Hư, Phi Lễ Vật Thị

Table of Contents

# Hư, Phi Lễ Vật Thị

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của Kim Tại TrungDuẫn Hạo anh chính là không kiềm chế được mà có mấy ý nghĩ kỳ quái. Thật đúng là yêu tinh mà. . . truyện gì cũng sẽ đến a!. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hu-phi-le-vat-thi*

## 1. Chương 1

– Hôm nay thế nào lại về trễ như vậy? Em đãđi đâu?- Duẫn Hạo hắc nghiêm mặt, nhìn người mới vừa bước vào cửa, một thân toàn mùi rượuđích thị là Kim Tại Trung.

– Em uống rượu sao? Đã uống cùng ai?

Vì say rượu nên tinh thần Tại Trung giống như trẻ con, cứcười khúc khích. Tiến lại phía trướcôm lấy thắt lưng Duẫn Hạo, Tại Trung ngẩng đầu lên híp nửa mắt lại, tỏ vẻ làm nũng mà nói

– Duẫn Hạo, anh mất hứng?

Nhìn Kim Tại Trung ba giờ sáng mới về tới nhà, trên người còn toàn mùi rượu, bản thân anh có thể vui vẻ sao?

Khuôn mặt Tại Trung, hồng đắc lợi hại, môi cũng khép hờ, phiếm trứ phấn hồng sáng bóng. Điểm chết người chính là,cậu hay có thói quen dùng chínhđầu lưỡi mình liếm liếm môi một cách mờám.Đặc biệt vào lúc này, khiến cho người khác không thể ngừng việc tưởng tượng vô hạn.

Yêu tinh, đích thị là một tiểu yêu tinh.

Nhưng yêu tinh này, không biết có bao nhiêu hình dạng mà làm cho anh có mấyý nghĩ kỳ quái.Cũng không biết yêu tinh này cùng người nào, là nam nhân hay nữ nhân, bên ngoài uống rượuđến giờ này mới về.Chịuđựng, chính là muốn tìm cách đem yêu tinh này mà nuốt thẳng vào trong bụng, cho nên liềnđẩy Tại Trung ra.

Cáiđẩyđó khiến cho Tại Trung vốn không có chỗ dựa, thoáng cái liền ngồi ngay trên mặt đất. Sàn nhà lạnh, không khỏi khiến Tại Trung rùng mình một cái. Cậu ngẩng đầu lên một lần nữa, cười lạnh nhìn Duẫn Hạo.

– Không phải làđã trở về muộn sao? Anh có cần phải như vậy không?

Tại Trung vẫn vậy ngồi trên sàn nhà lạnh buốt, lại không cóýđịnhđứng lên, tiếp tục nhìn thẳng vào Duẫn Hạo.

– Anh đừng nói với em, biểu hiện hiện tại của anh là ghen tuông a? Em cùng người nào ra ngoài, không cần phải…nhất nhất đều báo cáo cho anh. Cái gì cũng không biết, rồi lại như ngườiăn giấm chua, anh cóđúng hay không cảm thấy quá nhàm chán?

Duẫn Hạo căn bản không có nghĩ sẽđem Tại Trung đẩy xuống đất, vốn định vào dìu cậuđứng dậy nhưng lại chứng kiến Tại Trung lạnh lùng càu nhàu nhạo báng như vậy, tâm liền ngạnh lên.

Ghen? Không sai, chính bản thân hay ăn giấm chua như vậyđấy, thế nào?

Vốnđịnh nhân lúc Xương Mân, Tuấn Tú, Hữu Thiên không cóởđây, Duẫn Hạo sẽ cùng Tại Trung có thế giới riêng cho cả hai. Nhưng ý nghĩđó lại vì việc về trễ của Tại Trung mà tan biến.

Đi đến trước mặt Tại Trung, Duẫn Hạo kéo cổáo sơmi của cậu lên, không đểý tới việc cậu phản kháng, liềnđem cậuđến chỗ tấm gương thật to trong phòng khách, bắt cậu phải nhìn chính hìnhảnh mình trong gương.

– Nhìn bộ dạng của em bây giờđi, nhìncả vẻ mặt đó nữa. Em đừng nói với anh, em hiện tại thanh khiết ra sao.

Gương mặt của Tại Trung trong gương vẫn đỏửng lên mất tự nhiên, áo sơmi vì bị lực lớn của Duẫn Hạo kéo đi nên mất mấy cái khuy.Cổáo cũng bị mở rộng ra, khiến cho hai điểm phấn hồng trên cơ thể thoátẩn thoát hiện.Trên thân thể trắng muốt, còn có thể thấy mấy vết tích nhàn nhạt vì mấy ngày trước cùng Duẫn Hạo thân thiết mà lưu lại.Đối với bản thân mình như vậy, Tại Trung xấu hổ không ngớt.Cuối cùng, so với khi toàn thân lỏa thễ, lại càng không dám nhìn thẳng thân thể của chính mình.

Chuyển tầm mắt trên người mìnhđểđối mặt với Duẫn Hạo, Tại Trung không rõưu tu trong mắt anh.Là anh ghét lần về trễ này của cậu, là anh ghét bộ dạng hiện tại của cậu hay là vì không biết cậu cùng ai ra ngoài?

– Nói, em cùng ai ra ngoài? – Duẫn Hạo đem lưng Tại Trung xoay về trước mặt mình, lạnh lùng hỏi.

– Không cần phải…nói cho anh.

– Không cần phải…? Anh ngược lại sẽ cho em xem xem anh có quyềnđược biết hay không.

Lời Tại Trung nóiđã chọc giận Duẫn Hạo.Duẫn Hạo rất ghét chuyện nói quyền lợi như vậy. Hai ngườiở cùng một chỗ, vốn là: Nếu em muốn, anh sẽ sẵn lòng. Nhưng nghe trong lời nói của Tại Trung có vẻ như chính anh không có quyền hạn gì, Duẫn Hạo càng lúc càng phát cáu lên.

Hai người bí mật gặp gỡ, thậm chí ngay cả thân mật cũng không lén lút.Tình cảm lưu luyến như vậy, tất nhiên sẽ khóđược người khác tán thành.

Dù vậy, hai người trong những lúc không có ai vẫn luônliên tục nói “Anh yêu em/ Em yêu anh”, cử chỉ thân mật cũng không biết ít nhiều bao nhiêu.Cả Duẫn Hạo và Tại Trungđều biếtrằng tình cảm của mình nhiềuđến nỗi không thể chối bỏđược.Cho nên, hai người tận lực không để cho đối phương phải gánh vác, không cho đối phương quá nhiều trách nhiệm.

Nhưng ngày hôm nay, Duẫn Hạo lại làmầm lên chuyện quyền hạn của mình.

Quầnáo của Tại Trung đã bị xé hỏng, Duẫn Hạo liền nắm lấytay Tại Trung, ném cậu lên trên sofa.

Từ trướcđến nay, trong số mọi người, Duẫn Hạo vẫn là người khỏe nhất. Nhưng cũng vì cái khí lực này khiến cho cổtay trắng nõn của Tại Trung hiện lên mấy vết trầyđỏđỏ.

Kéo quầnáo Tại Trung xuống, Duẫn Hạo đưa tay cậu ra sau dùng y phục trói lại. Tay bị kẹp ra phía sau người rất đau, khiến Tại Trung dù có say rượu cũng tỉnh táo lạiđôi chút, mắt lườm lườm nam nhân trước mặt. Hai chân vẫn còn tự do nên cứliên tụcđạp giẫy, ngăn cản không cho Duẫn Hạo tới gần.

– Hànhđộng này của em là yêu thương nhung nhớ hay là muốn từ chối tiếpđón dục vọng? – Cầm lấy chân Tại Trung, nhìn cậu liên tục giãy dụa trên sofa, Duẫn Hạo cười khẩy.

– Hay là em bên ngoài cũng có loại biểu tình này với nam nhân khác?

Lời Duẫn Hạo nói khiến Tại Trung liền nổi dậy phản kháng càng mãnh liệt, trong miệng không ngừng la hét

– Hỗnđản, buông!

Buông ra?

Làm sao có thể!

– Em không phải nói anh không có quyền hạn sao? Hiện tại anh sẽ cho em thấy anh thực sự cóđúng hay không không có quyền hạn.

Dùng thân thể ngăn chặn Tại Trung, tay phải cởi dây lưng trên cái eo nhỏ của cậu, Duẫn Hạo không thèmđểýđến thanh âm chửi bới bên tai. Cuối cùng, quần dài cùng dây lưng của cậuđều bị kéo xuống dưới.

Cảm nhận trên người không mặc quầnáo khiến Tại Trung thấy không thoải mái.Tuy rằng trước đây đã cùng Duẫn Hạo làm rất nhiều lần, nhưng cậu bây giờ lạicảm thấy khóchịu.Nghiêng người cuộn lại thân thể của mình, Tại Trung nguyên căn muốn tránhánh mắt của Duẫn Hạo, xoay người nhìn thẳng vào góc phòng tối.Thân thể Tại Trung rất trắng, làn da trắng muốt ấy lại càng nổi bật hơn dướiánhđèn mập mờ.Duẫn Hạo mê luyến thân thể Tại Trung, cũng mê luyến cảánh mắt mê ly của cậu lúcđạt đến cao trào.

Và cũng vìđắm chìm vào tình yêu với nam nhân này, nên mọi hình dạng biểu cảm của cậuđều khiến cho Duẫn Hạo say mê.

Tách hai chân Tại Trung ra, Duẫn Hạo đem thân mìnhđứng giữa hai chân cậu.Xoay đầu cậu lạiđể nhìn thẳng vào mắt mình, Duẫn Hạo lên tiếng.

– Rốt cuộc là em cùng ai ra ngoài?

Tại Trung không nói tiếng nào.Dù bị ép buộc phải nhìn thẳng Duẫn Hạo, nhưng trong mắt cậu vẫn hiện lên tính ngang ngược như cũ.

Đúng! Đây mới là Kim Tại Trung, là Kim Tại Trung mà Trịnh Duẫn Hạo yêu.Duẫn Hạo yêu thích Tại Trung, cũng chính là vì yêu thích sự ngang ngược của cậu.Nhưng hiên tại, sự ngang ngược này, vào lúc nàyđây lạidùng ởchínhtrên người cậu.

– Không nói có phải không?Duẫn Hạo cười lạnh nhìn Tại Trung, nghĩ thầm: “Em không nói thìđừng trách anh dã man. Anh luôn luôn có biện pháp bắt em phải nói ra.”

Cởi khóa quần của chính mình, Duẫn Hạo lấy ra nửa phần thân cương lên vì hànhđộng yêu mị vô thức của Tại Trung lúc nãy, bắt đầu ma sát khắp nơi vàođùi trong của cậu.

Làn da mịn màng, vìbịsự ma sát gần như thô lỗ của Duẫn Hạo mà biến hồng. Động tác của anh mặc thô bạo nhưng lại làm cho vị trí mẫn cảm của cậu bị kích thích, bất giác liền cau mày phát ra thanh âm thở gấp nhè nhẹ.

Nếu chỉ riêng ma sát thì vô pháp có thể làm Duẫn Hạo hoàn toàn cương cứng. Nhưng khuôn mặt phiếm hồng của Tại Trung, thanh âm hổn hển thở gấp của cậu, cái miệng nhỏ nhắn khép hờ, biểu tình kiềm chế lại chính là chất phụ gia làm tăng ham muốn \*\*\* trong Duẫn Hạo.

Khi phần thân dưới hoàn toàn cương lên, Duẫn Hạo lần thứ hai bắt đầu hỏi Tại Trung về vấnđề trước đó, nhưng cái anh nhận được cũng chỉ là câu trả lời im lặng.

Vỗ vỗ vào chân Tại Trung, thanh âm vang lên khiến cho căn phòng yên tĩnh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

– Anh muốn xem, ởđây ngoại trừ anh ra, còn có ai khác tiến vào hay không.

Vừa nói, Duẫn Hạo vừađem hai ngón tay luồn vào hậu huyệt của Tại Trung, liên tục khuẩyđộng nội bích. Nội bích khô khốc thình lình bị tấn công liềnđau nhức, khiến Tại Trung khẽ nhăn mặt. Hai ngón tay liền biến thành bốn, động chạm vào bên trong hậu huyệt càng lúc càng sâu.

Mãi cho đến khi Duẫn Hạo xác nhận, bên trong thân thể Tại Trung không có vết tích của người khác mớiđưa ngón tay bên trong thân thể cậu ra.

Sự kiểm tra đó của Duẫn Hạo khiến Tại Trung cảm thấy nhục nhãvô cùng.Cậu chưa bao giờ nghĩđến việc Duẫn Hạo không tin mình.Cậu là ai?Là người sẽ tùy tiện cùng người khác lên giường sao?Vớiý nghĩ như vậy, Tại Trung khổ sởđau lòng đứng lên.

Duẫn Hạo đem phân thân đãđứng dậy của mình, nhắm vào ngay tiểu huyệt phía sau của cậu mà toàn bộ tiến vào sâu bên trong.

Tại Trung nguyên lai ánh mắt đã mang vẻ không chịu khuất phục, nhưng lần này lại cảm thấy hoảng loạn, liền hét lớn.

– Trịnh Duẫn Hạo, anh muốn làm thì phải mang mũ vào.

Hai người từ trướcđến nay, mỗi lần làm chuyện đóđều mang áo mưađểđảm bảo. Nhưng hiện tại, Duẫn Hạo không biếtđiên ra sao, cư nhiên không mang áo mưa, trực tiếp tiến vào bên trong. Điều này khiến cho Tại Trung không thể tiếp tục trầm mặc.

– Vậy em có nói hay không? – Uy hiếp Tại Trung đang hoảng hốt rối loạn, Duẫn Hạo chờ câu trả lời của cậu.

-…

– Em nói

Tốt, cuối cùng chú dê con cũng đã thỏa hiệp.

– Là ai?

– Eru…

## 2. Chương 2

– Eru?

Khuôn mặt Duẫn Hạo càng lúc càng tối hơn.

Trịnh Duẫn Hạo nàođâu phải người mù. Ở lễ trao giải thưởng lần trước, Eru ôm Tại Trung vào \*\*\*g ngực, bắt chước theo động tác ‘chính – phản hợp lại’. Eru luôn nhất nhất muốn ôm Tại Trung, ý nghĩđó, Duẫn Hạo trong mắt điềunhìn ra. Nhiều lần anh nóicậu hãy tránh xa Eru một chút, nhưng Tại Trung nàyđãđem lời nói của anh làm cái gì chứ?

Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, khuôn mặt ửng hồng, mí mắt ướt át, môi nhỏ phấn hồng nửa khép hờ. Yêu tinh này là không biết hay thật sự không biết, nam nhân như vậy không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy rằng không phải ai ai đối vớiđồng tính cũng đều cảm thấy hứng thú, nhưng không thể nói như vậyđối với yêu mị quá lớn phát ra từcậu. Nếu nhưđem Eru đổi lại là mình, sợ rằng chính mìnhsẽ sớm không thể chịuđựng nổi, căn bản không cho Tại Trungđi tới rồi lại trở về dễ dàng như vậy.

– LàEru a – Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, vẫn duy trìđộng tác đi tới.

Đem thân dưới lần thứ hai nhắm ngay vào tiểu huyệt của Tại Trung, hoàn toàn không đểý nó khô khốc như thế nào, một mực tiến thẳng vào bên trong.

– Anh hẳn làđã nói qua với em đừng quá thân thiết với tên Eru kia, em đem lời nói của anh đi đâu rồi a?

– Trịnh Duẫn Hạo, anh điên rồi!

Tại Trung mở mắt thật to, không thể tin được Duẫn Hạo cư nhiên lấyđiềuđó rađể phản kháng. Cậu hét to lên, yêu cầu Duẫn Hạo phải ly khai thân thể củamình. Nhưng Duẫn Hạo hình như không cóđểý, vẫnđem phân thân cực đại thẳng tiến vào tiểu huyệt dưới thân.

Đau, đau quá, thân thể như bị xé rách. Tiểu huyệt không cóđược bôi trơn qua, lại bị Duẫn Hạo thô lỗđối xử. Nỗi thống khổ như vậy, là do nhiều lầnquan hệ trước kia, Tại Trung chưa bao giờtrải nghiệm qua sự tiếp cận thô bạo của Duẫn Hạo. Cậu nghĩ cóđúng hay không bản thân mình sẽ bị anh phá nát.Cảm giác không dùng mũ mới là cảm giác chân thật nhất của Duẫn Hạo.

Đây cũng là lầnđầu tiên hai người làm tình mà không có vật ngăn cách, rất dễ chịu. Thân dưới vận động ra vàoở mật huyệt của Tại Trung, Duẫn Hạo đem hai chân cậu vắt cong lại, mỗi lần lại tiến vào một chút, đem linh hồn của chính mìnhđánh bay.

– Đau… Đau quá…

Tại Trung đau đớn thống khổ kêu to, yêu cầu Duẫn Hạo dừng lại. Nhưng anh dường như không có nghe thấy, chỉ khép hờhai mắt màhưởng thụ. Tâm tình Tại Trung bắt đầu khổ sở, chính mình kêu đau mà Duẫn Hạo cũng không đểý sao? Lẽ nào loại quan hệ \*\*\* này khiến cho anh thoải mái?– Dừng…dừng lại… – Tại Trung đã không còn khí lực mà hô to, chỉ có thể lẩm bẩm hô dừng.

Thân thể theo thói quen nhiều lần làm chuyện đó cùng Duẫn Hạo bắt đầu chậm rãi nổi lên cảm giác. Đáng ghét, loại cảm giácnàyđích thịđáng ghét. Rõ ràng là cậu bịép buộc làm loại chuyện này, nhưng vì sao thân thểđối với Duẫn Hạo lại nổi lên phảnứng.

Phải chăng chính mình là kẻđê tiện vẫn chịuđược ngược cuồng? Rành rành bị Duẫn Hạo đốiđãi thô bạo, nhưng tại sao thân dưới lại dần dần cương lên?

– Ân…ân…Dừng… – Tại Trung không theo kịp nhịp đẩy của Duẫn Hạo, chỉ biết nương thân thể mình theo từng làn sóng tấn công dữ dội của anh.

Đem Tại Trung từ trên sofa kéo lại, phân thân vẫn như cũđâm sau vào thân thể Tại Trung, bắt cậu khóa ngồiở trên chính người mình.

– Ân… – Tại Trung thở dài, chịuđựng thân dưới của Duẫn Hạo càng ngày càng tiến sâu vào trong cơ thể mình.

Thật sâu, thật kịch liệt… Những lần làm tình của hai người trướcđây đều rất ôn nhu, kịch liệt như vậy thì chưa từng có. Duẫn Hạo vì luôn sợ mình làm Tại Trung tổn thương nên trước khi làm cũng đều chuẩn bị “công tác” thật kĩ, khiến cậu thấy thoải mái. Nhưng mà hiện tại, Duẫn Hạo, anh không nhớ rõ mìnhđã từng dịu dàng như vậy sao?

Khuôn mặt Tại Trung càng lúc càng đỏ hơn, mi mắt ướt át nhưđang muốn khóc.Môi hồng mỏng manh liền chuyển thành sắc thẫm vì bị răng ai cắn vào, giọng nói nỉ non trong miệng lại càng kích thích Duẫn Hạo. KéođầuTại Trung xuống, Duẫn Hạo vẫn hung hăng trụ trên đôi môi nhỏ của yêu tinh, dùng đầulưỡi mình hòa tan màkhông kịp nuốt vào thanh âm líu ríu kia. Dịch thể chảy dọc trên điểm phấn hồng trước ngực cậu lấp lánh thành sợi chỉ bạc. Bầu không khíở nơi đây lại càng hiện rõ tình sắc.

Tại Trung lúc này quá mức mê người. Có thể ngay cả cậu cũng không thể biết biểu cảm của chính mình hiện tại lại mê ngườiđến vậy.“Biểu cảm quyến rũấy chỉ thuộc vềmình, đúng vậy, chỉ thuộc về riêng mình.” – Duẫn Hạo thầm nghĩ, đem phân thân phía dưới cố sức hướng về phía trướckhông ngừng.

– Ân…ân…- Không chỉ tiểu huyệt dưới thân bị Duẫn Hạo ma sát ngày càng mãnh liệt, mà miệng cũng bị anh chiếm lấy, Tại Trung không thể cất tiếng, chỉ có thể nức nở trong nghẹn ngào.

Điểm mẫn cảm trên ngườiđều bị kích thích khiến Tại Trung toàn thân run rẩy.

Buông tha cho đôi môi bé nhỏ, Duẫn Hạo trượt nụ hôn xuống nhũ tiêm trước ngực đã dínhđầy nước bọt của Tại Trung khẽ cắn vào. Một tay xoa xoa núm vúđeo khuyên ngực phía bên kia, một tay thìđùa giỡn phân thân bên dưới của cậu. Khuyên ngực bị mân mê, rõ ràng là cảm giác đau nhức, nhưng không hiểu sao hai điểm phấn hồng toàn bộ dựng đứng lên. Bộ ngực vô thức không kiềm chếđược lại càng hướng về phía trướcđể Duẫn Hạo mút mát thật nhiều.– Ân…buông tay…

Tại Trung những tưởng sẽ dùng thân thủđể ngăn cản việc Duẫn Hạo chơi đùa với khuyên ngực của mình, nhưng bất đắc dĩ cánh tay lại bị trói ở phía sau người.

Vốn dĩ cảm giác nhận thức đượcđích thị làđau đớn, nhưng không hiểu sao lạixuất hiện khoái cảm, khoái cảm này lại khiến cho thân thể run rẩy lên. Tại Trung xấu hổ không dám đưa mắt nhìn Duẫn Hạo, nhưng lại không thể bỏ qua cảm giác do chỗ mẫn cảm trên cơ thể mang đến.

Duẫn Hạo ngẩng mặt lên, nhìn về phía biểu cảm củaTại Trung. Anh đưa tay ôm lấyđầucậuđể cậu có thể thấyđượcánh mắt mình. Duẫn Hạo muốn cho yêu tinh này biết rằng: trong mắt anh chỉ có tiểu mỹ nhân cậu.

Động tác của phân thân hướng vềđộng huyệt nhỏ bỗng dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc anh và cậu.

– Có còn trở về trễ như vậy nữa không?

– Có còn nói anh không có quyền hạn gì nữa không? – Duẫn Hạo bộc lộ quan điểm của bản thân, ép buộc Tại Trung phải khuất phục.

Tại Trung bị khoái cảm giày vò, e rằng cũng không thể tự thân suy xét. Nhìn ánh mắt mơ màng ấy có thể thấyđược cậu căn bản không có tập trung tư tưởng. Duẫn Hạo cố sức nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu, phần thân phía dưới lại mãnh liệt nhích về phía trước một chút.Cũng chỉ là tiến vào một chút, khiến Tại Trung chậm chạp đưa mắt nhìn về khuôn mặt Duẫn Hạo.

– Ân…Anh…Anh nói cái gì? – Cậu hoàn toàn nghĩ không ra điều Duẫn Hạo vừa nói là cái gì, chỉ thấy Duẫn Hạo nhìn mình mê muội mà nở nụ cười.

– Hiện tạiđang chìmđắm ở bên trong, em căn bản không phân biệt được lời anh nói là gìa? – Duẫn Hạo dùng ngữ khí trêu đùa Tại Trung, hoàn toàn không còn tức giận như ban đầu nữa.

– Anh… – Lời Duẫn Hạo nói khiến Tại Trung thoáng tỉnh táo lại. Duẫn Hạo được lợirồi mà còn khoe ta đây là người thông minh. Đổi lại bình thường, Tại Trung nhất định sẽ cắn anh.

– Anh là hỏi em, từ nay sẽ không trở về muộn như vậy nữa? Sẽ không cùng nam nhân khác uống rượu muộn đến giờ nữa? Sẽ không còn nói anh không còn quyềnđể biết nữa a?

– Đó là chuyện riêng của em – Ngữ khíđã khôi phục lại bình thường, Tại Trung vẫn làương bướng không chịu khuất phục.

Duẫn Hạo không thèm quan tâm lờiTại Trung, đem mông cậu giơ cao lên, hung hăng đâm vào trong lần nữa. Tại Trung vất vả tập trung tư tưởng, lần thứ hai lại cảm thấy hỗn độn. Cáiđầu nhỏ nghiêng qua trái rồi lại qua phải, mái tócđen mượt bị mồ hôi tẩm thấp[5], môi hồng lại bị răng cắn chặtbuột miệng phát ra tiếng rên.

– Ân…ân…sâu quá…

– Đừng…dừng…lại… – Ngôn từ vỡ tan không thể liên tục thành câu. Tại Trung chỉ có thể dùng duy nhất một chữđể biểuđạt ý mình muốn nói.

Duẫn Hạo hung hăng quấy rối hang động bí mật của Tại Trung, hàm răng cũng cắn lên nhũ tiêm sưng đỏ không khoan nhượng.– Dừng…dừng…xuống phía dưới a…- Không còn cách nào chịuđựng được kích thích Duẫn Hạo mang đến, từ ngón chân thẳng đến bộ phận sinh dục rồiđến tóc, Tại Trung bắt đầu run rẩy.

– Sẽ không uống rượu rồi về trễ nữa a? – Nhìn Tại Trung lần thứ hai bắt đầu cuồng loạn, Duẫn Hạo nhân cơ hội liền nói thẳng vào vấnđề.

– Ân..sẽ không… – Không thể chịuđựng được kích thích như vậy, cậu liền trả lờiđápán khiếnanh thỏa mãn.– Anh có hay không có quyền hỏi em đãđi đâu?

– Có…Ân…Đừng…chuyểnđộng nữa… – Nếu Duẫn Hạo vẫn tiếp tụcđâm vào phía trong, thân thể yếuớt nàychắc chắn sẽ bị phá hủy.– Em sẽ không cùng Eru lén gặp mặt nữa a? – Rèn sắt khi còn nóng, Duẫn Hạo muốnđoạn tuyệt “quan hệ cá nhân” của Tại Trung vàEru.

– Ân…a…- Duẫn Hạo lạiđưa đỉnh phân thân hung hăng đâm thẳng khiến Tại Trung căn bản không thể trả lời câu hỏi của anh.

– Hỏi em thì em trả lời

– Không…ân…sẽ không gặp… – Dừng lại, dừng lạiđi

– Em thềđi – Duẫn Hạo muốn chính miệng Tại Trung cùng lời cậuđã nóiđem đi tuyên thệ.

– Em thề… – Đừng đưa vào trong nữa, kích thíchbản thân cậu như vậy thật sự là chịu không nổi.

Khoái cảm quá mức mãnh liệt cho nên nước mắt bắt đầu rơi xuống.

– Em làm sao lại khóc? – Nhìn thấy nước mắt của Tại Trung, lòng Duẫn Hạo bỗng nhiên dao động, liền dừng động tác dưới thân.

Không muốn người trước mặt này phải khóc, chỉ muốn một mực bảo vệ trái tim cậu, nhưng không biết sao chính mình lại khiến cậu rơi lệ.

Tại Trung không nói gì, chỉ lặng lẽ tựađầu lên vai Duẫn Hạo, mặc cho nước mắt rơi xuống.

Trong sâu thân thể vẫn là “cực đại” của Duẫn Hạo, chỉ một động tác rất nhỏ của cả hai thôi cũng dễ dàngảnh hưởng nơi đang kết hợp, khiếnhai ngườiliền thở gấp.

Duẫn Hạo không muốn nhìn thấy nước mặt của Tại Trung, những tưởng sẽđem phân thân rút ra ngoài, nhưng tiếc rằng bản thân lại vì khoái cảm quá mức mãnh liệt mà vô pháp dừng lại. Ham muốn càng nhiều, càng muốnđem cái người nhỏ nhắn này từ trong ra ngoàiđều in lại dấu vết cùng mùi vị của anh. Đối với suy nghĩ này của bản thân, Duẫn Hạo khẽ giật mình. Chính mìnhyêu thích Tại Trung, yêu đến nỗi muốn cậu trong mắt chỉ có mình, không được nhìn người khác. Yêuđến nỗi chỉ cần cậu cùng người khác nhiều lời nói mấy câu, chính mình không hiểu tại sao lại ghen tuông. Yêu đến nỗi mỗi khi cậu mỉm cười với ai khác, đều muốnôm mặt cậu giấu sâu vào \*\*\*g ngực mình, không để cho người khác thấyđược.

Duẫn Hạo biếtđược bệnh tình thíchđộc chiếm nàyđã trầm trọng hơn khi ở bên Tại Trung.Thế nhưng, anh không thể dừng lại. Bởi vì càng lúc càng yêu cậu nhiều hơn mà không thể dừng lại.– Em muốn tiếp tục không?

Dừng lại ngay thờiđiểm này thực sựkhiến cho cả hai người không mấy dễ chịu. Tại Trung không gật đầu, cũng không có lắc đầu, cho nên Duẫn Hạo xem như cậu ngầmđồng ý, liền nâng thân thể cậu lên lần thứ hai, nhanh chóng đâm thẳng vào bên trong không cònôn nhu như ban nãy.

Tại Trung trên người không còn chút sức lực, chỉ có thểđể Duẫn Hạo tiếp tục xuyên xỏ, khoái cảm một lần nữa lại kéođến.

– Ân…ân… – Tại Trung chỉ biếtân a, không biết nóiđiều gì giữa cả hai. Trận làm tình quá mức kịch liệt nàykhiến cậu muốn nhanh chóng kết thúc. Và cũng bởi vì quá mức kịch liệt, khiến cho Tại Trung cảm giác như sắp chết.

Xoay ngườiđổi tư thế, Duẫn Hạo lần nữađẩy Tại Trung ngã lên sofa. Nâng cao hai chân Tại Trung lên, tư thế của cả hai lại càng thêm gắn chặt.

Môi vẫn hôn môi cậu thật lâu, từđầuđến cuối liên tụcđưa đẩy vào trong. Tính khívìđược Duẫn Hạo âu yếm nên TạiTrung bắt đầu can đảmđưa tay vỗ nhẹ vàotiểu phúc[6]kiềm nénđã lâu của mình.

Tay vìbị trói lại, nêncậuliềnhi vọngDuẫn Hạo chạm vào phân thân bị anh bỏ qua.

Ánh mắt Tại Trung hiện lên khao khát được phát tiết. Duẫn Hạo không biếtcậunghĩ gì trong đầu, càng lúc càng áp sâu vào thân thể cậu, tay trái rất nhanh đùa giỡn lấy phân thân củangười nằm dưới mình. Trước sau đều liên tụcđược kích thích trực tiếp, khiến khoái cảm của Tại Trung đạt đến cao trào, dục vọng khao khát bắn tinh lại càng thêm mãnh liệt.

Đôi mắt ướt át nhắm hờ yêu mị. Muốn bắn, muốn phóng thích, nhưng lại bị Duẫn Hạo nắm chặt phân thân, ngăn trở không cho đạt được cao trào.

– Anh đang làm gì a? – Giọng nói Tại Trung khàn khan, lộ ra vẻ bất mãn.

– Chờ một chút nữa…Ân…Anh…Chúng ta cùng nhau…- vừa khổ sở trả lời Tại Trung, vừa tiếp tục rong ruổi khắp cơ thể cậu, khoái cảm của Duẫn Hạo lạ càng mãnh liệt.

Cảm nhận được tính khí của Duẫn Hạo trong thân thể mình càng lúc càng lớn, động tác cũng ngày càng kịch liệt, ngón chân Tại Trung vì bị kích thích như vậy mà căng cứng lên. Phân thân bị buộc không phát ra cao trào, khiến đầu Tại Trung hết đưa sang trái rồiđưa sang phải, muốn chống cự kích thích.

Bởi vì di chuyển của Duẫn Hạo, nội bích bất giác khép chặt, nhưng đổi lại là tiếng gầm nhẹ của anh cùng dịch thể phóng thích trong thân thểcậu.

Cùng lúcđó, phân thân bị nội bích khép chặt mà càng tiến sâu vào bên trong, khiến Tại Trung hét lớn bắn ra.

Khoái cảm không ngừng kéo tới, Duẫn Hạo căn bản không cóđểýđến việc mìnhkhông mang áo mưa, cũng không đểý khả năng được Tại Trung suy xét sau khi làm loại chuyện này, lạicàng không phải dựa vào may mắn, liền trực tiếp bắn thẳng vào trong thân thể cậu.

…

Sau khi đạt được cao trào, Duẫn Hạo buông đôi chân vắt cong qua người mình xuống, nằm sấp lên người cậu mà thở hổn hển.

Anh kêu lên một tiếng Tại Trung nhưng cậucăn bản khôngđểýđến anh.

Rõ rành là chính mình thô bạo, rõ ràng là chính mình thương tổn Tại Trung, nhưng Duẫn Hạo không biết cách nàođể nói ra lời xin lỗi với cậu. Dùng phương thức đơn giảnđể Tại Trung từ trong ra ngoàiđều nhiễm vịđạo của chính mình, cho dù cách làmđó cóích kỉ cỡ nào, có nực cười cỡ nào, nhưng vớiý nghĩđó mới khiến cho Duẫn Hạo thực sự làm như thế.

Tại Trung mệt chếtđi, ngay cả giơ một ngón tay lên cũng không đủ sức lực. Duẫn Hạo hiện tạiđang nằmúp sấp trên người cậu, Tại Trung cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể không phải là củabản thân liền xoay đầuđi, không nhìn vào khuôn mặt gần sát của Duẫn Hạo.

Bên tai là hô hấp củaanh, cùng thanh âm trầm trầm mà anh gọi mình.

Còn có cái gì có thể nói nữa sao?

Đây là loại sự tình gì? Cưỡng gian? Nhưng rõ rành chính mình cũng có phối hợp. Hòa gian? Nhưng chính mình lại không tình nguyện nhiều lắm.

Trong thân thể mang theo dịch thể của Duẫn Hạo hay là phân thân mềm mại không còn co rút, Tại Trung cũng không quan tâm đến. Hiện tại vào lúc này, cậu cũng không có cách nàođể nói cho Duẫn Hạo biết: không mang theo dụng cụ bảo vệ thì sẽ dễ bị nhiễm bệnh như thế nào. Mệt mỏi, thân thể cùng tâm đều mệt mỏi như nhau.

Để mặc cho Duẫn Hạo ôm lấy thân mình vào trong phòng tắm, tẩy rửa mồ hôi, tẩy rửa dịch thểđã làm bẩn thân thể.

Ôn nhu như vậy là cóý gì?

Tại Trung không muốn bắt bản thân phải suy nghĩ nhiều, cũng lười biếng suy nghĩ, uể oải muốnđi ngủ. Duẫn Hạo ôm cậuđến giường, đưa tay kéo cậuôm chặt vào \*\*\*g ngực. Hai mắt từ từ nhắm chặt, Tại Trung chỉ còn ngửi thấy mùi sữa tắm mà cả hai đã dùng chung.

Đêm như vậy qua đi, cả loại quan hệ này cũng qua đi, nhưng không có một lời nói nào thốt ra, vìđây cũng là lầnđầu tiên.

…

LúcDuẫn Hạo thức giấc, vị trí của người bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm.

## 3. Chương 3

Người tối hôm qua còn thút thít dưới thân mình, giờđã không còn bên cạnh nữa.

Hơi ấm từ lâu lạnh lẽo, chỉ còn Duẫn Hạo cùng mùi vị của chính mình. Mùi của dầu gội cả hai dùng chung, mùi sữa tắm cả hai tắm chung, Duẫn Hạo căn bản không thể phân biệt được là mùi vị của chính mình hay mùi vịmà Tại Trung lưu lại. Nhưng vẫn là Duẫn Hạo cố chấp, một mực nhích sang phía chỗ Tại Trung nằm, áp mặt lên gốiđểhít vào thật sâu mùi hương màaiđóđã lưu lại.Tại Trung đi nơi nao? Duẫn Hạo không biết, nhưng cũng không muốn tìm kiếm. Bởi vì trong lòng Duẫn Hạo từ lâu vẫn chắc chắn Tại Trung sẽ quay về. Nơi đây, còn rất nhiều thứ mà Tại Trung lưu luyến. Khát khao, sự nghiệp, niềmđam mê ca hát, đám bạn thân cùng những thương tổn mà chính mình gây nên cho cậu.

Bản thân đích thị là nam nhân vừađộc tài vừaích kỉ khiến cho Tại Trung ở chung một chỗ với mình thật sự là khổ sở. Loại ham muốnđộc chiếm cậu của bản thân, ý nghĩđem Tại Trung giữ chặt không cho người khác tìm cách nhìn thấy, cũng đã từng nảy sinh khiến chính mình càng hoảng sợ.Từ từ khép chặt hai mắt, Duẫn Hạo trở mình, hai tay đưa lên đặt trên mắt.Cho dù mắt đã nhắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nước mắt của Tại Trung. Bởi vì ham muốn dục vọng mà khiến trong đôi mắt to trònđó, lệ tuôn rơi. Lồng ngực Duẫn Hạo cũng vẽ nên một vết thương lòng.

Rõ ràng là nước mắt kia khiến chính mìnhđau đớn, nhưng Duẫn Hạo lại không thể hiểuđược xung động của bản thân.

Đây mà là nam nhân sao? Đây là sự chinh phục dục vọng theo như cách của nam nhân sao?

Cho dù là người mình yêu nhất, trong lòng lạilàm cho ngườiấy khóc, làm cho người mình thương yêu ở trước mặt mình rơi lệ?

Nam nhân kém cỏi như vậy, đích thị là Trịnh Duẫn Hạo.

– Hỗn đản, hỗn đản… – Duẫn Hạo lớn tiếng chửi rủa, bất mãn với chính bản thân mình.

– Anh cũng biết mình là hỗn đản sao?

Lời nói của người nàođó khiến Duẫn Hạo liền mở mắt, toàn thân ngồi thẳng dậy, nhìn con ngườiđang ở trước mặt mình – Kim Tại Trung.

Áo khoác màu xanh lam nhạt, quần jean xám đậm, vốn chỉ là loại y phụcbình thường nhưng cũng không thểche giấuđược vẻgầy gò của Tại Trung. Đưa thân thể nhẹ nhàng dựa vào phía bên phải cửa phòng ngủ, Tại Trung tựađầu lên phía phải cánh cửa. Vốn làhắc bạch phân minhtrong đôi mắt to tròn kia, nhưng giờ lại cóchút ít tơ máu. Thanh âm cũng vì sử dụng quá mứcđêm qua mà hơi khàn khàn.

– Anh cũng biết chính mình là hỗn đản a! – Từ bên cạnh cửa bước vào phía trong, Tại Trung đi đến chỗ giường ngủ, nhìn xuống Duẫn Hạo đang ngồi trên giường.

– Không sai, anh chính là hỗn đản, đại hỗn đản, trên thế giới này làđại hỗnđản có một không hai – Tại Trung đưa mắt nhìn chằm chằm vào Duẫn Hạo – Thế nhưng, vì sao em lại yêu một đại hỗnđản hay tức giận lạiđộc tài như vậy chứ?

– Duẫn Hạo, anh là không tin em hay là không tin chính bản thân mình? Lẽ nào, em không đáng cho anh tin tưởng sao?

Duẫn Hạo không thể trốn tránhánh mắt của Tại Trung nên quay sang nhìn cậu. Nghe lời cậu nói, anh chỉ trầm mặc.

– Em không phải làđồng tính luyếnái, lại càng không phải thích trao thân cho kẻ khác.

– Nhưng bởi vìđó là anh, là Trịnh Duẫn Hạo nên em chỉđem bản thân giao cho anh. Từ nay về sau, thân thểnàysẽ không chỉthuộc về một mình em, cả trái tim cũng sẽchỉ lưu lại một mình anh.

– Anh biết, Tại Trung. Anh so với bất kì ai khácđều biết em không phải làđồng tính luyếnái – Duẫn Hạo ngắt lời Tại Trung, nghĩ thầm: “Trong lòng em chỉ có một mình anh, trong lòng anh làm sao lại không có một mình em.”– Anh biết trong lòng em có anh, thế nhưng không biết vì sao, nhìn em cùng người khác thân mật, anh cảm thấy tức giận; nhìn em đối với người khác dịu dàng, anh thấy chán ghét. Anh chỉ muốn em thuộc về một mình anh, chỉ muốn anh là người duy nhất cởiáo khoác cho Hero Tại Trung, chỉ muốn Kim Tại Trung thuộc về một mình Trịnh Duẫn Hạo. Muốn em chỉ nhìn một mình anh, chỉ cười với một mình anh và dịu dàng với một mình anh.

– Anh ghét người khác nhìn em. Anh chỉ muốn dùng xiềng chân khóa em lại nhốt vào trong phòng, không cho em rời khỏi cửa, chỉ muốn vẻđẹp của em thuộc về một mình anh.

Vì sao những lời Duẫn Hạo nói ra tàn khốc như vậy, nhưng trong mắt lại mang theo bi thương?

– Tại Trung a, anh thật không bình thường. Vì sao lại trở thành bộ dạng như thế này? Anh từ trướcđến giờđều không phải bộ dạng này a – Duẫn Hạo hỏi Tại Trung mà ngay cả bản thân mình cũng không thể giải thích nổi, cũng không chờđợiđáp án của Tại Trung.

– Anh cóđúng hay không từ lúc yêu em đã mắc phải kịchđộc? – Có lẽ loạiđộc nàyđã khiến bản thân mất phương hướng, cũng khiến cho bản thân trở thành một kẻ thành thạo làm tổn thương cả hai.

– Tại Trung, em sợ sao? Việc anh nói muốnđem em nhốt lại khiến cho em sợ sao? – Duẫn Hạo cúiđầu, trong mắt tràn ngập đauđớn nhức nhối.– Có lẽ, sau khi anh chết, em sẽđược giải thoát – Trong mắt Duẫn Hạo có cái gìđó rơi xuống chăn.

Giải thoát sao? Nếu như trên đời này không có một người là Trịnh Duẫn Hạo, không có linh hồnđó, thế giới này còn có thể có người tên Kim Tại Trung sao? Chuyện như vậy Tại Trung chưa hề nghĩ qua. Bởi vì cậu không thể biếtđược tương lai, càng không thể kết luận bất kìđiều gì với anh cả.

– Anh làđồ ngốc sao? Anh nói anh trúng kịchđộc của em? Em cũng trúng độc của anh vậy.

– Em thích anh nên không giống như việc anh thích phân lượng ít nhiều.

– Trịnh Duẫn Hạo, anh nghe cho rõđây, những lời sau em chỉ nói một lần – Ngồiở bên giường, Tại Trung đưa tay gõ nhẹ vàođầu Duẫn Hạo, chăm chú nhìn vào dòng lệ trong đôi mắt anh, bắt đầu nói rõ từng chữ từng câu.

– Em yêu thích Trịnh Duẫn Hạo thì cho dù em có nhìn người khác, cho dù em có cười với ai khác, cóôn nhu với bất kì ai, nhưng trong lòng em, trong mắt em chỉ có một mình Trịnh Duẫn Hạo. Người em yêu là Duẫn Hạo, dù cho Duẫn Hạo có làm em đau lòng, có làm tổn thương em, em cũng không bao giờ rời bỏ tình yêu với ngườiđó. – Lời nói như vậy có thểđược xem như lời thề chứ? Tại Trung bình thường sẽ không nói ra mấy lời kiểu này, nhưng cậu vẫn muốn nói ra cũng vì muốn cho nam nhân trước mặt một lời cam đoan.

– Cho nên, xin anh hãy tin tưởng em. Con đường chúng ta phảiđi ở phía trước còn quá dài, cũng quá lầy lội. Hơn nữa, ở phía sau lại còn là tình yêu của em và anh. Càng có nhiều ngờ vực vô căn cứ cùng việc không tin tưởng nhau sẽ chỉ là cho gánh nặng của cả hai tăng lên. – Rõ ràng cậu là yêu đối phương, cho nên nếu lời nói minh bạch này có khiếnđối phương bị thương tổn, bản thân mình nhất định cũng sẽ chịu thương tổn tương tự.

Tại Trung chuyển mắt từ khuôn mặt Duẫn Hạo về bả vai anh, bóng loáng lại mang theo màu nâu đồng vạm vỡ. Tại Trung khẽ giữ lấy anh, đôi môi chỉ trong một giây đồng hồ bao phủ lấy bờ vai, hung hăng cố sức cắn vào, thưởng thức vị máu của Duẫn Hạo.

Tại Trung ngẩng đầu, khóe miệng tuy mang theo máu của Duẫn Hao nhưng vẫn nở nụ cười.

Nhìn lông mày Duẫn Hạo hơi nhíu nhíu lại, Tại Trung nhẹ giọng nói nhỏ vào tai anh

– Hiện tại, anh thuộc về em, cho nên cũng sẽ cho anh lưu lại kí hiệu của mình – Tại Trung đưa cởi bỏ y phục xuống, bả vai trắng nõn lộ ra, nhích gầnđến trước miệng Duẫn Hạo.

Nụ cười của người trước mặt tuy là yêu mị, nhưng trong mắt vẫn luôn tràn ngập kiên định. Đầu vai truyềnđến cảm giác nhức nhối nóng rát, nhưng đau nhức này lại là kíức cùng vết tích Tại Trung dành cho chính mình. Duẫn Hạo cũng muốn cậu hoàn toàn thuộc về chính mình.

Mở miệng, hàm răng gắng sức cắn vào, xuyên thấu làn da cậu, khoang miệng ngay lập tức cũng nếmđược vị máu của cậu. Đây là máu của Tại Trung, là minh chứng chứng tỏ cậu vẫn tồn tại.Bả vai vẫn còn rớm chút máu, nhưng Tại Trung liền kéođầu Duẫn Hạo lại mà hôn thật sâu, trong miệng không phân biệt rõ là máu của mình hay củađối phương, chỉ biết mình bị lạc trong mùi vị này, mệng liền nuốt xuống hỗn hợp nước bọt hòa máu của cả hai.

Rõ ràng trong nụ hôn này cậu là người chủđộng, nhưng không hiểu sao trong phút chốc lạiđảo ngược tình thế. Tại Trung mạnh mẽđẩyđầu Duẫn Hạo ra, thở nhẹ hổn hển nhìn anh.

– Xác thực rõ ràng như vậy rồi, anh tin chưa?

– Em đã vì anh mà hứa rồiđó, anh muốn tin hay là không tin a?

– Anh tin, bởi vì là lời Tại Trung nói nên anh tin – Thái độ của cậuđã cho Duẫn Hạo thấy rất nhiều khẳng định. Ở trên sân khấu, Trịnh Duẫn Hạo có thể là người luôn trànđầy tự tin, nhưng chỉ cậu xuất hiện liền trở nên mất tự tin. Và cũng chỉ có Tại Trung mới khiến cho mình nguyện ý tin tưởng tương lai phía trước.

Lời Duẫn Hạo nói khiến Tại Trung mỉm cười. Đưa tay đẩy người ngồi ngay trước mặt mình ra, Tại Trung lên tiếng.

– Thế nhưng làm sao bây giờđây? Em không thể tha thứ cho hành động của anh ngày hôm qua.

– Tại Trung? – Duẫn Hạo không rõ hàmý trong lời nói của Tại Trung. Rõ ràng là cười cười nói nói nhưng lại khiến cho sau lưng Duẫn Hạo cảm thấyớn lạnh.

– Duẫn Hạo, anh nói bây giờ nên làm sao đây a? – Tại Trung đem hai tay đặt trên đầu Duẫn Hạo, nghiêng đầu suy nghĩ nhìn khuôn mặt không biết phải làm sao của anh, khỏe miệng liền nở một nụ cười nhẹ.

– Em đã nói rồi, em ghét việc anh không mang mũ, vậy mà anh vẫnđem đông tây của mình chơi đùa trong thân thể em.

Cái miệng nhỏ nhắn dán sâu vào một bên tai Duẫn Hạo mang theo thanh âm khàn khàn mà nói

– Hơn nữa…Anh còn làm em đau….

Chỉ một câu nói như vậy khiến cho toàn thân Duẫn Hạo run lên. Hơi thở của Tại Trung cứ phả lên mặt, khiến mặt mình một lúc sau liền đỏ lên.

– Cho nên…Ngày hôm nay… Anh không được chạm vào em.

## 4. Chương 4

Ném quầnáo của Duẫn Hạo sang một bên, Tại Trung đem hai tay anh cột vào thanh vịn trên đầu giường.

– Ngày hôm qua anh trói em lại, em hôm nay cũng cho anh nếm thị mùi vị bị trói là như thế nào – Tại Trung cúiđầu, vừa trói Duẫn Hạo, vừa thì thầm một bên tai anh.

Khẽ cắn vành tai Duẫn Hạo, Tại Trung đưa lưỡi nhỏ khiêu khích chiếc hoa tai anh đeo rồi cứ như thế mà lặp đi lặp lại, sau đó tiếp tụcđưa lưỡi liếm theo đường viền tai. Tại Trung thở nhẹ ra, cũng cảm nhận được Duẫn Hạo đang run rẩy.

Thấy phảnứng của Duẫn Hạo khiến Tại Trung cười thành tiếng. Cậu ngẩng mặt lên, từ trên cao nhìn xuống nửa thân dưới của Duẫn Hạo.

– Anh lạnh sao? Hình như mới rùng mình một cái nha!

– Tại Trung, đừng ồnào nữa, mau cởi trói cho anh – Duẫn Hạo cau mày, khẽ gằn nhẹ với Tại Trung. Nhưng mà cậu không thèmđểý, cứ gia tăng biểu cảm gợi tìnhđủ làm cho anh xung động. Mà cái loại biểu cảm nàyđích thị là khiêu khích, lại càng làm mình chịu không nổi.

– Cởi ra? Anh cũng ghét bị trói sao? – Tại Trung bắt lấy cổ tay đang duỗi thẳng của Duẫn Hạo ở trước mặt, để Duẫn Hạo thấy rõ khổ sở mà hôm qua anh tàn bạo gây ra cho cậu, tàn bạo khiến trên cổ tay trắng nõn này có mấy vết hồng hồng.

– Anh thấy rõ chưa? Em ngày hôm qua bị anh trói nên thành ra thế này a! Cho nên, em cũng muốn anh phải cảm nhận được, muốn anh phải nếm thử mùi vị bị trói là như thế nào.

Tại Trung cúiđầu, đưa môi cắn nhẹ vào cổ Duẫn Hạo, rồi từ vai trượt xuống một đường đến chỗ lúc nãy bị mình cắn qua. Tại Trung đưa đầu lưỡi liếm liếm vào bả vai vẫn còn rơm rớm máu, giống nhưđang thưởng thức mỹ vị. Động tác như thế càng khiếm cho Duẫn Hạo thở dốc nặng nề.

– Đây là vết tích em làm a! Là chứng minh chỉ thuộc về Kim Tại Trung a! – Tại Trung tiếp tục liếm láp vết thương trên vai Duẫn Hạo, tựa hồ rất thỏa mãn với kiệt tác mà chính mình gây ra, môi cùng lưỡi cứ lưu luyến không muốn rời xa. Tay phải của cậu trượt đến bờ ngực rộng lớn của Duẫn Hạo, cố sức nắm bắt “đỏ sậm” trước ngực anh. Tay trái lại từ ngực trượt một đường xuống phía dưới, vuốt ve lấy bụng dưới của anh.

Ngón tay đụng phải phân thân từ lâu đã cứng lên của Duẫn Hạo, Tại Trung liền nở nụ cười yêu mị. Môi liền ly khai vết tích trên vai Duẫn Hạo, Tại Trung đối mặt nhìn chằm chằm đối phương mà lên tiếng

– Duẫn Hạo a, anh muốnđến vậy sao?Phân thân phía dưới vẫn cònđang bị ngón tay Tại Trung liên tụcđùa giỡn, hơn nữa tiểu mỹ nhân ngay trước mặt đây lại cười yêu mị, Duẫn Hạo ngẩng đầu, chỉ muốn hôn thật sâu vàođôi môi phấn hồng mềm mại của Tại Trung, thưởng thức hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi cậu. Cho nên, Duẫn Hạo liền nhướng người về phía trước, nhưng lại bị Tại Trung ở phía sau ngăn cản.

– Không được nga, em đã nói rồi, ngày hôm nay anh không thể chạm vào em.

Ly khai đến khoảng cách thích hợp, Tại Trung liền cười thật tươi.

– Chỉ có em mới có thể chạm vào anh, anh không thể chạm vào em…

Duẫn Hạo từ trước đến giờ vẫn luôn ở thế chủđộng, nhưng lúc này lạiở thế bịđộng, khiến cho anh không thíchứng được. Muốnôm Tại Trung vào lòng, đè chặt cậu xuống, hung hăng chiếm giữ lấu cậu một lần nữa, nhưng mà không được. Hiện tại, Duẫn Hạo chỉ có thể ngắm nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, vô pháp hànhđộng.

Duẫn Hạo đưa mắt nhìn Tại Trung đang dừng lạiở phân thân ngẩng đầu cao chót vót của mình, hai tay vỗ về nghịch ngợm.

– Tại Trung?

Duẫn Hạo thở hổn hển kêu tên Tại Trung, không thể tin được tiểu mỹ nhân ghét khẩu giao này cư nhiên lại hầu hạ phân thân giương cung bạt kiếm của mình.

Khoang miệng ấmáp bao vây lấy phân thân ngóc đầu. Nhưng vì phân thân quá lớn mà khoang miệng lại quá bé, khiến cho Tại Trung có chút nghẹn. Cậuđưa cái miệng nhỏ không thuần thục của mình cửđộng lên xuống, đùa giỡn với phân thân của Duẫn Hạo vài cái; sau đó lạinuốt vào. Cái lưỡi linh xảo cứđảo qua đảo lại, hai tay cũng không quên xoa nắn hai quả cầu bên dưới. Nhưng hơn thế nữa, trong khi lưỡi nhỏ lởn vởnđùa nghịch ở phân thân, Tại Trung lại hướng đôi mắt quyến rũ của mình ngắm nhìn vẻ mặt của Duẫn Hạo.

Vẻ mặtđó của Duẫn Hạo, quá quyến rũ cũng quá mê người. Bất luận là ai nhìn thấy biểu tình này của anh, hai mắt cũng sẽ bị mê hoặc.

– Ngô…ân…Tại Trung… – Vùng mẫn cảm trực tiếp bị kích thích khiến cho Duẫn Hạo rên rỉ, gọiđích tên Tại Trung, muốn cậu tiếp tục dùng lực mà chúý.

– Ân? – Đầu lưỡi của Tại Trung không cóýđịnh dừng lại, trong mắt mang theo ýđồ xấu xa, quay sang Duẫn Hạo khẽ nhướng mắt lên hỏi.

– Anh muốn ra…Buông…A… – Tại Trung dùng tay nắm lấyđỉnhđầu phân thân của Duẫn Hạo khiến anh gầm nhẹ lên. Nhưng cảm giácđau nhức như vậy lại càng làm cho Duẫn Hạo thêm hưng phấn.

– Buông ra? Nhìn bộ dạng thoải mái của anh như vậy giống như không muốn em buông ra a.

– Tại Trung…- Tại Trung là cốý hiểu sai hay là chính cậu căn bản không biết rằng hai tay anh muốnđược tự do đến ôm cậu? Trong đầu Duẫn Hạo bỗng nhiên trở thành một mảnh hỗn loạn, không thể suy nghĩ rõ ràng.

Môi cùng lưỡi tiếp tục “đấu tranh” với cực đại của Duẫn Hạo, Tại Trung không đểý anh càng ngày càng thở dốc. Cho đến khi cảm thấy thỏa mãn, cậu mới buông tha cho phân thân căng to không thể to hơn được nữa của anh.Đưa tay cầm lấy cái túi nhỏ hình vuông đặt ởđầu giường, Tại Trung ngồi trên thân hình trần trụi của Duẫn Hạo, vỗ vỗ vào khuôn mặt nóng ấm của anh rồiđưa một góc chiếc túiđến, để cho anh thấy rõ cái gìở bên trong đó.

– Anh phải nhớ kĩ, thứ này thật sự cần thiết, anh cũng đâu muốn em bị nhiễm bệnh đúng không? Lần sau anh mà còn không mang mũ, thì từ nay trởđi đừng có mơ mà nói chuyện với em.

Cắn xé túi, Tại Trung lấy thứ bên trong ra mang giúp vào cho Duẫn Hạo. Tiếpđến, đưa tay cởi quần lớn cùng quần nhỏ phía dưới hạ thân, đem phân thân của Duẫn Hạo thâm nhập vào huyệt nhỏ bí mật chưa được bôi trơn.

Tại Trung khẽ cắn môi, những tưởng sẽ cố chịuđựng một chút để tiến vào sau nhưng cảm giácđau nhức nhói lên, khiến cậu kêu to một tiếng.

– Em…- Duẫn Hạo ngạc nhiên trước hànhđộng của Tại Trung. Anh muốn nói với cậuđiều gìđó, nhưng lại chìm ngập trong khoái cảm mà không nói nên lời.

Tại Trung thong thả một chút để cho đông tây kia tiến vào trong cơ thể mình. Khi toàn bộđông tây kia đã hoàn toàn vào sâu bên trong, cả Tại Trung và Duẫn Hạo liền thở hổn hển, cười cười thật lớn. Tại Trung dừng động tác của mình lại một chút, để cho thân thể thật sự quen với vật lớn phía bên trong.

Bên trong thông đạo chật hẹp, Tại Trung có thể cảm nhận được Duẫn Hạo đang di chuyển, liền nhịn không được mà hừ nhẹđứng lên. Hai tay đặt trên ngực anh, cúiđầu lên tiếng

– Đâu phải gọi anh chủđộng a? Anh không được cửđộng.

Mệnh lệnh như vậy, thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể.Khi Tại Trung chậm rãi ngối dậy, lại hung hăng ngồi xuống, rõ ràng cảm nhận được Duẫn Hạo lần thứ hai đưa phân thân hướng về trước mà nghênh đón động tác của cậu.

Một lần nâng lên rồi một lần lại hạ xuống, khoái cảm cứ thế mà tấn công thần kinh của cả hai. Tại Trung khẽ cắn môi, đầu ngửa về phía sau, hai mắt khép hờ hưởng thụ. Quần áo phía thân trên vẫn còn chỉnh tề, nhưng hạ thân lại cùng một nam nhân khác tương liên chặt chẽ cùng một chỗ. Nếu như có ai đó thấy Kim Tại Trung như vậy không biết sẽ khinh bỉ cậu như thế nào. Nhưng mà, là cậu yêu anh, yêu nam nhân có tên gọi là Trịnh Duẫn Hạo này. Cho nên dù có bị ai sỉ nhục làđồng tính luyếnái, có bị ai xem như quái vật, cậu cũng không tranh luận.

Nghĩđến điềuđó, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, nhỏ giọt lên \*\*\*g ngực trơn nhẵn của Duẫn Hạo, khiến cho động tácđang hướng về huyệt nhỏ của anh liền dừng lại. Duẫn Hạo thanh âm khàn khàn, ôn nhu hỏi Tại Trung

– Em làm sao vậy?

Tại Trung dừng động tác lại, cúiđầu xuống đến gần mặt Duẫn Hạo rồi nói

– Anh lúc nãy có nói nếu như anh chết, em sẽđược giải thoát sao? Không phảiđâu Duẫn Hạo à, em là một người nhát gan, cho nên không biết cách nàođi tự sát. Nhưng em sẽ vì anh sẽ mà chịu thống khổ, như vậy anh cảđời sẽ luôn nhớđến em.

Nước mắt liên tục rơi xuống mặt Duẫn Hạo. Anh muốn đưa tay lau khô nước mắt cho cậu, nhưng bất đắc dĩ hai tay lại bị trói ởđầu giường. Muốn an ủi Tại Trung nhưng lại phát hiện giọng nói của mình bởi vì nước mắt của cậu mà không nói nên lời.

– Duẫn Hạo, nếu như anh yêu em, đừng khiến em đau khổ như vậy.Đừng để em một mình, trước khi anh chết hãy giết em đầu tiên. Đừng để em phải côđơn một mình…Sợ côđơn, không chỉ riêng Tại Trung, mà chính Duẫn Hạo cũng vậy.

Anh yêu cậu, muốn cậu hạnh phúc, muốn thế giới của cậu chỉ có hạnh phúc mà không có bi thương.

– Trả lời em…Trả lời em, Duẫn Hạo…- nước mắt, cho dù thế nào cũng chỉ liên tục rơi xuống, chờđợiđáp án của Duẫn Hạo.

– Ân…- Duẫn Hạo nhẹ giọng trả lời Tại Trung, nhưng trong ngực thầm mắng chính mình bất lực, không thể cho người mình yêu cảm giác an toàn cùng hạnh phúc.

Nhưng mà, Tại Trung, em lúc này có biết không, anh từ lâu đãđem tay em nắm chặt vào tay anh rồi. Em cùng anh, hai người chúng ta sẽ không có ai côđơn cả.

Tại Trung hôn mạnh vào môi Duẫn Hạo, lưỡi cùng lưỡi kịch liệt giao triền, nước mắt lăn dài trên mặt Duẫn Hạo. Hạ thân cũng mãnh liệt di chuyển, giống như muốnđem đối phương hút sạch vào bên trong.

Động tác mãnh liệt như vậy khiến phần eo Tại Trung nhũn ra, trong lúc này hoàn toàn không còn chút sức lực.

– Tại Trung, cởi trói cho anh… – Tiểu mỹ nhân trước mắt đã mất đi khí lực, bí huyệt lại càng ngày càng co rút, hút chặt lấy phân thân Duẫn Hạo, khiến anh khó có thể chịuđựng được.

Rõ ràng là vừa rồi còn nói không cho Duẫn Hạo chủđộng, thế như lúc này phần thân thể không còn chút sức lực lại ham muốn càng nhiều. Tại Trung duỗi dài cơ thể, khó khăn đem y phục cột trên tay Duẫn Hạo mà cởi ra, nhưng thế nào cũng không cởi được.

Hạ thân của Duẫn Hạo căng to đến khó chịu, trong khi phân thân không ngừng đưa đẩy về phía trước, tay liền cố sức tháo mở y phụcđang trói tay mình ra. Rốt cuộc khi tháođược trói, cổ tay cũng đã sưng đỏ một vùng.

Hai tay được tự do, Duẫn Hạo đưa tay ôm lấy thân thể Tại Trung. Với phân thân vẫn cònở trong cơ thể cậu, anh đem cậuđặt dưới thân mình, hạ thân mãnh liệt vận động ra vào.

– Duẫn…- Thân thể chống đỡđợt sóng đột kích dữ dội từ Duẫn Hạo, Tại Trung đưa hai chân kẹp chặt lấy thân thể anh, muốn anh tiến vào trong sâu hơn.

Duẫn Hạo cúiđầu hôn môi Tại Trung. Với tư thế chủđộng này, anh nút lấy lưỡi cậu, giống như muốnđem cả linh hồn cậu mà hút ra, vô pháp dừng lại.

Thở dốc, chính là thanh duy nhất vọng lại của cả hai lúcđó.

Tìnhái quá mức kịch liệt, khiến cho hai ngườiđều không thể nói ra một câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể nóiđơn âm ân, a, trận hoan ái này chính là minh chứng tốt nhất.

Hai tay nâng chân Tại Trung lên, Duẫn Hạo đâm thẳng phân thân vào bên trong. Càng vào sâu, càng khiến Tại Trung tiếp nhận càng nhiều.

Yêu cậu,

Mỗiđộng tác cùng biểu cảm của mình đều là yêu cậu,

Bất kể là cậu khảái hay yêu mị,

Trong mắt Duẫn Hạo đều là mỹđích.Hạ thân mãnh liệt tiến tới, khiến Duẫn Hạo gầm nhẹ một tiếng. Cả Duẫn Hạo và Tại Trung dần dần dịu xuống.

…

Bên tai Tại Trung, một giọng nói trầmấm vang lên

– Anh yêu em, Tại Trung.

Lời nóiđó bỗng khiến khóe mắt cậuđỏ lên.

Lồng ngực Tại Trung run rẩy, thân thể này vẫn còn mẫn cảm lắm, nhưng chỉ vì một câu nói này của Duẫn Hạo mà cậu chỉ muốn cùng anh vẫn như thế màở cùng một chỗ.

Im lặng, nước mắt lần nữa lại chảy xuống.

Một lúc sau,

Thanh âm trong căn phòng nhỏ, lại là tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên.

– Em cũng vậy, em yêu anh, Duẫn Hạo.

Nếu không nói rõ, đôi phương có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểuđượcý nghĩ của người kia là gì.

Hai người vĩnh viễn chỉ là hai cá thể riêng biệt,

Cho dù có yêu nhau lần nữa,

Cũng vĩnh viễn không thể trở thành một.

Ái tình, vốn là một thứ không xác định,

Yêu anh, nói như vậy,

E rằng, chỉ là cho đối phương một sự thoải mái tốt nhất.

Tin tưởng,

Cũng giống như chiếc khóa an toàn của tình yêu.

Yêu anh,

Em yêu anh…

==HOÀN==

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hu-phi-le-vat-thi*