Học Sinh Bất Lương

Table of Contents

# Học Sinh Bất Lương

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Tên gốc: 不良学生   – Bất lương học sinhThể loại: Đam mỹ, đoản văn, nhất công nhất thụ, hiện đại, ngắn, vườn trường, thầy trò, niên hạ công, hài, HE. Chỉnh sửa: Hân Nhi aka Diệp gia gia chủThầy giáo nhiệt huyết ─ Từ Duẫn TườngMỗi ngày chuyện mong đợi nhất chính là cùng một mỹ nữ nói chuyện yêu đươngNhưng, lão thiên gia tuyệt đối sẽ không để cho tên ngu ngốc này… Ách, ta là nói người này được như nguyện!Bởi vì người ái mộ anh ta nhất lại là một nam nhân!. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hoc-sinh-bat-luong*

## 1. Chương 1

Không xong! Sắp bị muộn rồi!

Vất vả biết bao mới được nhận công việc này, tuyệt đối không thể đi làm muộn ngay ngày đầu tiên, bằng không bát cơm vừa tới tay sẽ bay theo gió mất!

Từ Duẫn Tường lấy tốc độ kinh người vội vàng từ nhà phi tới trường học, cũng cũng là nơi anh công tác.

Đáng giận! Sớm biết vậy đã không ngủ nướng rồi, nhưng mà hồi tưởng lại, mỹ nữ trong mộng thật là mãnh liệt nha, khiến anh thiếu chút nữa… thiếu chút nữa thì…

A! Ôi! Thiếu chút nữa là đụng phải A Hoa nhà bên rồi ( A Hoa là một con chó), anh chính là một người tốt tiêu biểu nha, tuyệt đối không thể “đụng chó” nha.

Thế nhưng, không biết có phải do anh là người tốt tiêu biểu không? Mà trong tình trường luôn bị gắn “thẻ người tốt”.

Giống như câu ‘Anh rất tốt nhưng em rất tiếc’:v, xem Vạn vạn không ngờ tới – phiên ngoại 2 – tập 2 để biết thêm chi tiết ^^

Haiz! Anh lớn lên không tồi nha! Ừ… Ít nhất từng có người nói anh lớn lên không tồi mà.

… Người kia hình như là mẹ anh.

Giờ nghĩ mấy thứ này để làm chi, lát nữa nếu đi muộn thật thì phải bịa ra lý do gì đó chứ, ừ… Nói là giúp bà lão qua đường? Hay là hỗ trợ người ta bắt cướp?

Khi Từ Duẫn Tường vẫn còn đang nghĩ ra một ngàn lẻ một “Sự tích anh hùng”, chân anh đã bước tới cổng trường.

“Hình như không muộn thì phải.” Từ Duẫn Tường nhìn trái nhìn phải, cổng trường vẫn còn rất nhiều học sinh đi tới đi lui mà.

“Kỳ quái… Từ nhà mình chạy tới trường nhanh nhất cũng phải mất 30 phút, sao giờ mới 7 giờ 50?” Anh buồn bực nhìn chiếc đồng hồ to treo trước cổng trường, buổi sáng hôm nay lúc thức dậy đã 7 giờ 45 rồi mà, sao lại…

Từ Duẫn Tường cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn đồng hồ to.

Vậy mà nhanh những 25 phút!

Shit!

Từ Duẫn Tường khi về nhà việc đầu tiên làm nhất định là đập cái đồng hồ báo thức kia ra!

Vậy là sao chứ, rõ ràng là một đêm tốt đẹp như thế, hơn nữa cái lão chủ cửa hàng bán đồng hồ còn cam đoan không bao giờ hỏng, nói gì mà nói lắm, có mỗi cái đồng hồ báo thức thôi, có cần phun đầy mưa xuân lên mặt anh không ( còn thối thối nữa), kết quả còn không phải hỏng rồi sao, đáng giận, bị lừa!

“Thôi không nói nữa…” Từ Duẫn Tường nhìn túi tài liệu trong tay, lần này anh tiếp nhận lớp chín năm hai.

“Được! Tôi nhất định sẽ làm một thầy giáo tốt!” Từ Duẫn Tường vô cùng có tinh thần hô to, khiến không ít học sinh và giáo viên xung quanh phải quay lại nhìn, trên mặt giống như viết năm chữ: “Quái nhân từ đâu tới?”

Từ Duẫn Tường hét xong mới phát hiện hình như tiếng mình quá lớn, đỏ bừng mặt chạy tới lớp học.

Anh cũng không phải chủ nhiệm nguyên bản của lớp chín năm hai, chủ nhiệm trước không biết vì lý do gì mà từ chức.

Từ Duẫn Tường vừa đi vừa nghĩ, hy vọng lớp anh chủ nhiệm không quá khó khăn, ngàn vạn lần đừng giống như ‘Gokusen’, học sinh một đứa so với một đứa càng khó trị hơn, đáng sợ lắm!

Gokusen: Tên việt là cô giáo Găng tơ

Cuối cùng đi tới cửa lớp chín năm hai, Từ Duẫn Tường hít sâu một hơi, bước nhanh vào lớp học.

“Chào các em học sinh, tôi là chủ nhiệm mới của các em.” Anh bước lên bục giảng, buông túi tài liệu trong tay xuống, quay sang bảng đen, cầm phấn viết, một hàng chữ màu trắng gọn gàng nổi bật trên nền đen của bảng.

“Tên tôi là Từ Duẫn Tường, chủ nhiệm trước của các em không biết vì nguyên nhân gì mà từ chức, vì vậy nhà trường cử tôi đến phụ trách lớp các em.” Viết xong tên của mình, anh đảo mắt nhìn đám học sinh bên dưới, tốt lắm, không đùa quái ác, không liếc mắt khinh thường giáo viên.

Từ Duẫn Tường thở phào nhẹ nhõm.

## 2. Chương 2

Giây phút đầu tiên của một ngày khi hắn mở mắt ra, hắn đã biết, hôm nay lại là một ngày nhàm chán.

Ngày lại ngày cứ ngốc ngốc như vậy trôi qua.

Duy nhất một điều khá đặc biệt, đó là đánh nhau.

Quý Sơ Vũ là một nhân vật khiến trường học đau đầu, mỗi lần trong trường xảy ra ẩu đả đều có mặt hắn.

Nhưng kỳ quái chính là, thành tích của Quý Sơ Vũ lúc nào cũng nằm trong top năm người dẫn đầu.

Hắn có được trí nhớ kinh người, đã gặp là không thể quên, chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhớ.

Không ai có thể ép buộc hắn học bài, ngoại trừ anh trai hắn.

Anh trai là người thân duy nhất của hắn, ba mẹ sớm chết vì bệnh, chỉ còn hắn khi đó còn nhỏ tuổi và anh trai sống nương tựa lẫn nhau.

Anh trai rất vất vả, ngày ngày đi sớm về trễ, cho nên vì anh trai, hắn luôn cố gắng thi đạt thành tích tốt để anh trai an tâm.

Mà ngay cả đánh nhau cũng không để anh trai biết.

Bây giờ việc có thể làm, cũng chỉ có vậy.

Quý Sơ Vũ cởi áo ngủ màu đen trên người, mặc đồng phục, xuống cầu thang, mở tủ lạnh lấy sữa, tùy tiện hớp vài hớp, rồi đi ra ngoài.

Mang bộ mặt thờ ơ đi bộ tới trường, xung quanh không ít nữ sinh phóng ánh mắt hoặc ái mộ hoặc thưởng thức tới hắn.

Mái tóc đen thuần như điêu khắc, đôi mắt nguy hiểm tựa mèo hoang, làn da trắng nõn như tuyết, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khêu gợi, tất cả hợp lại tạo thành một khuôn mặt vô cùng xuất sắc.

Mỗi lần đi trên đường, đều sẽ thu được loại ánh mắt “chú mục” như vậy.

Quý Sơ Vũ đã quen, nhưng cũng không ngạo mạn, ngược lại cảm thấy như vậy rất phiền.

Mấy nữ sinh này làm sao vậy? Mắt có bệnh sao không đi khám bác sĩ đi?

Quý Sơ Vũ trong ánh “chú mục” đi vào lớp chín năm hai, ngồi vào chỗ của mình, ngẩng đầu nghĩ ngợi lát nữa trốn học sẽ đi đâu.

Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đầy nhiệt huyết bước vào lớp, giống như lúc nào cũng có thể chạy về hướng mặt trời lặn.

Mà câu nói đầu tiên của anh ta sau khi bước vào lớp, cư nhiên là anh ta là chủ nhiệm mới của lớp bọn họ.

A, xem ra sau này sẽ vô cùng thú vị đây.

## 3. Chương 3

Đinh đoong, chuông hết tiết vang lên.

“Được rồi, hôm nay dừng ở đây, các em ra chơi đi!” Từ Duẫn Tường nhiệt huyết chưa tan hết, vẫn vô cùng có sức sống.

Học sinh có vài người ra ngoài, vài người ở trong lớp làm bài tập, còn một số trực tiếp gục xuống bàn ngủ.

Hết tiết đầu tiên, Từ Duẫn Tường đã hiểu kha khá về lớp này, là một lớp vô cùng hoạt bát.

Tuy rằng lúc đầu không ai thích anh, nhưng là qua một tiết dạy “mưa thuận gió hoà” của Từ Duẫn Tường, chắc không ai không thích anh.

Không phải anh khoác lác, lớp chín năm hai khẳng định có ít nhất hơn phân nửa học sinh thích anh.

Từ Duẫn Tường bắt đầu chờ mong tiết dạy tiếp theo.

Ra khỏi lớp học, đi về phòng giáo viên.

Bước tới cửa, Từ Duẫn Tường mới có cơ hội nhìn kỹ càng.

Buổi sáng bởi vì chưa chuẩn bị tốt, ở phòng giáo viên vội vàng chuẩn bị, rồi lại cuống cuồng chạy tới lớp học, nên không có thời gian nhìn qua nơi này.

Phòng giáo viên ánh sáng rất tốt, ban ngày dù không bật đèn cũng đủ sáng. Mà bàn công tác được kê đối mặt với nhau. Bức tường đằng sau có treo một cái bảng đen, trên viết một ít công việc, lớn nhỏ đều có.

“Anh chắc là thầy Từ mới đến.” Một tiếng nói dễ nghe từ sau lưng truyền tới.

Từ Duẫn Tường quay đầu lại, vừa nhìn thấy liền ngây người.

Đứng sau anh là một người vô cùng nữ tính.

Thiên… Thiên sứ! Chẳng lẽ là tới cứu vớt anh sao?

“Thầy Từ?” Thiên sứ ánh mắt nghi hoặc hỏi.

“A? A! Tôi tên là… là Từ Duẫn Tường, năm nay 26 tuổi, sở thích là…” Từ Duẫn Tường phục hồi tinh thần, rồi mới bày ra một tư thế tự cho là rất tuấn tú.

Thiên sứ phát ra tiếng cười như chuông bạc: “Ha ha, thầy Từ thầy thật thú vị, tôi tên là Thư Kỳ Nhã, là chủ nhiệm lớp ba năm hai.” Thư Kỳ Nhã mỉm cười nhìn Từ Duẫn Tường, cô thực sự từ đáy lòng cảm thấy anh rất thú vị.

“A… Ha ha.” Từ Duẫn Tường cứng ngắc cười, ây, cười nhiều đau miệng muốn chết! Thế nhưng đau miệng chút đổi lại được một cái tên, cũng đáng.

Hoá ra thiên sứ tên là Thư Nhã Kỳ, được! Anh sẽ nhớ kỹ!

## 4. Chương 4

“Thay công thức này vào hai sao, sẽ nhận được…”

Trong phòng học vang vọng tiếng giảng bài của thầy giáo cùng tiếng “sàn sạt” ghi chép của học sinh.

Học sinh ai ai cũng tập trung chú ý thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng.

Tại sao không có ai ngủ? Lớp học bình thường, lúc nào chẳng có một, hai người ngủ gật!

Nhưng, đó là “lớp học bình thường”, còn đây là thầy giáo không bình thường, và một lớp học không bình thường… Khụ, ta là nói “đặc biệt”.

Rốt cuộc vì sao lại… đặc biệt?

Bởi vì chủ nhiệm lớp này ─ thầy giáo Từ Duẫn Tường đã nói: Nếu có người dám ngủ gật trong lớp, tôi sẽ khiến người đó phải ăn không ngon ngủ không yên.

Ai, ban đầu có người không tin, vẫn ngủ trong tiết, hơn nữa còn ngáy rất lớn, như sợ có người không biết mình đang ngủ. Kết quả ngày hôm sau, tên đó lên lớp lúc nhìn thấy Từ Duẫn Tường tựa như thấy quỷ, không bao lâu sau thì chuyển trường.

Ngươi nói, như vậy thì còn ai dám ngủ gật nữa không?

Dưới bục giảng mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thầy giáo và bảng đen, rất sợ không cẩn thận một cái ngủ gật, thì sẽ được biết thế nào là “ăn không ngon ngủ không yên”.

Chỉ duy nhất một người ngoại lệ.

Hắn không phải sợ bản thân ngủ gật, mà là hắn rất hứng thú với người này, hắn thậm chí vì Từ Duẫn Tường mà không trốn tiết, cũng vì anh mà làm bài tập.

Ây, thật sự không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng hắn ghét nhất là đi học mà!

Chuông hết tiết vang lên.

“Được, mọi người ra chơi đi!” Giáo viên trên bục giảng nói.

Bỗng một cô gái lon ton chạy tới.

“Thầy! Thầy giảng bài thú vị lắm ạ!” Cô nói.

Từ Duẫn Tường nhìn về phía cô gái. Ô, hoá ra là Lỵ Phi.

Lâm Lỵ Phi là học sinh nữ hoạt bát nhất lớp, luôn vô cùng nhiệt tình với các loại vận động, còn có cả đai đen không thủ đạo nữa.

“Hi ~ lão già ngày trước dạy siêu ~ nhàm chán ấy.” Lâm Lỵ Phi nhớ lại cách giảng bài của lão chủ nhiệm trước, không khỏi chán ghét nhíu mày.

Ha! Lão già, thật là chuẩn xác, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của lão anh cũng nghĩ như thế.

Ơ? Sao lại có cảm giác là lạ?

Từ Duẫn Tường nhìn xung quanh, tìm thứ khiến cho anh có cảm giác kỳ quái.

Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng tìm được Quý Sơ Vũ.

A… Hắn lại đang nhìn anh, mỗi lần anh giảng bài hắn đều nhìn anh chằm chằm, khiến anh thiếu chút nữa hỏi ra: Xin hỏi trên mặt tôi có dính cái gì sao?

“Thầy, thầy đang nhìn ai vậy?” Lâm Lỵ Phi nhìn theo ánh mắt Từ Duẫn Tường: “Ấy, thầy đang nhìn Quý Sơ Vũ à, thầy nghe em nói nè, hắn chính là người học giỏi nhất lớp mình đấy!” Khẩu khí không còn oang oang như vừa nãy nữa, mà chuyển thành nhỏ nhẹ dễ nghe.

Thấy khẩu khí của Lâm Lỵ Phi đột nhiên thay đổi, còn có hai má hồng như trái táo, anh tựa hồ như hiểu ra điều gì.

“Lỵ Phi, em không phải là thích Quý Sơ Vũ rồi chứ?”

Lâm Lỵ Phi nghe vậy hừ một tiếng: “Chán ghét thầy!” Nói xong còn giơ tay đập lên bả vai Từ Duẫn Tường một cái.

Từ Duẫn Tường trừng to mắt, thở không ra hơi. Cứu… mạng! Đau quá! Ai tới giúp hắn gọi xe cứu thương a!

## 5. Chương 5

Bữa tối hôm nay ăn cái gì? Nên ăn tam X xú xú oa? Hay là hồ tu X lỗ nhục phạn hơn?

Hai hãng lẩu nổi tiếng ở Trung Quốc

Từ Duẫn Tường còn đang tự hỏi nên ăn cái gì, thì cách đó không xa truyền đến tiếng cãi vã.

“Tao nói cho mày biết, ông đây khó chịu mày rồi đấy.”

Gì cơ? Ông đây? Chẳng lẽ là tập tiếp theo của “Phố đèn đỏ” sao? Thật tốt quá, anh mê “Phố đèn đỏ” nhất đấy!

Một bộ phim của Hongkong, tên gốc là 艋 舺, tên Việt là Phố đèn đỏ, search gg để biết thêm chi tiết

Từ Duẫn Tường không nói hai lời đi về nơi phát ra tiếng cãi vã. Anh nhất định phải cướp được hàng đầu tiên!

Nhưng mà không thấy điếu dát và lam bạch tha\* đâu, chỉ thấy đồng phục áo trắng quần đen.

Nôm na là một loại áo may ô và dép xốp

Đây không phải là học sinh trường anh sao? Nhìn tình huống này… chắc là ẩu đả rồi!

Không được, thân là thầy giáo, tuyệt đối không thể đứng nhìn học sinh đánh nhau!

“Dừng tay! Cho dù có chuyện gì, cũng không thể dùng bạo lực giải quyết!” Đã biết bên kia là học sinh trường mình, Từ Duẫn Tường không thể mặc kệ.

“Rác rưởi ở đâu tới?”

“Không biết…”

“Giờ làm gì?”

Đột nhiên có rác rưởi… Ấy, không, là có người nhảy ra cản trở, mấy tên đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, suốt ngày chỉ biết đánh đấm không biết phải làm sao.

Từ Duẫn Tường nhìn xung quanh, đang nghĩ làm sao để cản mấy học sinh này lại, không nghĩ tới lại thấy được một người.

“Quý Sơ Vũ? Sao em lại ở đây?” Nhìn thấy học sinh của mình, Từ Duẫn Tường có chút kinh ngạc.

Đầu heo, giờ mới phát hiện ra hắn à.

“Hoá ra là đồng bọn của mày, đánh!” Một tên nhìn qua giông giống kẻ cầm đầu hạ lệnh.

Ủ lò à! Vậy cũng quá không công bằng rồi! Mấy tên này thật là… Hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này, phải mau mau bảo hộ Quý Sơ Vũ!

Nhưng người anh muốn bảo hộ lúc này lại che chắn trước mặt anh.

Nghe thấy có người muốn đánh Từ Duẫn Tường, Quý Sơ Vũ không kịp nghĩ ngợi thân mình đã tự động che phía trước.

“Quý Sơ Vũ em mau…” Từ Duẫn Tường nhìn học sinh của mình chắn trước mặt, không khỏi khẩn trương lên, nhìn Quý Sơ Vũ thân hình đơn bạc như vậy sao có thể bảo hộ được anh, vả lại người đứng ra lúc này phải là người lớn tuổi hơn chứ…

“Cút!” Quý Sơ Vũ ngắt lời Từ Duẫn Tường. Hiện tại đầu heo này chỉ tổ làm vướng chân vướng tay hắn thôi, thấy Từ Duẫn Tường chậm chạp không chịu đi, Quý Sơ Vũ không kiên nhẫn đẩy anh.

“Em…” Bị Quý Sơ Vũ đẩy đi, anh lảo đảo một cái, mở mắt ra, chỉ thấy người vừa đẩy mình đã bắt đầu động thủ giải quyết bọn người kia.

Quý Sơ Vũ một lần lại một lần xảo diệu né tránh nắm đấm bay tới, tên kia ngạc nhiên nhìn công kích của mình bị tránh né, hắn cũng không buông tha cơ hội đánh trả, ra một đòn đáp lễ đủ mạnh, cứ như vậy, kẻ ban đầu còn kiêu ngạo ra lệnh, giây sau đã nằm đo đất.

Oa… Thật lợi hại! Nhìn thân thủ của Quý Sơ Vũ, Từ Duẫn Tường không khỏi từ đáy lòng bội phục.

Không bao lâu sau, Quý Sơ Vũ giải quyết xong đám người, đi về phía anh.

“Em bị thương!” Từ Duẫn Tường chỉ vết thương trên vai trái Quý Sơ Vũ, miệng vết thương không lớn, nhưng máu chảy ra rất nhiều, nếu còn tiếp tục sẽ mất rất nhiều máu!

Quý Sơ Vũ nhìn vai trái của mình, máu đỏ tươi dần dần nhiễm đỏ màu trắng đồng phục, hắn không khỏi câm nín, vừa rồi chỉ lo giải quyết đám người kia, hoàn toàn không chú ý tới.

“Nhanh lên, nhà em ở đâu? Chúng ta trước về đó băng bó.” Từ Duẫn Tường lo lắng hỏi Quý Sơ Vũ.

## 6. Chương 6

\*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây là lần đầu tiên Từ Duẫn Tường tới nhà Quý Sơ Vũ, là một ngôi nhà độc lập, thoạt nhìn phòng ốc có vẻ đã lâu, cạnh nhà có gara, bên trong đậu một chiếc xe màu đen có rèm che.

Mở cửa đi vào đầu tiên sẽ là phòng khách, bên trong dùng một cái tủ dài ngăn cách, phía sau là phòng bếp nhỏ. Ở giữa có một cái cầu thang, đi lên phòng của Quý Sơ Vũ và phòng anh trai hắn.

Đây là Quý Sơ Vũ nói.

Tuy là lần đầu đến, nhưng anh cũng không có thời gian thưởng thức, Từ Duẫn Tường lo lắng hỏi hòm thuốc ở đâu, sau đó ở phòng khách giúp hắn băng bó, còn không quên lấy thân phận thầy giáo giảng giải một hồi.

“… Lần sau không được đánh nhau nữa, biết không?” Hừ, hù chết anh, còn tưởng rằng Quý Sơ Vũ lần này sẽ bị K. O.

… Anh hình như không nên loạn nguyền rủa học sinh của mình.

Quý Sơ Vũ cúi đầu không đáp lại, thực tế hắn sắp nhịn không nổi, bởi vì miệng vết thương ở vai, nên phải cởi áo loã nửa người trên, mà cái đầu heo này lúc giúp hắn băng bó, luôn vô ý ma xát điểm mẫn cảm trước ngực hắn, tới tới lui lui, rất nhanh đã khiến cho Quý Sơ Vũ chịu không nổi.

“Được rồi, nhìn em có thành ý như vậy, tôi sẽ không thông báo cho trường học.” Từ Duẫn Tường thấy Quý Sơ Vũ không nói lời nào còn tưởng rằng hắn đang sám hối, cho nên quyết định tiêu sái (?) tha thứ cho hắn.

“Thầy… Thầy có bạn gái chưa?” Đột nhiên, Quý Sơ Vũ hỏi.

“A? Chuyện này… Không có, nhưng tôi đã gặp được một vị thiên sứ ở trường, cô ấy thật sự rất đẹp, cô ấy…” Tuy rằng không rõ Quý Sơ Vũ tại sao lại hỏi như vậy, nhưng anh vẫn thao thao bất tuyệt về “Mối tình trong mơ” của mình.

“Thầy thích cô ta?” Một khắc này, đôi mắt Quý Sơ Vũ thật giống mắt báo, đăm đăm nhìn anh như nhìn con mồi.

“Đúng vậy, tuy rằng không biết thiên sứ có thích tôi hay không, nhưng tôi nhất định sẽ khiến cô ấy yêu tôi.” Nhìn xem, đầu heo chính là đầu heo, Từ Duẫn Tường rơi vào mộng tưởng yêu đương, thậm chí nhìn đâu cũng thấy bong bóng màu hồng, hoàn toàn không biết nguy hiểm ngay trước mắt.

Bỗng nhiên, trời đất đảo lộn, cắt đứt mấy lời lảm nhảm của anh.

“Thầy thích cô ta?” Quý Sơ Vũ ngữ khí trầm xuống hỏi lại, hắn sắp nghe không nổi nữa rồi.

Cho nên, báo đen đẩy ngã heo ngốc lên ghế sô pha.

“Em…” Từ Duẫn Tường muốn ngồi dậy, thế nhưng hai bên eo đã bị Quý Sơ Vũ chế trụ.

“Sao không nói?” Biết rồi còn hỏi.

“Bởi vì…”

Quý Sơ Vũ không đợi anh nói xong, đã bá đạo hôn xuống.

Thô lỗ mút lấy, dường như còn thấy chưa đủ, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Từ Duẫn Tường, không đợi anh kịp phản ứng, đã cứng rắn xâm nhập, đảo qua toàn bộ hàm răng của anh một lần, rồi mới đi tìm đầu lưỡi, dây dưa cùng một chỗ, suốt quá trình còn không quên phát ra âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Từ Duẫn Tường bị doạ ngốc lăng, cho đến khi khí trong phổi bị hút hết, mới hồi phục tinh thần đẩy Quý Sơ Vũ ra.

Chưa từng nghĩ tới có ngày không khí lại tốt đẹp như vậy, sau khi bình ổn lại hô hấp, Từ Duẫn Tường mới chỉ tay vào Quý Sơ Vũ “Em em em” nửa ngày không nói ra lời.

Đây là nụ hôn đầu của anh mà! Sao, sao có thể bị một tên tiểu quỷ cướp đi, mà hắn ta lại còn là nam nữa chứ!

Cuối cùng, Từ Duẫn Tường giống như một cô gái nhỏ bị cưỡng hôn chạy chối chết.

Mà Quý Sơ Vũ thì lại như mèo nhỏ trộm được thịt, sờ sờ môi mình, câu lên một nụ cười đắc ý.

Từ Duẫn Tường dựa theo trí nhớ của mình, một đường chạy về nhà.

Đáng giận! Nụ hôn đầu của anh sao có thể cứ như vậy mất đi chứ!

Anh vô cùng không cam lòng, trong suy nghĩ của anh, nụ hôn đầu là phải với một đại mỹ nữ, chứ không phải cho một tên tiểu quỷ miệng còn hôi sữa!

Chạy cho đến khi chân bắt đầu đau nhức, cuối cùng cũng về tới nhà.

Từ Duẫn Tường lấy chìa khóa, tra vào ổ, mở cửa, phi thẳng vào phòng tắm, quần áo cũng không cởi, trực tiếp mở vòi nước, để nước lạnh xối lên người giúp anh bình tĩnh lại.

Đáng giận, đáng giận, đáng giận!

Ảnh chú thích

Tam X xú xú oa

Hồ tu X lỗ nhục phạn

Poster phim “Phố đèn đỏ”

Điếu dát – 吊嘎

Lam bạch tha – 蓝白拖











## 7. Chương 7

“Chào buổi sáng, hôm nay chúng ta sẽ học…” Từ Duẫn Tường cầm giáo trình trên tay, chuẩn bị bắt đầu bài giảng.  
  
Chỉ là thanh âm đã không còn sức sống như trước.  
  
Rất nhiều học sinh nghi hoặc ngẩng đầu, kỳ quái không hiểu vì sao thầy giáo vạn năm nhiệt huyết của bọn họ hôm nay thanh âm lại mệt mỏi như vậy, kết quả vừa thấy, đã khiến mấy học sinh chăm chỉ muốn ôn lại bài trước khi vào lớp kinh ngạc quăng sách; làm cho những nữ sinh đang tô son làm đỏm trượt tay quẹt một đường ngay mặt; cũng khiến cho vài anh bạn béo buổi sáng ăn hơi nhiều khoai lang muốn đánh rắm giật mình thu rắm về.  
  
Bởi vì thầy giáo bọn họ hôm nay trông rất giống hồn ma, tóc tai tán loạn, đôi mắt vô thần trũng sâu, hai má hóp lại, quả thực không cần hoá trang cũng có thể đi đóng ma rồi.  
  
“Thầy làm sao vậy…” Lâm Lỵ Phi mở miệng đầu tiên, hỏi ra nghi vấn của mọi người.  
  
“A? Tôi làm sao cơ?” Không hiểu.  
  
“Thầy nhìn qua trông rất tiều tuỵ!”  
  
“Đúng vậy!”  
  
“Không sai!”  
  
“Là vậy sao? Ha ha, có thể là do tôi hôm qua uống hơi nhiều cà phê.” Từ Duẫn Tường gãi đầu, xấu hổ cười nói.  
  
×  
  
Chuông hết tiết vang lên.  
  
“Đến đây thôi, ra chơi đi.” Vô cùng uể oải.  
  
Mặc dù có một đám học sinh vừa hết tiết liền chạy lại quan tâm thầy, nhưng Từ Duẫn Tường vẫn nói không có việc gì, nhất nhất đuổi bọn họ đi.  
  
Từ Duẫn Tường thu dọn giáo trình, ra khỏi lớp học.  
  
Quý Sơ Vũ liền đuổi theo.  
  
“Thầy.” Một đường theo Từ Duẫn Tường tới vườn hoa sau trường, Quý Sơ Vũ gọi anh lại.  
  
“A, là Quý Sơ Vũ sao, có chuyện gì à?” Từ Duẫn Tường xoay người, cho hắn một nụ cười thân thiết.  
  
“Này… Thầy không sao chứ?” Quý Sơ Vũ vẻ mặt lo lắng.  
  
“Không có việc gì, không có việc gì! Ha ha, không có việc gì mà!” Từ Duẫn Tường vô tư cười cười, lặp đi lặp lại một câu.  
  
“Nhưng mà…”  
  
“Sắp vào tiết rồi, em mau về lớp đi, gặp lại sau.” Từ Duẫn Tường ngắt lời hắn, nói xong xoay người bước đi.  
  
Chỉ để lại Quý Sơ Vũ một mình đứng nhìn theo.  
  
×  
  
Từ Duẫn Tường ngồi ở vị trí của mình, nhưng trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.  
  
Vừa nãy lúc Quý Sơ Vũ gọi anh, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng anh đã quyết định đem chuyện hôm ấy quên đi, nên anh tuyệt đối không thể biểu hiện bối rối.  
  
Lúc này, một cái sandwich cùng một hộp sữa được đặt xuống trước mặt anh.  
  
Từ Duẫn Tường ngẩng đầu: “Cô Thư…”  
  
“Ăn đi, trông anh là biết chưa ăn sáng rồi.”  
  
“Cô làm sao biết!?” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một loạt tiếng kêu “Ọt ọt ọt” vang dội từ trong bụng Từ Duẫn Tường truyền ra, hại anh ước gì mặt đất mọc ra một cái lỗ để chui vào.  
  
“Đoán thôi.” Thư Kỳ Nhã chỉ mỉm cười, tựa hồ vừa nãy không hề có tiếng kêu hù chết người kia.  
  
“Là, là vậy sao? Vậy tôi đây không khách sáo nữa.” Từ Duẫn Tường xé mở gói sandwich, bắt đầu ăn ngấu nghiến.  
  
Thư Kỳ Nhã đi tới chỗ bên cạnh Từ Duẫn Tường ngồi xuống, đây là bàn làm việc của cô, cũng nói: “Thầy Từ nhìn qua trông thật tiều tụy, đã xảy ra chuyện gì sao?”  
  
Từ Duẫn Tường dừng lại, đem thức ăn trong miệng nuốt vào: “Không có! Do hôm qua uống cà phê hơi nhiều thôi.” Đùa à, sao có thể nói chuyện đó cho cô Thư được chứ, rất dọa người!  
  
“Hoá ra… Thầy Từ không tin tưởng tôi chút nào.” Thư Kỳ Nhã bộ dạng khổ sở.  
  
Anh thiếu chút nữa thì nghẹn thở, thuận khí xong mới nói: “Không, không có! Tôi…” Làm sao cô Thư lại biết anh lừa cổ? Trời… Trời ạ, đây là trực giác của phụ nữ sao?  
  
“Cái kia… Thực ra là…” Không còn cách nào khác, vì không để cô Thư khổ sở, đành phải nói ra sự thật.  
  
Cứ tưởng rằng cô Thư sẽ cảm thấy ghê tởm, không nghĩ tới cổ lại có vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt tràn ngập ánh sáng như vậy.  
  
“Hoá ra thầy Từ là thụ nha… Hơn nữa đối phương lại là niên hạ công, ha hả, rất đáng yêu!” Tiếp theo cô nàng lại lẩm bà lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, cái gì mà thụ cái gì mà công không biết nữa.  
  
“Cô Thư?”  
  
Từ Duẫn Tường gọi một tiếng mới kéo hồn của cô nàng trở lại, thế nhưng lại ngay lập tức nhận được một nụ cười âm hiểm đến dựng tóc gáy: “Thầy Từ, để tôi nói cho thầy nghe, đồng tính luyến ái không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả, thầy phải dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình chứ…” Rồi nắm tay anh giảng giải một thôi một hồi rằng đồng tính luyến ái là vô cùng tốt.  
  
Cái gì đấy? Từ từ, cô Thư, tôi không phải đồng tính luyến ái mà!

## 8. Chương 8

“Hộc… Hộc…” Từng tiếng thở nặng nề từ trong con hẻm nhỏ tối tăm truyền tới.  
  
“Đúng, thật xin lỗi, bọn tôi sai rồi!” Trong hẻm hình như không chỉ có một người.  
  
“Cút!”  
  
“Vâng, vâng!” Một đám người chật vật chạy trối chết.  
  
Phía sau, có một người lững thững bước ra, là Quý Sơ Vũ.  
  
Mái tóc hắn hơi lộn xộn, đồng phục cũng vì bị người lôi kéo mà có chút mất trật tự, lộ ra làn da trắng nõn bên trong.  
  
Hắn cũng lười chỉnh lại, cứ để y nguyên đi trên đường, nhưng như vậy cũng không khiến hắn bị người khác thấy quái gở, mà ngược lại làm cho ánh mắt nữ sinh trên đường không thể rời khỏi hắn.  
  
Bởi vì hắn thoạt nhìn siêu, gợi, cảm!  
  
Từ Duẫn Tường nhìn thấy Quý Sơ Vũ.  
  
Tuy rằng anh rất muốn giả bộ như không nhìn thấy, nhưng bộ dạng Quý Sơ Vũ khiến anh không thể không để tâm.  
  
“Em đã xảy ra chuyện gì?” Từ Duẫn Tường đi tới bên người Quý Sơ Vũ.  
  
“Không phải chuyện của thầy.” Quý Sơ Vũ ngay cả liếc cũng không liếc mắt một cái.  
  
“Cái gì!? Cái gì mà không phải chuyện của tôi? Em là học sinh của tôi, nên chuyện của em cũng là chuyện của tôi, nói, em có phải lại đi đánh nhau đúng không?” Đáng giận, tên nhóc này cư nhiên dám không nhìn anh!  
  
“Tôi đã nói là không phải chuyện của thầy!” Hắn chán ghét việc Từ Duẫn Tường truy hỏi chuyện của hắn, không khỏi gắt gỏng.  
  
Nhất thời, hai người không biết nói gì.  
  
“Thật xin lỗi, tôi quá kích động.” Là Quý Sơ Vũ phá bỏ xấu hổ.  
  
Từ Duẫn Tường cũng lấy lại tinh thần, chỉ hỏi hắn: “Có đói bụng không? Tôi biết một quán rất ngon, cùng đi ăn đi, tôi mời.”  
  
Quý Sơ Vũ quay qua, gật đầu.  
  
Dọc theo đường đi, hai người trầm mặc không nói lời nào.  
  
Tới quán, Từ Duẫn Tường hỏi Quý Sơ Vũ muốn ăn cái gì, hắn nói tùy anh, Từ Duẫn Tường liền kêu hai chén mì trứng trần.  
  
Sau đó lại là một trận trầm mặc.  
  
Thật lâu sau, Quý Sơ Vũ mở miệng: “Thầy gần đây vẫn một mực tránh mặt tôi, tôi thấy rất buồn, nên mới tìm người đánh nhau.”  
  
Từ Duẫn Tường thiếu chút nữa thì sặc mì lên mũi: “Hả?”  
  
Quý Sơ Vũ không đáp lời, tiếp tục ăn mì.  
  
“Này…” Từ Duẫn Tường nhất thời không biết phải giải thích làm sao, cũng không thể nói, mỗi lần nhìn thấy em, tim tôi liền đập như muốn nổ tung đi?  
  
“Tôi nghĩ… Tôi… thích thầy.” Lần đó sau khi hôn Từ Duẫn Tường, Quý Sơ Vũ vẫn luôn nghĩ nguyên do vì sao hắn hành động như vậy, có lẽ đây là đáp án thích hợp nhất.  
  
“Phụt ─” Người vừa được tỏ tình rất không có mặt mũi phun mì trong mồm ra: “Cái, cái gì cơ?”  
  
“Tôi thích thầy.” Người tỏ tình vẻ mặt rất bình tĩnh, cứ như ba chữ kia không phải thoát ra từ miệng mình.  
  
“Tôi… Em…” Lần đầu tiên trong đời có tỏ tình với anh, thế nhưng đối phương lại là nam, điều này khiến cho Từ Duẫn Tường không khỏi nhớ tới lời của Thư Nhã Kỳ “Đồng tính luyến ái không phải chuyện đáng xấu hổ” …  
  
“Thầy có thể không trả lời tôi, nhưng xin đừng lạnh nhạt với tôi.” Biết lúc này suy nghĩ của Từ Duẫn Tường rất loạn, Quý Sơ Vũ cũng không bắt buộc anh.

## 9. Chương 9

\*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mấy ngày kế tiếp, Từ Duẫn Tường cùng Quý Sơ Vũ ở chung vô cùng hoà bình.

Ngày đó lúc Quý Sơ Vũ tỏ tình với anh, Từ Duẫn Tường sửng sốt, bởi vì không biết phải làm sao.

Cứ như vậy, hình thức bọn họ ở chung cũng chỉ như thầy giáo với học sinh mà thôi.

Ngẫu nhiên, Quý Sơ Vũ cũng sẽ có lúc lộ ra loại ánh mắt nóng bỏng nhìn Từ Duẫn Tường, hại anh không dám nhìn lại hắn.

“Mình thích bạn!” Cô gái cúi đầu hai tay đưa lá thư tình cho người con trai mình ái mộ.

Biểu tình trên mặt Quý Sơ Vũ không hề biến hoá, vô cùng bình tĩnh nhìn lá thư tình trước mặt, đây không biết là phong thư thứ mấy trong ngày, không nhìn ra là hắn chán ghét sao.

“Tôi đã có người trong lòng.” Đây cũng không biết là lần thứ mấy trong hôm nay.

“Gì cơ!?” Lâm Lỵ Phi kinh ngạc nhìn hắn: “Vậy sao, là ai a?” Cô run run hỏi.

“Cậu không cần biết.” Lạnh lùng tiêu sái, không cho cô gái bị thất tình có đáp án.

Lâm Lỵ Phi hồn bay phách lạc đi tới vườn hoa sau trường, buổi sáng tỏ tình bị từ chối khiến cô bị đả kích không nhỏ, chỉ là đơn phương thôi sao?

A? Sao trên cái cây kia lại có dây thừng? Là ai treo ở đây vậy?

Lâm Lỵ Phi đi qua, tò mò nghiên cứu sợi dây thừng.

“Dừng lại! Lỵ Phi! Không nên luẩn quẩn trong lòng!” Lúc này, thầy giáo nhiệt huyết Từ Duẫn Tường thấy Lâm Lỵ Phi cầm dây thừng, tưởng cô muốn treo cổ, liền chạy lại ngăn cản cô.

“Cái gì…”

“Thầy biết cảm giác thất tình rất khó chịu, nhưng em cũng không thể tự tử để giải quyết mọi chuyện”. Anh siết chặt bả vai Lâm Lỵ Phi, bắt đầu “thông tư tưởng” cho cô.

“Thầy, sao thầy biết em thất tình?” Lâm Lỵ Phi nhớ rõ cô chưa nói cho ai biết cả.

“A? Chuyện này…” Bởi vì buổi sáng…

“Mình thích bạn!”

A? Là ai vậy?

Từ Duẫn Tường rất không biết xấu hổ chạy qua góp vui.

“Tôi đã có người trong lòng.” Thanh âm này thật quen tai…

A! Là Quý Sơ Vũ!

“Gì cơ!?” Còn có Lỵ Phi, anh quả nhiên đoán đúng, cô thích hắn. “Vậy sao, là ai a?”

“Cậu không cần biết.” Đáng giận! Hắn sao có thể lạnh lùng như vậy!

Tuy rằng Từ Duẫn Tường căm giận bất bình, nhưng thấy Quý Sơ Vũ sắp đi qua chỗ mình, đành phải trước trốn đi.

Đến khi Quý Sơ Vũ đi tới, quả nhiên vẫn thấy Từ Duẫn Tường, có chút nghi hoặc, sau đó giả giả vờ như không có chuyện gì, nhìn anh, trên mặt như muốn nói: Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy anh Quý Sơ Vũ cũng không bị doạ ( Ai mới là người bị doạ đây?), chỉ câu lên một nụ cười tà mị khiến nữ sinh điên cuồng, chậm rãi tới gần Từ Duẫn Tường: “Thầy hẳn là biết tôi thích ai?”

Nhìn khuôn mặt Quý Sơ Vũ ngày càng gần, Từ Duẫn Tường kích động, đột nhiên nhanh trí, chỉ lên trời hô: “A! Có đĩa bay!” Sau đó nhân cơ hội chạy biến mất.

Quý Sơ Vũ nở nụ cười, cười Từ Duẫn Tường thật ngốc ngếch, cũng thật…

Đáng yêu.

“Thôi quên đi.” Là do cô biểu hiện quá rõ ràng sao.

Từ Duẫn Tường nhẹ nhàng thở ra. “Oa!” một tiếng, sau đó, Lâm Lỵ Phi bắt đầu khóc lớn: “Cậu ấy không thích em!”

Đối mặt với tình huống thế này, Từ Duẫn Tường không khỏi luống cuống tay chân: “Đừng, đừng khóc.” Từ Duẫn Tường ngốc ngốc vỗ vai Lâm Lỵ Phi.

“Oa oa! Thầy làm sao mà hiểu được?” Lâm Lỵ phi càng khóc to hơn.

Anh đúng là không hiểu mà! “Vậy em cứ trút hết ra đi.” Trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ ra phương pháp này.

“Thầy!” Lâm Lỵ Phi nhào vào trong ngực Từ Duẫn Tường.

Anh thở dài: “Ngoan.”Chú thích

Mỳ trứng trần



## 10. Chương 10

“Thứ bảy tuần này thầy sẽ tới thăm gia đình các em, các em hãy trở về báo với cha mẹ một tiếng.” Từ Duẫn Tường đứng trên bục giảng nói.  
  
Thời gian trôi rất nhanh, đã tới thứ bảy.  
  
Sau khi tới thăm gia đình của vài học sinh, đến phiên Quý Sơ Vũ.  
  
Anh tự hỏi liệu mình có nên bỏ qua không tới hay không, nhưng mà đã là thầy giáo thì phải bình đẳng, hơn nữa sớm muộn gì cũng phải đối mặt.  
  
Từ Duẫn Tường cố lấy dũng khí, bước tới trước cửa nhấn chuông, tiếng đinh đoong liền vang lên.  
  
Không lâu sau, cánh cửa trước mặt mở ra, người mở cửa là Quý Sơ Vũ.  
  
Bởi vì là ngày nghỉ, Quý Sơ Vũ không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo phông đen cùng quần jean bó tôn lên đôi chân thon dài.  
  
Đây là lần đầu tiên Từ Duẫn Tường nhìn thấy Quý Sơ Vũ mặc đồ không phải là đồng phục, anh cũng không thể không thừa nhận, nhìn đẹp lắm.  
  
“Anh của em đâu?” Gạt mấy ý nghĩ kỳ quái trong đầu đi, Từ Duẫn Tường hỏi.  
  
“Anh ấy tối mới về, vào ngồi chờ?” Quý Sơ Vũ có phần biếng nhác hỏi, giống như vừa tỉnh ngủ, hiện tại thật giống một chú mèo đen.  
  
Với lại, bây giờ là buổi chiều, người trẻ tuổi bình thường đều không ngủ đến giữa trưa thì không dậy mà.  
  
“Được.” Từ Duẫn Tường cũng không khách khí, trực tiếp đi vào.  
  
Đi thẳng đến sô pha, đặt mông ngồi xuống.  
  
Quý Sơ Vũ theo sau, cầm lấy điều khiển TV trên mặt bàn, ngồi bên cạnh Từ Duẫn Tường, nhàm chán chuyển kênh TV liên tục, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, hỏi Từ Duẫn Tường: “Muốn xem không?”  
  
Từ Duẫn Tường lắc đầu.  
  
Tắt TV, Quý Sơ Vũ vào phòng bếp phía sau, mở tủ lạnh lấy túi bánh mỳ, thả hai miếng vào máy nướng bánh mỳ, nhấn nút.  
  
Trong lúc chờ đợi, hai tay hắn đặt lên kệ bếp màu đen, ngón tay trắng nõn thon dài gõ nhịp lên mặt kệ.  
  
Chịu không nổi loại tĩnh mịch này, Từ Duẫn Tường quay đầu hỏi: “Anh của em khi nào về?”  
  
“Đợi đi.” Không giống Từ Duẫn Tường buồn bực, Quý Sơ Vũ vẫn nhàn nhã như không.  
  
Ba mươi phút sau.  
  
“Rốt cuộc thì anh của em khi nào mới về?”  
  
“Tối.”  
  
Một giờ sau.  
  
“Phải về đến nơi rồi chứ?”  
  
“Không biết.”  
  
“Cái gì!?” Từ Duẫn Tường kinh ngạc: “Không biết!?”  
  
Quý Sơ Vũ không thèm nhìn anh, cười cười: “Phải.”  
  
Lúc này, Từ Duẫn Tường mới hiểu được, anh bị đùa giỡn.  
  
“Tôi đi đây.” Thẹn quá thành giận, anh đùng đùng bước ra cửa.  
  
“Từ từ.” Thấy anh muốn đi, Quý Sơ Vũ bắt lấy cánh tay Từ Duẫn Tường: “Đừng tức giận, tôi… Tôi chỉ muốn ở cùng với thầy thôi mà.”  
  
Nghe hắn nói vậy, Từ Duẫn Tường không tự chủ được đỏ mặt: “Tôi, hôm khác tôi lại đến.” Nói xong, vội vàng chạy mất.  
  
Quả nhiên vẫn không được sao? Quý Sơ Vũ trong lòng thở dài.

## 11. Chương 11

Nhìn vị trí trống rỗng kia, Từ Duẫn Tường cảm thấy lực bất tòng tâm.  
  
“Đính đoong”  
  
Từ Duẫn Tường trong lòng thở dài một hơi: “Hôm nay dừng ở đây thôi.” Thật nhanh cất sách giáo khoa, miễn cho lại thất thần.  
  
“Này, cậu có biết chuyện về Quý Sơ Vũ không?” Mấy cô gái tám chuyện trên hành lang.  
  
Quý Sơ Vũ!? Nghe được nguyên nhân khiến mình thất thần, Từ Duẫn Tường không khỏi dừng bước.  
  
“Có có có, hôm qua lúc tớ ở lại tự học buổi tối có nhìn thấy hắn, chảy máu hơi bị nhiều nha!” Một cô gái khác nói.  
  
Máu!? Tại sao lại có máu? Anh trai Quý Sơ Vũ không phải bảo hắn bị viêm ruột thừa sao?  
  
“Hy vọng hắn không có việc gì, bằng không trường học chúng ta sẽ mất đi một anh đẹp trai.”  
  
“Ha ha, đồ mê zai ~”  
  
“Ít nói, cậu không phải cũng thế sao.”  
  
Từ Duẫn Tường đã không còn lòng dạ nghe tiếp, chỉ muốn nhanh nhanh quay về văn phòng gọi điện thoại xác nhận.  
  
Phi nhanh như gió vào văn phòng, cầm điện thoại bấm số của anh trai Quý Sơ Vũ.  
  
Tiếng tút tút vang lên, giờ phút này vọng vào trong tai Từ Duẫn Tường có cảm giác lâu như một thế kỷ.  
  
“A lô?” Đột nhiên, một giọng nam đầy từ tính truyền đến.  
  
“Xin chào, cho hỏi ngài có phải là ngài Quý Sơ Thần không?” Tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể quên lễ phép.  
  
“Đúng, ai vậy?”  
  
“Tôi là chủ nhiệm lớp Quý Sơ Vũ, xin hỏi hắn…”  
  
“Hắn bị viêm ruột thừa, phải xin phép nghỉ.” Quý Sơ Thần không đợi anh nói xong đã ngắt lời.  
  
Gấp cái gì? Có khi còn muốn nói, em trai ngài ở trường học đái đầm, xin mời đón về không chừng: “Tôi chỉ muốn biết, hắn thật sự bị ruột thừa sao?”  
  
“Này… Đúng vậy.” Đầu kia điện thoại có chút mất tự nhiên.  
  
Từ Duẫn Tường hít một hơi: “Ngài Quý, tôi là chủ nhiệm của Quý Sơ Vũ, nếu xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng có thể góp chút sức lực.”  
  
Điện thoại im lặng một lúc lâu, sau mới nói: “Được, kỳ thật…”  
  
Từ Duẫn Tường bước vào bệnh viện.  
  
Quý Sơ Thần nói, kỳ thật Quý Sơ Vũ đánh nhau với người khác ở trong trường, kết quả bị thương nặng, y tá có nói lại lời của Quý Sơ Vũ trước khi hắn ngất đi: “Nói với anh trai tôi, bảo anh ấy đừng nói gì với chủ nhiệm của tôi…” Cho nên anh ta mới giấu.  
  
Vội vàng hỏi phòng bệnh của Quý Sơ Vũ, là phòng điều trị lầu hai.  
  
Nhanh chóng đi thang bộ lên lầu hai.  
  
Nhìn mấy vòng, thì thấy được Quý Sơ Thần.  
  
Tại sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì hai người bọn họ lớn lên rất giống nhau, làn da trắng nõn, môi mỏng gợi cảm, hai mắt giống như mắt mèo, chỉ là đôi mắt mèo kia có chút hẹp dài, thành thục hơn.  
  
Từ Duẫn Tường lập tức chạy qua, lo lắng hỏi: “Hắn không sao chứ?”  
  
Quý Sơ Thần vốn đang đi qua đi lại, thấy Từ Duẫn Tường đầu tiên là sửng sốt, sau mới biết được đây là chủ nhiệm của Quý Sơ Vũ: “Không biết, còn đang quan sát, bác sĩ nói tình huống của Quý Sơ Vũ rất không lạc quan.”  
  
“Là vậy sao…” Từ cửa sổ phòng bệnh nhìn vào trong, Từ Duẫn Tường như bị doạ nhảy dựng, bởi vì lúc này nhìn Quý Sơ Vũ thực sự rất thê thảm.  
  
Vốn là một người mang đầy ánh dương quang, hiện tại lại tràn ngập tử khí nằm trên giường, thân thể cắm đầy ống dẫn to nhỏ, một cái mặt nạ dưỡng khí to trùm lên mặt, còn đôi mắt mèo chỉ giương lên là đã hấp dẫn chết người kia, giờ phút này gắt gao nhắm chặt.  
  
Từ ngày đó sau khi nhìn thấy Quý Sơ Vũ, Từ Duẫn Tường không còn lòng dạ nào lên lớp.  
  
Trong đầu tràn ngập hình dáng Quý Sơ Vũ nằm trên giường bệnh, không biết vì sao, anh lại cảm thấy đau lòng.  
  
Nghe nói Quý Sơ Vũ được đổi đến phòng bệnh bình thường, Từ Duẫn Tường dự định sau khi tan học đi thăm hắn.  
  
Cuối cùng cũng hết giờ, nhưng không thể hai tay trống trơn đi thăm bệnh, cho nên Từ Duẫn Tường dừng lại trên đường mua hoa.  
  
Đi vào bệnh viện, hỏi y tá, biết được Quý Sơ Vũ nằm ở phòng số hai tầng năm.  
  
Từ thang máy, cho đến cửa, đi vào phòng bệnh số hai, Từ Duẫn Tường vẫn có chút khẩn trương.  
  
Lát nữa phải nói thế nào đây?  
  
Ha ha! Thầy tới thăm em!  
  
Như vậy sao?  
  
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, Từ Duẫn Tường hít sâu,  mở cửa phòng nói: “Ha ha! Thầy đến…”  
  
Người trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt.  
  
Hoá ra còn chưa tỉnh. Từ Duẫn Tường trong lòng có chút mất mác.  
  
Cắm bó hoa vừa mua vào bình, anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh.  
  
Từ Duẫn Tường chăm chú nhìn Quý Sơ Vũ, giờ phút này vẻ mặt lúc ngủ của hắn thật là đáng yêu, thật hy vọng hắn có thể luôn như vậy… Phi phi phi! Đang nói bậy cái gì vậy!  
  
Từ Duẫn Tường lắc đầu, xua đi mấy ý tưởng không tốt trong đầu.  
  
Đột nhiên, Từ Duẫn Tường làm ra một hành động thực ngây thơ ─ sờ soạng khuôn mặt Quý Sơ Vũ.  
  
Chỉ là sờ soạng thế này, anh vẫn thấy có chút mất mác.  
  
Ai, mình đúng là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà.  
  
Mấy ngày kế tiếp, Từ Duẫn Tường mỗi ngày sau khi hết tiết đều sẽ đi thăm Quý Sơ Vũ.  
  
Nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, bác sĩ nói, não bệnh nhân bị thương nặng, có thể sẽ hôn mê một tuần, một tháng, hoặc thậm chí còn có thể sẽ không tỉnh lại.  
  
Nghe thấy như vậy, Từ Duẫn Tường ngây cả người, mặc dù rất không thích Quý Sơ Vũ, nhưng vẫn không hy vọng hắn sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.  
  
Cho nên, anh mỗi ngày đều đi thăm Quý Sơ Vũ, cũng vì hy vọng hắn có thể mau mau tỉnh lại, rồi sẽ lại giáo huấn hắn một trận.  
  
Hôm nay Từ Duẫn Tường vẫn theo thường lệ hết giờ dạy đi thăm Quý Sơ Vũ.  
  
Trong tay cầm một quả táo tới bệnh viện, mong rằng hắn có thể tỉnh lại.  
  
Nhưng mà, người trên giường vẫn như cũ không nhúc nhích.  
  
Xem ra táo chỉ có thể vào bụng mình thôi.  
  
Từ Duẫn Tường ngồi trên ghế gọt táo.  
  
Đột nhiên, anh nhớ tới, lúc trước khi cùng mẹ ngồi xem phim thần tượng, chỉ cần nam chính hôn mê không tỉnh lại, nữ chính sẽ nói một câu…  
  
“Nếu em tỉnh lại, tôi sẽ đồng ý làm người yêu của em.” Từ Duẫn Tường vô thức nói ra.

## 12. Chương 12

Quý Sơ Vũ tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, đang định mở mắt, kết quả…  
  
“Nếu em tỉnh lại, tôi sẽ đồng ý làm người yêu của em.”  
  
Cái gì? Là ai?  
  
Hắn mở mắt, nhìn thấy Từ Duẫn Tường, sửng sốt một cái, sau nhớ tới câu nói kia, có chuyện gì cũng vứt sang một bên, trước hết phải giải quyết quan trọng này đã.  
  
“Thật sao?”  
  
Nghe thấy tiếng nói phát ra từ trên giường, Từ Duẫn Tường vui vẻ nhìn hắn, rồi mới nhớ tới lời hắn vừa nói.  
  
“Cái, cái gì? Em nói cái gì? A! Cửa nhà thầy hình như không khoá, thầy phải về trước đây, hẹn gặp lại!” Ha ha, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách, mau chạy!  
  
Ngay lúc Từ Duẫn Tường sắp chạy tới cửa, sau lưng truyền đến một câu.  
  
“Nam tử hán đại trượng phu, không dám nhận sao?” Muốn bưng bít à, không dễ vậy đâu!  
  
Biết rõ là phép khích tướng, nhưng mà nghe một câu như thế, Từ Duẫn Tường vẫn không chịu được.  
  
“Hừ! Ai sợ ai?” Vừa nói ra miệng, Từ Duẫn Tường lập tức thấy hối hận, thế nhưng nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, anh tuyệt đối không thể không thừa nhận.  
  
Quả nhiên là người gân não có vấn đê, Quý Sơ Vũ lộ ra nụ cười thực hiện được quỷ kế.  
  
Quý Sơ Vũ ở bệnh viện quan sát vài ngày, bác sĩ nói tình trạng của hắn rất tốt, không lâu nữa có thể xuất viện.  
  
Thế nhưng, sau khi hắn xuất viện, đổi lại thành Từ Duẫn Tường thật bi ai.  
  
Đầu tiên là trên lớp nháy mắt đưa tình với Từ Duẫn Tường, sau đó mỗi ngày tan học đều đưa anh về nhà, cuối cùng thậm chí còn đòi Từ Duẫn Tường hôn tạm biệt, anh đương nhiên không đồng ý! Nhưng Quý Sơ Vũ lại nói: “Thầy không hôn tôi, tôi liền đứng đây không về.”  
  
Cho nên đành phải hôn hắn, chẳng qua chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái là được rồi, mà Quý Sơ Vũ luôn cười vừa lòng rời đi.  
  
Thật sự không còn cách nào, Từ Duẫn Tường chỉ có thể nghĩ như vậy.  
  
“Này! Em đừng có quá phận!” Ở góc tường phía xa, có người giọng như giận dỗi nói.  
  
“Ai nha, thầy không thể không thấu tình đạt lý như vậy! Thầy có biết người yêu ở ngay trước mắt mình, mà mình lại không thể chạm có cảm giác ra sao không?” Hình như còn có một người khác.  
  
Lại gần một chút, chỉ thấy một thiếu niên mắt mèo tóc đen đẹp trai đang ôm lấy một người khác trước ngực.  
  
Hắn tóc không quá dài, nhưng cũng không ngắn, còn hơi nâu, mày rậm mắt to, mũi thẳng, môi mỏng, tuy không phải là cực kỳ đẹp trai, nhưng cũng có thể nói là một khuôn mặt ưa nhìn.  
  
Vừa rồi Quý Sơ Vũ kéo Từ Duẫn Tường vào trong này, rồi mới nói muốn hôn anh.  
  
Cái quỷ gì!? Loại lý do gì thế này… Nhưng hắn nói cũng đúng.  
  
“Vậy… Chỉ có thể hôn một cái.” Hy vọng hắn không vượt quá phép tắc.  
  
“Được.” Quý Sơ Vũ khẩn cấp hôn lên.  
  
Không thô lỗ như lần đầu tiên, ngược lại chỉ nhẹ nhàng chạm lên, nhưng như vậy sao có thể thoả mãn Quý Sơ Vũ, cuối cùng biến thành gặm cắn mang đầy dục vọng, thậm chí còn to gan xâm nhập khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng, bắt đầu một hồi truy đuổi với đầu lưỡi của đối phương.  
  
Từ Duẫn Tường bắt đầu giãy dụa, không phải nói chỉ hôn một cái thôi sao? Thế nào lại… Giãy dụa giãy dụa, anh đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại rất giống một tiểu xử nữ chưa trải việc đời, không cam lòng yếu thế, cũng vươn đầu lưỡi cùng Quý Sơ Vũ dây dưa.  
  
Hắn hơi sửng sốt, không nghĩ rằng Từ Duẫn Tường sẽ chủ động như vậy, nhưng lập tức phản ứng lại cùng anh triền đấu.  
  
Càng hôn càng kịch liệt, Từ Duẫn Tường ngón tay nắm tóc Quý Sơ Vũ kéo xuống, nâng gương mặt mình lên, khát cầu càng nhiều.  
  
Đến cuối cùng, Từ Duẫn Tường thậm chí còn cảm thấy thứ dục vọng chết tiệt đang trào dâng trong người, càng hôn càng mê muội, chỉ muốn xâm nhập càng sâu…  
  
Nụ hôn bị tiếng sách vở rơi xuống đất phá vỡ.  
  
Hai người đang thân thân mật mật nghe thấy tiếng vang, lập tức tách ra, cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.  
  
Chỉ thấy Lâm Lỵ Phi đang đứng đó ngốc lăng nhìn hai người, trên mặt đất là sách vở vừa rơi xuống, Thư Kỳ Nhã bên cạnh còn đang làm vẻ mặt kích động, chỉ hận lúc nãy không có camera quay lại toàn bộ quá trình.  
  
Thấy hai cô nàng, Từ Duẫn Tường đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới đỏ mặt giải thích: “Tôi…”  
  
Lâm Lỵ Phi không muốn nghe, khổ sở chạy đi.  
  
“Lỵ Phi!” Từ Duẫn Tường đang muốn đuổi, lại bị Quý Sơ Vũ giữ chặt.  
  
Thư Kỳ Nhã sau khi kích động xong, mới nhìn sang Lâm Lỵ Phi không biết chạy mất từ bao giờ, quay lại nói với Từ Duẫn Tường: “Không cần lo lắng, tôi sẽ đi tìm cô bé, sách vở dưới đất phiền hai người nhặt dùm.” Nói xong, liền đuổi theo Lâm Lỵ Phi.  
  
Thẳng đến khi không thấy bóng dáng bọn họ, Từ Duẫn Tường mới quay đầu lại trừng Quý Sơ Vũ, tựa như đang nói: Đều là lỗi của em. Rồi mới ngồi xuống nhặt sách vở trên mặt đất.  
  
Quý Sơ Vũ yên lặng cười cười, vừa rồi là ai cùng hắn triền miên? Sau đó cũng thành thật ngồi xuống nhặt sách.  
  
Hôm sau, Lâm Lỵ Phi cũng giống như mọi ngày đến trường đi học.  
  
Từ Duẫn Tường cảm thấy hơi lo lắng, liền hẹn cô buổi trưa cùng nhau ăn cơm.  
  
“Lỵ Phi…” Hai người ngồi trên ghế đá dưới bóng cây râm mát ăn trưa.  
  
“Vâng?” Lâm Lỵ Phi vừa ăn vừa trả lời.  
  
“Em có sao không?” Nhìn thấy người con trai mình thích cùng thầy giáo hôn… hôn… dính môi lại với nhau, sao có thể bình tĩnh như không có chuyện gì được.  
  
“A, không có gì.” Cô tiếp tục ăn.  
  
“Vậy sao?” Sao có thể?  
  
Sau đó, hai người im lặng ăn cơm, nhưng Từ Duẫn Tường vẫn không thể thôi lo lắng, tiếp tục hỏi: “Thật sự không có chuyện gì sao?”  
  
Nghe thấy anh hỏi như vậy, Lâm Lỵ Phi trước đem cơm trong miệng nuốt xuống rồi mới trả lời: “Thầy, em thật sự không sao, hôm qua là em quá thất lễ, đồng tính luyến ái không phải chuyện gì đáng xấu hổ, mà ngược lại, đây quả thực là thần thánh, thầy, hai người sau này cho dù có gặp phải khó khăn gì, cũng phải dũng cảm vượt qua nha!” Cô mỉm cười nhìn anh.  
  
Đây… Đây là chuyện gì? Lỵ Phi sao lại nói chuyện giống cô Thư như vậy? Cô Thư tẩy não cô bé rồi?  
  
“Là vậy sao? Ha ha.” Từ Duẫn Tường không biết nói gì đành cười trừ.

## 13. Chương 13

Quý Sơ Vũ chu mỏ, hướng Từ Duẫn Tường đòi hôn tạm biệt.  
  
Từ Duẫn Tường không giãy dụa, dù sao kết quả cũng giống nhau.  
  
Thật nhanh mổ một cái lên môi Quý Sơ Vũ, nhưng mà hôn cũng hôn xong rồi, hắn vẫn chưa chịu đi.  
  
“Có chuyện gì?” Hôn cũng hôn rồi, còn muốn thế nào nữa?  
  
“Không mời tôi vào ngồi sao?” Quý Sơ Vũ cười hỏi.  
  
Từ Duẫn Tường chỉ liếc hắn một cái, xoay người nói: “Tùy em.”  
  
Tra chìa, mở cửa.  
  
Quý Sơ Vũ theo sau anh.  
  
Đây là một căn hộ không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn, cuối chân giường còn có một chiếc tủ quần áo. Bên cạnh là một chiếc tủ thấp, bên trên lưa thưa vài quyển sách, tựa sách là gì, Quý Sơ Vũ nhìn không rõ. Giữa gian phòng đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc máy tính và vài tài liệu giảng dạy, bên cạnh để một bình nước, xung quanh có không ít bát ăn mì ăn liền xong chưa rửa.  
  
Xem ra phải thường xuyên tìm anh đi ăn cơm mới được, Quý Sơ Vũ nghĩ thầm.  
  
“Kỳ thật còn ngăn nắp chán.” Hắn còn tưởng rằng nhà anh sẽ như cái chuồng heo cơ.  
  
Từ Duẫn Tường quay đầu lại, dùng vẻ mặt “Em nghĩ tôi là ai chứ” nhìn hắn, rồi mới nói: “Cởi giày.”  
  
Lúc này Quý Sơ Vũ mới để ý bên chân đặt mấy đôi dép lê, liền cởi giày, đi dép.  
  
Từ Duẫn Tường tuyệt không làm tròn bổn phận của chủ nhà, tự mình ngồi xuống bên cạnh bàn mở máy tính, bắt đầu chỉnh sửa lại những gì đã dạy hôm nay, rồi nói: “Em cũng thấy rồi đấy, nhà của tôi chẳng có cái gì để tiếp đãi em cả.” Ngụ ý chính là: Xem xong rồi, nên cút đi.  
  
“Không sao, được ở cùng thầy là tốt rồi.” Quý Sơ Vũ đi đến bên giường ngồi xuống.  
  
Từ Duẫn Tường nhìn như không phản ứng, kỳ thật tim đập rất nhanh.  
  
Vài phút trôi qua, hai người đều duy trì tư thế như vậy, Từ Duẫn Tường cuối cùng chịu không nổi, bởi vì người sau lưng vẫn luôn chăm chăm nhìn anh, đành đứng dậy, mở tủ lấy mì ăn liền, còn không quên hỏi Quý Sơ Vũ: “Muốn ăn không?”  
  
Cũng không còn cách nào khác, Quý Sơ Vũ chỉ có thể nói được.  
  
Ăn mì xong, Quý Sơ Vũ vẫn ngồi bên cạnh Từ Duẫn Tường, nhìn anh chăm chú, chớp cũng không chớp mắt một cái.  
  
Bị Quý Sơ Vũ nhìn đến cả người khó chịu, Từ Duẫn Tường hỏi: “Không về nhà sao?”  
  
“Không, anh trai hôm nay cũng không trở về, nên muốn ở lại qua đêm.” Nói như chuyện đương nhiên.  
  
“Cái gì!? Sao em có thể tự tiện quyết định như vậy?”  
  
“Tôi sẽ không đi, dù sao ngày mai cũng là thứ bảy.” Quý Sơ Vũ vô lại nói.  
  
Từ Duẫn Tường cùng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cuối cùng cũng đành chịu.  
  
Cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa bài dạy, xem như ngầm đồng ý hành vi của hắn.

## 14. Chương 14

Hai người tắm rửa xong ( không phải tắm chung đâu nha!), liền ngủ sớm.  
  
Quý Sơ Vũ mặc áo phông của Từ Duẫn Tường, không ngờ cũng rất vừa người, khiến Từ Duẫn Tường có chút kinh ngạc, dáng người nhìn như gầy yếu kia, kỳ thật rắn chắc vô cùng.  
  
Còn nửa người dưới thì sao, hắc hắc, đương nhiên là mặc quần lót của Từ Duẫn Tường rồi.  
  
Vốn cũng không định cho hắn mặc, nhưng mà nghĩ đến Quý Sơ Vũ không thay quần lót, Từ Duẫn Tường cảm thấy hơi bẩn.  
  
Anh yêu sạch sẽ cực kỳ.  
  
Từ Duẫn Tường giương mắt trừng tên nằm bên cạnh.  
  
Quý Sơ Vũ nói cái gì mà muốn cùng anh ngủ, ban đầu Từ Duẫn Tường còn định cho hắn ra WC ngủ, nhưng Quý Sơ Vũ nói WC quá nhỏ, vấn đề là, giường cũng rất nhỏ nha!  
  
Bây giờ là mùa hè, tuy rằng mở điều hoà, nhưng Từ Duẫn Tường sợ nóng, hơn nữa anh còn phải mặc quần áo ngủ, bình thường anh toàn ngủ trần, nhưng có Quý Sơ Vũ ở đây, anh cảm thấy mặc như vậy rất kỳ, chỉ mặc đồ lót, cũng rất quái lạ, cuối cùng đành phải đóng bộ cả quần lẫn áo.  
  
“Thầy yêu tôi đến thế sao, muốn nhìn tôi ngủ hả?” Cảm nhận được ánh mắt của Từ Duẫn Tường, Quý Sơ Vũ quay đầu qua đùa giỡn anh.  
  
“Ai thèm.” Từ Duẫn Tường “Hừ” một tiếng xoay người ngủ.  
  
Trong hốt hoảng, Từ Duẫn Tường cuối cùng cũng thiếp đi.  
  
Rạng sáng.  
  
Từ Duẫn Tường bị nóng tỉnh, trở mình, lại phát hiện Quý Sơ Vũ không ngủ, một đôi mắt mèo đen láy mở to.  
  
“Em không ngủ?”  
  
Quý Sơ Vũ quay đầu nhìn anh: “Người yêu ngủ bên cạnh, mà lại không thể đụng vào, thầy nói, ai mà ngủ được chứ?” Nói xong, xoay người đè lên Từ Duẫn Tường.  
  
“Ấy…” Bây giờ là tình huống gì đây?  
  
Quý Sơ Vũ nhìn anh chăm chú một hồi, rồi hôn lên.  
  
Hôn thật mạnh, vươn đầu lưỡi xâm nhập giữa hai phiến môi, đảo qua lợi, rồi mới cùng chiếc lưỡi đang cố tránh né giao triền.  
  
Từ Duẫn Tường không giãy dụa, để hắn hôn một lát thôi, một lát thôi là được rồi…  
  
Một tia nước bọt không kịp hút vào, từ khóe miệng Từ Duẫn Tường chảy xuống, tiếng chùn chụt cũng phát ra không ít.  
  
Tay Quý Sơ Vũ cũng không nhàn nhã, luồn vào bên trong áo, vuốt ve ngực Từ Duẫn Tường, lần mò đầu nhũ, bắt đầu vẽ vòng.  
  
Nơi mẫn cảm bị chọc ghẹo, giống như bị điện giật, kích thích Từ Duẫn Tường, anh đẩy Quý Sơ Vũ: “Không được sờ loạn.”  
  
Hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.  
  
Khóe miệng vẫn còn lưu lại nước bọt được ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi ánh lên màu trắng bạc, Từ Duẫn Tường lúc này trong mắt Quý Sơ Vũ, có chút khiến người cầm lòng không được.  
  
Nheo con ngươi đen láy, tiếp tục tiến công.  
  
Từ môi đến cổ, một đường hôn xuống, vén áo lên, lộ ra hồng châu, không chút do dự ngậm vào.  
  
“A…”  
  
Lưỡi đảo quanh, thỉnh thoảng mút một cái.  
  
“Này… Không được sờ… Không có nghĩa là… được… cắn…” Đẩy Quý Sơ Vũ, nhưng một Từ Duẫn Tường đã không còn khí lực, đẩy không ra.  
  
Một đường vuốt ve, kéo quần xuống, ngay cả quần lót cũng không tha, tay nắm lấy bộ phận trung tâm.  
  
Giờ phút này, dục vọng của Từ Duẫn Tường đã nửa ngẩng đầu.  
  
Quý Sơ Vũ thấy được không khỏi cười xấu xa, có cảm giác sao?  
  
Nắm dục vọng của Từ Duẫn Tường, như có như không nắn bóp.  
  
A, hắn đang sờ cái gì? Dục vọng chưa từng bị người khác chạm qua, Từ Duẫn Tường bất an vặn vẹo.  
  
Dựa vào bên tai anh, trầm thấp nói: “Không muốn, vậy kêu dừng đi.” Trong tay còn không quên nắm lại thật mạnh.  
  
Đáng giận, hiện tại mới nói thế…  
  
Tuy rằng rất muốn kêu Quý Sơ Vũ dừng lại, bởi vì loại cảm giác xa lạ này khiến anh khó chịu, nhưng mà cũng mơ hồ cảm thấy khoái cảm…  
  
Tùy ý Quý Sơ Vũ xoa nắn càng lúc càng nhanh, Từ Duẫn Tường hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, đạt tới cao trào, thân dưới nóng bừng, dịch thể trắng đục cũng theo đó phun ra.  
  
Nhìn người vẫn còn đang mê man chìm trong khoái cảm, Quý Sơ Vũ câu lên nụ cười xấu xa, kéo tay Từ Duẫn Tường, đặt lên đũng quần: “Đến lượt tôi.”  
  
Từ Duẫn Tường sau khi hồi thần, mới ý thức được tay đang chạm vào cái gì, kêu to: “Em em em!”  
  
Quý Sơ Vũ cúi đầu ghé bên tai anh nói: “Thầy, phải biết báo ân nha, phải làm gương chứ, bằng không sao có thể giáo dục học trò?”  
  
Từ Duẫn Tường rất muốn trợn trắng mắt, hắn còn biết bản thân là học sinh sao, học sinh mà làm như thế à!  
  
“Mau…” Quý Sơ Vũ thổi nhiệt khí bên tai Từ Duẫn Tường, khiến toàn thân anh run rẩy.  
  
Bất đắc dĩ cầm lấy vật nóng bỏng của Quý Sơ Vũ, bắt đầu xoa nắn.  
  
Vật trong tay càng lúc càng lớn, rất nhanh đã bắn ra.  
  
Đột nhiên, Quý Sơ Vũ giữ chặt tay Từ Duẫn Tường, không biết hắn muốn làm cái gì.  
  
Chỉ thấy Quý Sơ Vũ đem bàn tay dính chất dịch trắng đục, lần đến phía sau Từ Duẫn Tường, tìm được cửa vào, rồi cắm ngập một ngón tay.  
  
Từ Duẫn Tường hít mạnh một cái: “Em, em, đau quá! Mau lấy ra!”  
  
“Giờ không thích ứng trước, lát nữa sẽ càng đau.” Ngón tay Quý Sơ Vũ bắt đầu ra vào.  
  
“Em…” Càng nhiều ngón tay đưa vào, thứ tăng lên, không phải đau đớn, mà là khoái cảm.  
  
“A…” Tiếng rên rỉ từ trong miệng truyền ra, Từ Duẫn Tường vội ngậm miệng, đây, đây là cái thanh âm gì!  
  
Nghe thấy vậy, Quý Sơ Vũ biết đã có thể rồi, rút ngón tay ra, thay vào đó, là một thứ nóng rực như lửa.  
  
Đau! Từ Duẫn Tường nắm chặt tay.  
  
Quý Sơ Vũ nhìn thấy, bèn nhẹ giọng nói: “Ngoan, đợi lát nữa sẽ không đau.”  
  
Ngoan cái đầu ấy! Tại sao anh phải nằm dưới chứ?  
  
Quý Sơ Vũ chậm rãi ra vào, nhìn Từ Duẫn Tường nhíu mày, trong lòng suy nghĩ làm sao để không làm đau anh…  
  
“A… Ha…” Chết tiệt, lại là thanh âm này!  
  
A? Chỗ này…  
  
Hắn lại hướng nơi đó đâm vào “A… Ha…” Quả nhiên, lại có thanh âm.  
  
Quý Sơ Vũ cười xấu xa: “Tôi tìm được cách làm thầy không đau rồi.” Nói xong, lại hướng chỗ kia đâm mạnh vào.  
  
“Ha… Em… A… Đáng giận…” Từ Duẫn Tường ngay cả sức lực đánh hắn một cái cũng không có.  
  
Rút ra, đút vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, Quý Sơ Vũ gầm nhẹ một tiếng, hậu đình Từ Duẫn Tường căng ra, một luồng nhiệt bắn thẳng vào bên trong, phía trước cũng có chất lỏng màu trắng bắn ra, hai người đều đạt tới cao trào.  
  
Lời tác giả:  
  
Ta viết H thật sự rất kém a -/-

## 15. Chương 15

“A… Ha… Còn… muốn…”  
  
“Vậy sao? Vậy thầy cũng phải chủ động đi!”  
  
“A, a… Ha…”  
  
Á! Đây là giấc mơ quái quỷ gì!? Từ Duẫn Tường bị doạ tỉnh, bởi vì anh mộng xuân.  
  
Trước kia không phải chưa từng mộng xuân, nhưng mà lần này, lại là với đàn ông.  
  
Cái này không nói, vấn đề là tên đàn ông kia lại là Quý Sơ Vũ; coi như xong đời rồi, anh cư nhiên nằm dưới!  
  
Tại sao lại như vậy, anh đáng ra phải ở phía trên chứ!  
  
Chết tiệt! Thật hy vọng ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ…  
  
“Chào buổi sáng.”  
  
Từ Duẫn Tường quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, thấy Quý Sơ Vũ chống tay nằm nghiêng, thân thể trắng nõn cường tráng liền cứ như thế phô bày không sót chút gì trước mặt anh.  
  
Từ Duẫn Tường trừng lớn mắt, lập tức kéo đệm chăn nhìn xuống hạ thân mình, mặt trong đùi còn lưu lại một ít chất dịch màu trắng, chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh những gì hai người đã làm.  
  
Nhìn bản thân thành ra như vậy, Từ Duẫn Tường thật sự rất muốn đánh Quý Sơ Vũ một trận, nhưng mà nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn xuống tay không nổi, đành phải dúi đầu vào gối kêu rên.  
  
Quý Sơ Vũ xuống giường rửa mặt chải đầu, để lại Từ Duẫn Tường còn đang bận hối hận.  
  
Rửa mặt xong, Từ Duẫn Tường đã không còn hối hận nữa, chỉ ngồi trên giường hờ hững.  
  
Quý Sơ Vũ mặc đồng phục, bắt đầu dọn dẹp quần áo vứt bừa bãi trên đất: “Lần đầu tiên nằm dưới, khó tránh khỏi không cam lòng, làm thêm vài lần, thầy sẽ thích ứng.” Kỳ thật hắn cũng không chắc chắn, nhưng là Lâm Lỵ Phi đã nói như vậy.  
  
Bỗng một ngày, Lâm Lỵ Phi chạy tới tìm hắn, nói muốn tâm sự, hắn vốn không muốn đáp ứng, nhưng cô nói là có liên quan tới chuyện của hắn và Từ Duẫn Tường, Quý Sơ Vũ mới đi cùng cô.  
  
Nói chuyện xong, hắn mới biết được, hoá ra hai người đàn ông cũng có thể hoan ái, Lâm Lỵ Phi còn đưa cho hắn không ít sách về “chuyện ấy”, sau khi xem hết, thật sự làm cho Quý Sơ Vũ được mở rộng tầm mắt.  
  
“…Cho nên…” Nói nhiều như vậy, Từ Duẫn Tường lại vẫn không hề mở miệng, Quý Sơ Vũ nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy người trên giường giống như đã chết, không nhúc nhích.  
  
“Tường?” Hắn đi qua, huơ huơ tay trước mặt Từ Duẫn Tường, nhưng anh vẫn không phản ứng.  
  
“Thầy đừng làm tôi sợ!” Quý Sơ Vũ bắt đầu luống cuống, không phải anh muốn tự sát đấy chứ? Không được, như vậy càng không được!  
  
Quý Sơ Vũ vươn tay muốn chạm vào Từ Duẫn Tường, lại bị anh hất ra.  
  
“Đừng đụng vào tôi!” Từ Duẫn Tường hét lên, hung ác nhìn Quý Sơ Vũ.  
  
“Tường?”  
  
“Câm miệng!” Hiện tại Từ Duẫn Tường giống như một con dã thú, tựa như muốn xé xác hắn thành trăm mảnh.  
  
Quý Sơ Vũ bị doạ, không nghĩ tới Từ Duẫn Tường sẽ phản cảm như vậy, hắn thật sự không biết…  
  
Từ Duẫn Tường thấy mình thất lễ, quay đầu đi: “Ra ngoài mau.”  
  
“Tôi…”  
  
“Mau cút!” Anh không muốn nhìn… thấy Quý Sơ Vũ nữa.  
  
Quý Sơ Vũ biết mình nếu còn cố chấp ở lại, khó đảm bảo Từ Duẫn Tường sẽ không càng thêm chán ghét hắn: “Thực xin lỗi.” Hắn nói xong, liền ra ngoài.  
  
Thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi, Từ Duẫn Tường mới đấm một cái lên tường thật mạnh.  
  
Sau đó hai người, không còn giống như trước nữa.  
  
Quý Sơ Vũ nhiều lần muốn tiến lên nói chuyện với Từ Duẫn Tường, nhưng anh đều không thèm chú ý tới hắn, coi Quý Sơ Vũ tựa như không khí.  
  
Tuy rằng Quý Sơ Vũ rất muốn cùng Từ Duẫn Tường trở lại như trước, nhưng bất đắc dĩ người kia không muốn để ý đến hắn.  
  
Dần dần, hai người không còn đồng thời xuất hiện nữa.

## 16. Chương 16

Chủ nhiệm lớp chin năm hai đang giảng bài trên bục giảng, học sinh bên dưới ai cũng vô cùng tập trung.  
  
A? Sao lại có đứa dám ngủ gật?  
  
Học sinh kia đang gục gặc đầu, có thể nhìn ra hắn rất cố gắng để mình không ngủ mất.  
  
Từ Duẫn Tường biết Quý Sơ Vũ đang ngủ gật, nhưng anh không muốn bản thân để ý đến hắn.  
  
Gần đây Quý Sơ Vũ mỗi ngày đi học đều ngủ gật, hắn tình nguyện đi học, mà không phải trốn tiết đi nơi khác ngủ cho thoải mái.  
  
Từ Duẫn Tường biết, đây là Quý Sơ Vũ tôn trọng anh.  
  
Nhưng, thế thì sao chứ?  
  
Ngày 25 tháng 12.  
  
Hôm nay là lễ Giáng Sinh mỗi năm chỉ có một lần, tuy rằng không phải ngày lễ trong nước, nhưng mọi người vẫn trải qua rất vui vẻ.  
  
Ai ai cũng bàn luận nên đi đâu chơi, hưng phấn viết cả trên mặt.  
  
Thế nhưng, giáo viên của trường trung học này, lại phải ở lại trường, tăng, ca!  
  
“Tại sao tôi phải ở lại tăng ca!” Từ Duẫn Tường ngồi trong văn phòng oán giận.  
  
Gần đây trường thành lập hội đọc sách, giáo viên phải thay phiên nhau trông coi, mà hôm nay đúng đến phiên Từ Duẫn Tường.  
  
Hội đọc sách thường ở lại đến mười một giờ, anh vốn muốn cùng mấy học sinh đi chơi, không nghĩ tới…  
  
11 giờ đêm.  
  
Từ Duẫn Tường uể oải đứng dậy, thôi quên đi, về nhà mua mấy chai bia thôi.  
  
Lúc anh ra đến cổng trường, nơi đó đã đứng một người.  
  
Là ai đang chờ ai vậy?  
  
Đi đến gần mới thấy, người kia không phải là…  
  
Quý Sơ Vũ!  
  
Hắn đứng đấy để làm gì? Quên đi, cũng không phải chuyện của anh.  
  
Thời điểm bước ra khỏi cổng trường, Quý Sơ Vũ gọi Từ Duẫn Tường lại.  
  
“Thầy.”  
  
Nhưng, Từ Duẫn Tường làm như không nghe thấy, không nhìn hắn trực tiếp lướt qua.  
  
“Thầy!” Quý Sơ Vũ không buông tha, đuổi theo.  
  
Muốn chắn đường Từ Duẫn Tường, nhưng lại bị anh vòng qua.  
  
“Em làm cái gì vậy! Mau thả tôi xuống!”  
  
Quý Sơ Vũ bất đắc dĩ chặn ngang đem Từ Duẫn Tường ôm lấy.  
  
“Trừ phi thầy chịu nghe tôi nói, bằng không tôi sẽ không thả thầy xuống.”  
  
Từ Duẫn Tường đành phải gật đầu.  
  
Quý Sơ Vũ buông anh xuống, lấy từ trong túi ra một cái hộp.  
  
Từ Duẫn Tường nghi ngờ nhìn cái hộp, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay.  
  
“Sao vậy?” Lấy đồng hồ ra để làm gì?  
  
“Thầy không nhớ à?”  
  
Nhìn chiếc đồng hồ nằm trong hộp, Từ Duẫn Tường rốt cuộc cũng nhớ ra…  
  
Anh còn nhớ, lần trước khi cùng Quý Sơ Vũ về nhà, có đi qua một cửa hàng bán đồng hồ, nhìn thấy một chiếc đeo tay, Từ Duẫn Tường rất thích, nhưng mà giá không rẻ chút nào, chỉ có thể cảm thán: “Nếu tôi có một cái thì tốt rồi.”  
  
Cho nên đây là…  
  
“Tặng thầy.” Nhìn Từ Duẫn Tường biểu tình có chút biến hóa, Quý Sơ Vũ mỉm cười nói.  
  
“Cái gì!? Em lấy đâu ra tiền?” Cái này phải đến mấy vạn!  
  
Nghe anh hỏi như vậy, Quý Sơ Vũ lộ ra biểu tình có chút ngượng ngùng: “Là tiền tôi làm thêm kiếm được.”  
  
Cho nên hắn gần đây tinh thần không tốt, là vì đi làm thêm?  
  
Nhìn Quý Sơ Vũ, môi đã tím tái, làn da nguyên bản trắng nõn, hiện tại càng thêm tái nhợt, Từ Duẫn Tường mới phát hiện, hắn chỉ mặc đồng phục, không mặc áo khoác.  
  
“Này, em không thấy lạnh à.” Từ Duẫn Tường vội vàng cởi áo khoác trên người, choàng lên vai Quý Sơ Vũ.  
  
Vốn muốn nói không lạnh, nhưng thấy Từ Duẫn Tường kiên trì lại thêm ánh mắt như dao phóng tới, Quý Sơ Vũ đành phải đem lời nói nuốt trở về.  
  
“Ấy, tôi chưa mua quà.”  
  
“Không có cũng…”  
  
“Không được, tôi nhất định sẽ tặng, nói đi, em muốn cái gì?” Sao có thể cứ thế lấy không?  
  
“Thật à? Cái gì cũng có thể?”  
  
“Ừ… Chỉ cần tôi có thể làm được.”  
  
“Vậy… Được!”  
  
Từ Duẫn Tường đột nhiên có dự cảm bất thường.

## 17. Chương 17: Kết Thúc

“Thật sự có thể?” Quý Sơ Vũ bất an hỏi.  
  
“Mấy cái khác em lại không cần.” Anh cũng không muốn đâu, nhưng Quý Sơ Vũ cái gì cũng không cần, Từ Duẫn Tường lại không muốn nợ hắn, đành tốc chiến tốc thắng thôi.  
  
“Vậy thật có lỗi.”  
  
Quý Sơ Vũ gặm cắn cần cổ Từ Duẫn Tường, khiến anh cảm thấy một trận tê dại, đột nhiên, Quý Sơ Vũ cắn nhẹ lên hầu kết anh.  
  
“A…” Từ Duẫn Tường ngâm khẽ một tiếng, nhưng lập tức mím chặt môi, không để bản thân kêu ra tiếng.  
  
Quý Sơ Vũ cười xấu xa, hôn xuống.  
  
Người nằm trên giường bắt đầu hồi tưởng lại.  
  
Bản thân mình vì sao có thể mặc hắn làm càn?  
  
Anh rõ ràng không phải đồng tính luyến ái, ít nhất nhìn nam sinh anh không có cảm giác đặc biệt gì.  
  
Thích? Chuyện này… không thể nào… phải không?  
  
Đột nhiên, Từ Duẫn Tường nghĩ tới hồi nãy…  
  
“A… Ha… ha… A…”  
  
“Kêu tên tôi, Tường.” Quý Sơ Vũ cúi người, ở dựa vào bên tai Từ Duẫn Tường nói.  
  
“A… Quý… Sơ Vũ…”  
  
“Không đúng, là Vũ.” Thật mạnh thúc vào, người dưới thân quả nhiên liên tục rên rỉ.  
  
“Vũ… Ha…” Từ Duẫn Tường đã không còn sót lại chút lý trí nào, nếu giờ bắt anh tự nói mình ngu ngốc, chỉ sợ anh cũng chẳng biết gì mà nói theo.  
  
“A… Tường, tôi yêu em.” Đặt một nụ hôn lên trán anh, Quý Sơ Vũ càng ra sức thúc vào.  
  
Nghĩ tới cảnh như vậy, Từ Duẫn Tường không khỏi đỏ mặt.  
  
Cái này… Đúng! Nhất định là dục vọng chinh phục!  
  
Lần nào quyền khống chế cũng ở trong tay Quý Sơ Vũ, khiến cho Từ Duẫn Tường thấy cực kỳ khó chịu.  
  
Cho nên nhất định là vì muốn chinh phục hắn, anh mới ở lại bên người Quý Sơ Vũ.  
  
Nhất định là vậy!  
  
Quay đầu nhìn Quý Sơ Vũ ngủ say bên người, Từ Duẫn Tường trong mắt dấy lên lửa cháy hừng hực.  
  
Anh một ngày nào đó nhất định sẽ được ở trên!  
  
Nhất định!  
  
─Hết!

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/hoc-sinh-bat-luong*