân thể của Bảo Bảo lại cái bàn, hung hăng cắn lên cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Bảo, sử dụng bàn tay cố định cái đầu nhỏ nhắn của hắn.

Quan Chính đem đầu lưỡi của mình vào cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Bảo quấy nhiễu, ôm lấy bả vai của Bảo Bảo như muốn đem thân thể nhỏ bé của Bảo Bảo cùng mình trở thành một.

Bảo Bảo nhíu mày, sau đó như hiểu được cái gì, đột nhiên hỏi một câu.

“Vừa rồi là phương thức hôn của người Pháp sao? Ta tưởng là dùng răng cắn, vừa rồi ngươi không cắn ta, ta thật muốn nhìn ngươi làm như thế nào, ngươi mà dám cắn ta, nhất định ta sẽ cắn ngươi. Cảm giác thật không tệ!”

“Còn có nhiều chuyện phải làm a, ai kêu ngươi nhìn lén chuyện người lớn, đối với ngươi quả thật là quá sớm để làm, nhưng hiện tại muốn dừng cũng dừng không được.”

Quan Chính vừa nói xong liền buông cái đầu nhỏ nhắn của Bảo Bảo ra, cúi đầu xuống liếm lên nhụy hoa nhỏ nhắn trên ngực của Bảo Bảo.

“Hắc hắc, hảo ngứa, ngươi cầm tin cún con sao?”

“Ai! Ngươi còn quá nhỏ!”

Quan Chính cảm thán một tiếng, một oa nhi không đến mười tuổi xem ra vận không thể nào hiểu được như thế nào là hưởng thụ \*khoái hoạt\*

Quan Chính kéo quần lót của Bảo Bảo xuống, dùng miệng hàm trụ tiểu kê kê của hắn, Quan Chính lại dùng tay kích thích nơi hạ thể của mình, khơi mào lửa nóng, chậm rãi lấy dịch thể của mình.

Quan Chính dùng ngón tay cẩn thận đem dịch thể bôi lên tiểu cúc huyệt của Bảo Bảo. Cũng thử đem ngón tay của mình vào cúc huyệt nhỏ bé của Bảo Bảo, nhẹ nhàng mở rộng nơi đó.

Ngón tay xâm nhập không biết chạm vào nơi nào kích thích Bảo Bảo, Bảo Bảo bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ.

“A a ~~ ân!”

Thanh âm đáng yêu kiều mị kích thích hạ thể của Quan Chính, nơi đó bắt đầu run rẩy mà đứng lên, Quan Chính muốn kích thích Bảo Bảo thêm, vì thế lấy tay kích thích thêm nơi hậu huyệt của Bảo Bảo. Nhẹ nhàng hỏi: “Nơi này thoải mái sao? Hay là muốn sâu thêm nữa?”

Bảo Bảo đối với tình hình này không hề có kinh nghiệm, cảm thấy nơi hạ thể của mình run rẩy mà bắt đầu bối rối, y chỉ biết ngón tay trong cơ thể mình lướt qua trong đó cảm thấy hảo ngứa, trực giác muốn Quan Chính lấy ngón tay ra, y cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Đem ngón ta ngươi lấy ra, không cần ngón tay ngươi, thật là khó chịu a.”

Bảo Bảo lấy tay ôm lấy thân thể của Quan Chính.

“Tốt lắm, không cần tay ta, đổi thứ khác được không?”

Quan Chính ôm lấy Bảo Bảo đặt xuống ghế sô pha, hắn thì đối mặt với Bảo Bảo, hai tay đem chân Bảo Bảo nâng lên.

Quan Chính đem hạ thể của mình nhắm thẳng ngay tuyệt cúc huyệt của Bảo Bảo mà đi vào.

“A!” Bảo Bảo kêu lên một tiếng chỉ biết có vật gì đó đi vào tiểu thí của mình, cảm thấy nơi đó nhiệt trướng cảm thật thứ đó rất lớn, đặc biệt khi Quan Chính động thân thể thì y lại cảm giác càng thoái mái.

Ước chừng qua một khắc, Bảo Bảo liền cảm thấy động tác sát nhâp đó có chút nhàm chán.

“Ngươi có khỏe không?Ta trong bụng cảm thấy kỳ quái, tựa như ta nghĩ không ổn lắm, ngươi làm chừng nào mới có thể rút ra?”

“Không có, đợi lát nữa, ngươi thấy thoải mái một chút, ngươi sẽ lập tức thích.”

“Được rồi, nếu làm vậy khiến ngươi cảm thấy thoải mái, nhưng là ta nghĩ rốt cuộc ngươi lấy gì cắm vào cơ thể ta, thật là tiểu kê kê sao? Kê kê của ngươi lớn vậy sao?”

Làm một người nam nhân sao cói thể để cho người khác nghi ngờ nơi đó của mình nhỏ. Quan Chính giống như nóng lòng chứng minh, ôm Bảo Bảo ngồi dậy, ý muốn Bảo Bảo nhìn nơi đó của mình.

Bảo Bảo thấy được cái kia của hắn đang bao gọn trong nơi đó của mình, nộn thịt phấn hồng gắt gao bao lấy phân thân xanh tím của nam nhân.

Bảo Bảo nghiêm túc nhìn nơi đó của Quan Chính mà thấy hãn, mà cũng vì đang kích tình mà khuôn mặt trở nên hồng hồng và cùng lúc đó Bảo Bảo đã có một lời thề.

“Ta hiện tại cho ngươi sáp, chờ nơi đó của ta lớn lên, ngươi nhất định phải để ta sáp.”

Hoàn

## 10. Chương 10

Quan Chính nên cảm thấy may mắn vì khi Bảo Bảo nói lời này hắn đạt tới cao trào nên không thể nghe, nếu không nhất định hắn sẽ bị dọa đến không thể tiết.

Hạ thể Quan Chính vận động vài cái liền đem tinh hoa của mình bắn hết vào trong người của Bảo Bảo.

Quan Chính đặt Bảo Bảo trên ghế sô pha, nhưng vừa đặt mông Bảo Bảo xuống ghế sô pha y liền phát ra tiếng kinh hô: “A! Đau!”

Bảo Bảo ôm chặt lấy Quan Chính không chịu buông tay.

Quan Chính đau lòng ôm lấy Bảo Bảo ngồi trên người mình, còn hắn thì ngồi trên ghế sô pha, làm cho Bảo Bảo thoải mải dựa trên ngực mình.

Quan Chính dựa cằm mình trên đỉnh đầu Bảo Bảo, tự trách hỏi.

“Bảo Bảo thân thể ngươi không sao chứ?”

“Hoàn hảo, đừng lo, chỉ là thí thí có điểm đau.”

“Như vậy a? Thật xin lỗi Bảo Bảo, ta đối với ngươi thật quá phận, ta đáng chết.”

“Không nghiêm trọng như vậy, chỉ cần sau này ngươi phải nhớ rõ, sớm về nhà, nhớ ta ở nhà chờ ngươi là tốt rồi, ngươi còn tìm nữ nhân nữa không? Chuyện nữ nhân làm được Bảo Bảo cũng có thể làm được a! Ta có thể nấu cơm cho ngươi, ngay cả chuyện người lớn ta cũng có thể cùng ngươi làm, như vậy ngươi còn đi tìm nữ nhân nữa không?”

“Ân, ta nhớ kỹ, ở nhà lúc nào cũng có Bảo Bảo chờ ta, về sau ngày nào ta cùng Bảo Bảo sẽ bên nhau, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

“Chịu trách nhiệm? Nghe sao giống phim tình cảm nam diễn viên sau khi ở một đêm tại nhà của nữ diễn viên, đêm hôm sau đều nói những lời như thế này, uy! Ngươi không cần để ý.”

“Bảo Bảo chờ ngươi mười tám thì ta cũng đã bốn mươi, đến lúc đó nhìn ta như một lão nhân, ngươi xác định còn muốn bên ta sao?”

Quan Chính mơ hồ cùng Bảo Bảo bàn luận về tương lai.

Bảo Bảo không phải là hài tử thân sinh của hắn, chờ khi Bảo Bảo có thể tự lập, y như thế nào còn quan tâm tới phụ thân không có cùng huyết thống như hắn sao?

“Ngươi yên tâm, ta biết ngươi bổn, ta không chiếu cố người thì ngươi sẽ bị bổn nữ nhân khác lừa, cho nên ta sẽ luôn bên ngươi, nhìn thấy nữ nhân nào khả nghi, ta sẽ thay ngươi đuổi các nàng đi, coi như ta làm việc thiện đi.”

Bảo Bảo nói như đang bản thân mình đang ban đại ơn cho Quan Chính.

“Bảo Bảo ngươi còn nhỏ, sao lại có thể nói vậy, về sau ngươi sẽ hối hận, bất quá ngươi yên tâm, nếu ngươi không muốn có nữ nhân vào cửa gọi nàng là mụ mụ, ta sẽ đáp ứng ngươi, trước khi ngươi trưởng thành ta sẽ không cưới vợ. Phụ tử chúng ta sẽ bên nhau vài năm”

“Ta còn nhỏ sao? Chờ qua một thời gian, khi ta mười ba tuổi lúc đó ta cũng đã trưởng thành, thời điểm đó có thể làm, hảo hảo rửa thí thí của ngươi chờ Bảo Bảo đến đi.”

“A!?”

Quan Chính mở to hai mắt không tin được những gì mình vừa nghe, đây sao có thể là lời của một hài tử chín tuổi nói sao? Đứa trẻ này đang suy nghĩ gì? Là ai dạy cho y?

Quan Chính đem những lời của Bảo Bảo thành những lời nói đùa, cũng không đặt ở trong lòng, hơn nữa cuộc sống cũng rất hạnh phúc, trước khi ra cửa có người đứng trước cửa nói hắn về sớm, về nhà có người nấu cơ chờ hắn về, cuộc sống như vậy đã quá đủ

Cuối tuần Bảo Bảo cho hắn một cơ hột thân cận, nói cho hắn phát tiết dục vọng của mình, tuy rằng qua hôm sau vì hắn không thể tiết chế chính mình mà làm Bảo Bảo nằm một chỗ cả ngày, nhưng Bảo Bảo vẫn kiên trì muốn hắn làm, nói là sợ hắn không kiềm chế được tìm người khác, tìm một mụ mụ cho y.

Cuộc sống như vậy có thể coi là hạnh phúc? Nhưng lại có một chuyện lại làm tan vỡ hết cuộc sống êm đẹp của cả hai.

Hoàn

## 11. Chương 11

Thời gian nháy mắt trôi qua, một một buổi sáng Bảo Bảo thực bình tĩnh nói với Quan Chính.

“Ta tối qua bị mộng tinh, sàng đan đặt ở kia, buổi tối ta sẽ giặt, giữa trưa ngươi có ăn cơm không?”

“Này…….”

Quang Chính đang do dự muốn hỏi có phải hay không Bảo Bảo muốn cùng hắn làm chuyện năm xưa, chỉ nghĩ nhưng lại không dám nói ra miệng.

“Giữa trưa ta phải tăng ca.” Quan Chính nghẹn lời cũng chỉ có thể nói ra một lời như vậy.

“Không trở về không sao, buổi tối ta sẽ làm bữa ngon chút để chúc mừng, ta đã lớn, ngươi nghĩ xem có muốn đặc biệt ăn gì không? Sau khi học về ta sẽ đi mua.”

“Chân gà nướng, thịt nướng, cá nướng, ba ba hấp, tiện đường thì mua một chai rượu đế, ta phải đi làm. Ngươi hôm nay tự đi xe đi học nha, hôm nay công ty ta có việc gấp.”

Quan Chính nghĩ Bảo Bảo nói là sự thật, mà đã là sự thật thì tránh không khỏi, chịu một chút trước tiên làm tẩm bổ, lại uống một chút rượu, để mình say đi để không nhớ gì, như thế thì mọi chuyện cũng sẽ trôi qua.

Quang Chính bối rối trốn đi, thiếu chút nữa đụng vào khung cửa.

Bảo Bảo nhăn mặt, kỳ quái nhìn bố dượng y, y bình thường cũng hay cằn nhằn bộ dáng của hắn trông thật bổn, nhưng không kỳ quái như hôm nay, tái quan sát, hắn đúng là bổn a.

Sắc nhân không có can đảm, thật không biết hắn là người như thế nào, ở bên ngoài thì không dám quá thân mật với y, sợ người khác nhìn ra điều gì đó, lúc y chín tuổi liền đem y ăn, ăn y hết bốn năm liền, nhưng mỗi lần ăn y xong hắn đều có cảm giác tội lỗi nghiêm trọng.

Y đã từng nói chờ y trưởng thành, sẽ làm công, nhưng y không thể tưởng tượng được, y còn nhỏ như vậy, hắn sợ cái gì? Chẳng lẽ tẩm bổ một chút thì nơi đó sẽ không đau sao? Có lẽ hắn cần an ủi tâm lý của mình? Còn muốn uống rượu, đáng sợ đến vậy sao?

Buổi tối Quan Chính đợi đến khi công ty đóng cửa mới đi về, cho dù tâm tình phức tạp nhưng vẫn không thể không về nhà. Vào cửa đã không nhìn gì mà đã ngồi vào bàn.

Bảo Bảo mang canh ra liền nhìn thấy Quan Chính cầm chai rượu mà uống. Đồ ăn thì không ăn thứ gì.

Bảo Bảo không đồng ý mà nhìn Quan Chính, chậm rãi la hắn.

Quan Chính loạng choạng đứng dậy.

“Bất cứ giá nào, làm liền làm đi, ai kêu ta thượng ngươi trước, hiện tại hối hận cũng đã trễ, coi như báo ứng, ngươi tới đi.”

Quang Chính loạng choạng đi đến trước mặt Bảo Bảo, đứng đối diện với Bảo Bảo.

Bảo Bảo ngửi thấy mùi rượu từ thân thể hắn, khó chịu đẩy hắn ra.

“Ngươi hối hận? Ngươi có cái gì phải hối hận?”

“Ta hối hận đã thượng ngươi, ta không phải là người, sớm biết ta nên tìm người nữ nhân khác khi mụ mụ ngươi đã chết, ngươi chính là con mình, ngươi không phải nói muốn làm công sao, coi như ta trả cho ngươi. Đến đây đi!”

Bảo Bảo đẩy ghế đứng lên, đôi mắt đỏ hoe đối với Quag Chính hét lên.

“Ngươi không cần hối hận, hối hận phải là ta, ngươi cho ngươi thật giỏi sao? Ta đối với tửu quỷ như ngươi còn không có hứng thú, ta này không bám theo ngươi nữa, ngươi muốn tìm nữ nhân thì đi tìm đi! Ta về sau không còn quan hệ với ngươi, ngươi là kế phụ, ta là con, chúng ta cứ như vậy đi!”

Ngày thứ hai, Quan Chính thấy mình tỉnh dậy ở sô pha, mở mắt ra lại cảm thấy sau cơn say vừa đau bụng vừa đau đầu, phát hiện trên bàn không có thứ gì, cửa phòng Bảo Bảo vẫn còn đóng, cảm thấy có điềm xấu.

Quan Chính nhớ lại chuyện tối qua, sắc mặt lập tức đại biến, hình như hắn đã nói gì sai.

Quan Chính đứng lên tới trước cửa phòng Bảo Bảo. Nâng tay lên gõ, Bảo Bảo bên trong mở cửa ra

“Bảo Bảo sớm.”

Quan Chính lấy lòng hỏi.

Bảo Bảo cũng không thèm liếc mắt hắn một cái, sách cặp bước qua hắn đi ra khỏi cửa.

Quan Chính lại mở miệng nói.

“Hôm qua là ta sai.”

Bổn! Sáng sớm không nên chọc tức Bảo Bảo. Đợi tối Bảo Bảo về nói sau.

Hiển nhiên Quan Chính đã sai lầm rồi, sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Hoàn

## 12. Chương 12

Quan Chính biết rõ chính mình nói sai đã làm đắc tội với Bảo Bảo, buổi tối về nhà sợ đối mặt với sắc mặt âm trầm của y, vào cửa cố ý đi chậm lại.

Trước kia giờ này Bảo Bảo đã nấu xong đồ ăn, ngồi bên cạnh bàn chờ hắn về, nhưng hôm nay hắn cảm thấy rất kỳ quái.

Quan Chính khẩn trương đi vào cửa, nhưng bàn ăn trống rỗng, tại trù phòng cũng không có động tĩnh, Quan Chính đi vào cửa liền không thấy người, hắn đi vào trong phòng Bảo Bảo cũng không có ai, Quan Chính tự an ủi mình, có khả năng Bảo Bảo còn ở lại trường làm bài tập gì đó, đợi lát nữa y sẽ về.

Quan Chính ngồi trên bàn chờ a, chờ a, đợi lâu đến nỗi ngủ quên trên bàn, thẳng đến tiếng điện thoại vang lên hắn mới giật mình tỉnh giấc.

“Uy! Cho hỏi tìm ai? Đúng vậy, ta đã biết, có thể nói Bảo Bảo nghe điện thoại không? Y đang làm bài sao? Vậy không nên quấy rầy.”

Quan Chính buồn bã để điện thoại xuống, vừa rồi là đồng học của Bảo Bảo gọi tới, nói Bảo Bảo hôm nay ở nhà hắn, bọn họ cùng nhau làm bài tập, nhìn trời đã khuya, nên hắn xin phép cho Bảo Bảo ở lại, hôm nay sẽ không về.

Quan Chính đói bụng, nằm trên giường, như thế nào cũng không ngủ được.

Ngày hôm sau, Bảo Bảo trở về nhà. Vào cửa chỉ nói một câu.

“Ba, ta đã về, ta đã ăn ở bên ngoài, còn có bài tập ta trở về phòng ngồi làm.”

Quan Chính nhìn bàn ăn trống rỗng muốn hỏi một câu, cơm chiều của hắn phải làm sao bây giờ? Nhưng hắn biết hắn đắc tội với Bảo Bảo trước, Bảo Bảo đang tức giận, chắc chắn sẽ không để ý tới hắn.

Còn có phải vừa rồi Bảo Bảo gọi hắn là ba? Không bình thường thực không bình thường, Bảo Bảo trước kia mặc kệ hắn nói sao vẫn chỉ gọi tên hắn, hiện tại sao lại gọi hắn là ba ba, lòng hắn cảm thấy như muốn khóc, không biết có phải hay không là do đói bụng.

Loại tình huống này xảy ra một ngày, hai ngày............Thẳng đến, Quan Chính biết được Bảo Bảo sẽ không nấu ăn cho hắn nữa, hắn lại trở về thói quen ăn uống trước đây chỉ biết có uống rượu.

Đột nhiên có một ngày, Bảo Bảo bước vào cửa, Quan Chính định cùng Bảo Bảo hảo hảo nói chuyện, nói thật ra mấy ngày nay hắn đã không chịu nổi, thức ăn ở quán thật sự không ngon, Bảo Bảo nấu mới là mỹ vĩ, chỉ có Bảo Bảo nấu mới hợp khẩu vị của hắn.

Bảo Bảo mới vào cửa, Quan Chính liền vọt đến.

“Bảo Bảo, ta nghĩ……”

Quan Chính còn chưa nói xong, Bảo Bảo liền tránh qua cho nữ nhân phía sau đi vào.

“Người này chính là kế phụ của ta không cần phải sợ, chúng ta vào phòng nói chuyện đi.”

Nói xong, Bảo Bảo liền kéo nữ sinh kia vào phòng của mình.

Đi ngang qua trước mặt Quan Chính, Bảo Bảo ngay cả liếc mắt cũng không làm, chỉ nói một câu.

“Có chuyện, buổi tối nói sau, chúng ta còn phải làm bài tập.”

“Bá phụ hảo.”

Nữ sinh kia chào hỏi.

Quan Chính sửng sốt một chút, nhưng cũng trả lời.

“Hảo.”

Nhìn Bảo Bảo lôi kéo nữ sinh vào phòng, đóng cửa lại, Quan Chính bắt đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kia, sờ sờ túi áo thấy còn gói thuốc.

Hắn vô thức lấy điếu thuốc ra châm lửa, hắn lại nhớ tới Bảo Bảo không thích hắn hút thuốc trước mặt y, hắn cũng đã vài năm không có hút thuốc. Quên đi, dù sao Bảo Bảo cũng đã mặc kệ hắn.

Ước chừng khoảng một giờ sau, Quan Chính cũng đã hút hết gói thuốc, nhìn cửa phòng Bảo Bảo mở cửa ra, Bảo Bảo đưa nữ sinh kia ra ngoài, sau đó tới trước mặt hắn.

“Ba, người có chuyện muốn nói với con sao?”

“Bảo Bảo, người kia là đồng học của con sao, so với ngươi ta cảm thấy nàng lớn hơn, ngươi lại còn nhỏ, hai người các ngươi không cảm thấy không thích hợp sao?”

Bảo Bảo nháy mắt, đồng học đó so với y lớn hơn ba tuổi.

“Sẽ không a, ta thích người hơn ta, hơn nữa nàng đối với ta thành thực, ít nhất nàng nói cho ta biết, nàng thích ta, cảm tình sau này có thể bồi dưỡng? Ta quyến định cùng nàng xây dựng tình cảm.”

“Ngươi còn nhỏ a.”

“Nhưng ta biết mình đang làm gì? Đối với việc mình làm tuyệt sẽ không hối hận.”

Nói xong nói, Bảo Bảo vào phòng không trở ra.

Hoàn

## 13. Chương 13

Quan Chính lấy một chai rượu ra ngồi uống một mình, chỉ một ngụm mà hết nửa chai, hắn không nói gì vì trong làm cảm thấy không thoải mái, áp lực khó chịu.

Khoảng hai ba giờ đêm, Bảo Bảo bị thanh âm nôn mửa đánh thức, đi vào WC liền thấy Quan Chính đang dựa vào bồn cầu mà ói, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, có lẽ do hắn đã uống quá nhiều rượu.

Bảo Bảo vốn đã quyết tâm mặc kệ hắn, nhưng nhìn hắn như vậy, vẫn như thói quen cũ mà bắt đầu lo lắng.

Bảo Bảo đi đến vỗ vỗ lưng hắn, muốn hắn thoải mái một chút, nhìn thấy hắn không còn nôn mửa nữa, liền lấy khăn ướt lau mặt cho hắn, cầm chén nước uy hắn uống. Nhìn hắn ngồi dưới đất tỉnh táo trở lại, mới chậm rãi đem lo lắng nói ra.

“Uống rượu nhiều rất khó chịu, về sau cẩn thận một chút, hiện tại có điểm nào khó chịu không?”

“Ngươi không phải mặc kệ ta sống chết sao? Còn để ý tới ta làm gì?”

“Ngươi nói đạo lý một chút được không? Là ngươi hối hận khi ở bên ta, ta mới quyết định làm một người con bình thường.”

“Nói hối hận, không bằng nói ta lo lắng, ngươi còn nhỏ sau này có nhiều biến cố, sau này sẽ có rất nhiều biến cố, ta và ngươi làm chuyện đó, hiện tại không sao nhưng có khả năng sau này ngươi sẽ cảm thấy không bình thường thậm chí là dơ bẩn, sau đó ngươi sẽ cảm thấy người kế phụ như ta đã hủy ngươi. Ta không muốn ngươi lớn lên hận ta, ngươi nói ta yếu đuối cũng được, không dám đối diện với sự thật cũng thế, ta chính là không bỏ xuống được.”

“Ta không hối hận, lần đầu gặp ngươi ta đã để ý tới ngươi, ta chỉ biết ngươi là người tốt, ngươi có biết không? Nói mụ mụ ta chọn ngươi, không bằng nói ta mới là người chọn ngươi, người đầu tiên gặp ngươi chính là ta, ta cảm thấy ngươi là người tốt nhất có thể cùng ta khoái hoạt cả đời ta mới nói mụ mụ gả cho ngươi.”

Quan Chính mông lung nhìn Bảo Bảo nở nụ cười.

“Ngươi có lẽ không nhớ rõ, ở trạm xe ngươi đã cứu một tiểu hài tử, người đó chính là ta, ta vẫn nhớ rõ ánh mắt ôn nhu của ngươi lúc ấy, lời nói ôn nhu ra sao. Ta lúc ấy mặt thật bẩn, ngươi nhất định nhận thức không ra. Ta lúc ấy đã nghĩ nhất định phải tìm được ngươi, báo đáp ngươi.”

“Bảo Bảo ngươi đã làm rất nhiều thứ cho ta. Mọi người ai cũng nói nuôi dưỡng nhi tử để sau này dưỡng già, thời điểm ngươi trưởng thành thì cũng là thời điểm ta đã già, ta chỉ cầu ngươi mai này mà có cưới vợ sinh con, không cần mặc kệ tiểu lão đầu như ta là tốt rồi.”

“Sợ? Vậy ngươi có thể làm thê tử của ta a, như vậy ngươi không cần sợ không có người dưỡng ngươi, ngươi có con, ta có lão bà, như vậy sẽ thỏa đáng a!”

“Này…….”

Quan Chính nhu nhu đầu vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng vẫn không thể nói được.

“Bảo Bảo ngươi không hối hận sao?”

“Về sau ngươi không cần hối hận, cũng không cần để ý tới bổn nữ nhân, về sau ngươi là của ta, ta là của ngươi cứ như vậy.”

“Hảo!”

Quan Chính mơ mơ màng màng đáp ứng.

Bảo Bảo đem hắn đặt trên giường, thoát quần áo hắn, nói muốn để hắn ngủ thoải mái một chút, nhưng thế nào ngay cả quần lót cũng thoát ra?

Bảo Bảo cúi đầu thấp xuống, liếm lên hạ thể của hắn, Bảo Bảo vuốt ve âm nang kích thích lửa nóng của hắn, đưa đầu lưỡi di chuyển trên phân thân, tinh hoa của Quang Chính khống chế không được mà tự động bắn ra.

“A!”

Quan Chính nâng hạ thể mình lên, hưởng thụ sự phục vụ của Bảo Bảo, uống rượu nhiều làm hắn không nghĩ tới phải động.

Bảo Bảo không biết lấy cái gì đưa vào phía sau, cái gì đó lạnh lạnh đưa vào hậu đình hắn.

“Ngươi đáp ứng làm lão bà của ta, ta liền đi vào, sẽ không đau lắm đâu”

Chờ Quan Chính phản ứng lại, tiểu kê kê của Bảo Bảo đã cắm vào cơ thể của hắn, hối hận cũng đã chậm.

Qua ngày hôm sau, Quan Chính đứng lên, liền nhìn thấy Bảo Bảo mang một chén nước trước mặt hắn.

“Uống nước trước đi. Điểm tâm ta có làm cháo gà cho ngươi, ngươi nên nghỉ bệnh một ngày đi, ta cũng đã gọi điện cho trường học, nói ngươi hôm nay bị bệnh ta muốn ở nhà chiếu cố ngươi, cho nên hôm nay chúng ta nghỉ một ngày. Ngươi có thoải mái không? Đừng lo, ngươi cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, ngươi muốn cái gì liền nói với ta, ta sẽ thay ngươi đi mua.”

Cục cưng rất kinh nghiệm nói.

“Kỳ thật……”

“Làm sao không thoải mái sao?”

“Không có, nơi đó của ta cũng không đau lắm, đại khái có thể ngươi còn nhỏ, không có cảm giác gì nhiều.”

“Hắc hắc, phải không? Chúng ta đây liền làm đến nó có cảm giác mới thôi.”

Bảo Bảo bị tổn thương lòng tự tôn liền bổ nhào lên trên giường, quyết định làm Quan Chính sượng mặt mới thôi, như vậy là uổng phí ngày nghỉ hôm nay sao?

“Bảo Bảo vẫn nên để ta làm đi?”

“Không cần, ngươi đáp ứng làm vợ ta, ta muốn làm nhà trai, nâng lên, nâng cái mông của ngươi lên, Bảo Bảo đến đây.”

Vạn năng cục cưng của chúng ta không hề là trẻ ngoan, hắn lừa cái danh lão bà, từ đó đi lên trở thành vạn năng tiểu công, này chính là nói sau.

HOÀN

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/van-nang-bao-bao*