Chơi Trốn Tìm

Table of Contents

# Chơi Trốn Tìm

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Tên gốc:捉迷藏  – Tróc mê tàngThể loại: Đam mỹ, đoản văn, nhất công nhất thụ, hiện đại, ấm áp, phúc hắc tác giả công x chế tác kịch truyền thanh thụ. Chỉnh sửa: Hân Nhi aka Diệp gia gia chủCuối tuần phòng ký túc xá chỉ còn hai người Triệu Quân cùng Lý Dương. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/choi-tron-tim*

## 1. Chương 1

Cuối tuần phòng ký túc xá chỉ còn hai người Triệu Quân cùng Lý Dương.

Cả hai đều ngồi trước máy tính làm việc của mình, trừ bỏ âm thanh đánh máy cùng nhấp chuột, đều không còn bất cứ thanh âm nào khác.

Triệu Quân đem chương thứ hai mươi sáu đăng lên mạng sau đó, liền đứng dậy đẩy ghế dựa ra thuận tiện đi vào nhà vệ sinh.

Lý Dương nghe thanh âm đẩy ghế đằng sau, vội vàng dựng lổ tai, thẳng đến khi cửa nhà vệ sinh bị đóng lại, cậu mới đứng dậy phóng tới trước máy tính Triệu Quân.

Tay phải run rẩy mở cửa sổ web, Lý Dương đảo mắt liếc nhanh, vừa lúc nhìn thấy trang web đề tác giả Triệu Quân, lại kéo xuống dưới cùng… Oa! Đã có chương thứ hai mươi sáu rồi!

Đột nhiên, nhà vệ sinh truyền ra tiếng giật nước, Lý Dương tâm sợ hãi nhảy dựng, vội vã đóng lại cửa sổ trình duyệt, rất nhanh lẩn trở về chỗ ngồi của mình.

“Đông!”

Không nghĩ đến, đầu gối Lý Dương đập mạnh vào ghế dựa, khiến cậu đau đến ná thở, nước mắt rất nhanh trào lên. Đành phải nhịn xuống, vội vàng đặt mông ngồi trở lại ghế trước máy tính của mình.

“Thế nào?” Triệu Quân vừa từ nhà vệ sinh đi ra liền nghe thấy thanh âm, chạy lại thấy Lý Dương đang cúi thắt lưng lấy tay che đầu gối, không khỏi có chút lo lắng.

“Vô, vô sự… Liền vừa mới chơi game (nguyên văn: 玩遊戲- ngoạn du hí, vì không rõ nghĩa lắm nên ta đoán là game) nhất thời kích động, ách, không cẩn thận đập vào cái bàn.” Lắp ba lắp bắp nói xong một câu nói dối, Lý Dương khẩn trương đến tim đập thùng thùng, thực sự sợ bị Triệu Quân phát hiện chính mình có xem trộm máy tính của hắn.

“Nga, không phá da xuất huyết là tốt rồi.” Triệu Quân lại nhìn thoáng qua máy tính Lý Dương, trên màn hình là trò “Tam quốc sát”, “Chủ công” nhân vật của Lý Dương một giọt máu cũng không mất. Nghĩ không rõ này có cái gì khiến cậu kích động đến mức đập cả đầu gối vào bàn.

“Ừ, vô sự, tôi vẫn là ngồi trên giường chơi thì hơn.” Đau đớn giảm bớt, Lý Dương bình tĩnh lại, đem máy tính phóng tới trên giường, chính mình chậm rãi trèo thang đi lên.

Triệu Quân cũng về tới chỗ ngồi của mình, nhìn thoáng qua thấy chuột của mình bị di động…

Liên tưởng đến chuyện vừa nãy của Lý Dương…

Thật là nhất thời kích động sao? Triệu Quân không khỏi có chút buồn cười lại có hơi đau lòng.

Triệu Quân viết tiểu thuyết, chuyện này bạn cùng phòng hắn cũng biết, bất quá cũng không có ai nhìn đến tiểu thuyết của Triệu Quân. Bởi vì máy tính Triệu Quân cũng không cho người khác mượn sử dụng, chính hắn dùng xong cũng là rất nhanh tắt máy cất kỹ.

May mà mấy bạn cùng phòng cũng không phải người đối tiểu thuyết thực hứng thú, so với việc đó, bọn hắn càng thích ra ngoài vui vẻ đàm tình thuyết ái hơn. Lâu ngày, cũng không ai tái muốn truy vấn tiểu thuyết của Triệu Quân nữa.

Chỉ có một người, ánh mắt vẫn luôn phiêu hướng về máy tính của hắn…

## 2. Chương 2

Ba tháng trước, Triệu Quân đột nhiên không có việc gì lượn weibo, cũng bất quá là nhất thời nhàm chán mà ngứa tay tìm một chút nick QQ của Lý Dương, thế nhưng lại phát hiện ra một bí mật làm hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng đến muốn nhảy lên cộc đầu vào trần nhà —— Lý Dương cư nhiên vẫn luôn thầm yêu hắn!

Sở dĩ nói Triệu Quân là kinh hỉ mà không phải kinh ngạc, đó là bởi vì, Triệu Quân hắn kỳ thật cũng vẫn luôn yêu thầm Lý Dương…

Cả hai người đều thầm yêu người kia xác suất vốn là không lớn, mà trong đó một người phát hiện ra trước thì lại càng ít hơn, huống chi bọn hắn còn là đồng tính, này kêu Triệu Quân làm sao có thể không kinh hỉ, không kích động cơ chứ?

Mới đầu Triệu Quân cũng không dám xác định đây thật là của Lý Dương, khả sau khi xem xong gần một ngàn điều trên weibo kia thì, không thể không tin…

Nhật ký trên weibo của Lý Dương có lảm nhảm chút chuyện vụn vặt cuộc sống hàng ngày, nhưng này đồng loạt tất cả đều là Triệu Quân đã từng thấy. Triệu Quân gần như mỗi ngày đều cùng cậu đi học đi ăn rồi cùng về ký túc xá, không ai so với hắn càng quen thuộc những tiểu tiết này hơn.

Đương nhìn đến nhật ký weibo Lý Dương còn nói hắn thích ăn nhất là cá luộc, ma lạt nóng, còn có hai người thường xuyên qua phố nhỏ sau trường đi qua một chuỗi nhà Trương gia (nguyên văn cả câu: 還有兩人經常光顧的學校後街的一家張記串串- còn có hai người kinh thường quang cố đích học giáo hậu phố đích một nhà trương ký xuyến xuyến, không hiểu lắm)… Triệu Quân tâm tràn đầy cảm động.

Nhưng xác minh tâm của Lý Dương có hắn, vẫn là bởi vì một câu trong weibo… Lý Dương viết: “Không dám bày tỏ, cho nên đành phải chôn dấu trong lòng, lặng lẽ thích hắn …”

Nhìn đến câu kia, tâm Triệu Quân trong nháy mắt tối sầm, cũng may nhìn xuống phía dưới thấy bức ảnh kèm theo.

Kia là ảnh hai người dựa vai nhau, bất quá đã che đi đầu của hai người, bối cảnh là sân bóng đá trường, ánh nắng cuối ngày ấm áp tràn ngập ảnh chụp… Mặc dù mặt hai người không nhìn thấy, nhưng Triệu Quân vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra được ảnh chụp hai người kia đúng là hắn cùng Lý Dương.

Cho nên, Lý Dương là thật sự thích hắn…

Khoảng thời gian đó, máy tính Triệu Quân vẫn liên tục cập nhật tin tức, hơn nữa lại số lần nhìn lén Lý Dương còn tăng đáng kể, hại Lý Dương không hiểu chuyện gì cũng bị xấu hổ đỏ mặt không thôi.

Ngoài ra, Triệu Quân phát hiện weibo Lý Dương có để lộ ra một phần nhỏ tin tức Lý Dương chế tác kịch truyền thanh, mà có một câu là: “Hắn viết tiểu thuyết, tôi rất muốn xem, chính là tôi nhìn không tới… Nếu có thể, thật muốn từ tiểu thuyết của hắn làm một bộ kịch truyền thanh.”

Triệu Quân lúc trước không cho bạn cùng phòng nhìn tiểu thuyết hắn viết, cũng là bởi vì tiểu thuyết của hắn hai nhân vật chính đều là nam…

Hiện giờ tuy hắn đã biết chuyện Lý Dương thích mình, cũng thấy được điều trên weibo kia, nhưng chính hắn cũng không thể mặt dày chủ động tiến lên cho Lý Dương nhìn tiểu thuyết của hắn.

Nói hắn nhát gan cũng được ngu ngốc cũng tốt, hai mươi năm qua hắn chưa từng biết đến chuyện yêu đương, cho nên đối hắn hiện tại không thể yêu cầu quá cao.

Thế là mới có một màn sáng nay Lý Dương nhìn trộm máy tính Triệu Quân kia. Triệu Quân lúc sau nghĩ, sớm biết vậy hắn đã ngốc trong nhà vệ sinh thêm một lúc nữa, người nọ hẳn sẽ không vì bối rối mà bị đập đầu gối đi…

Đúng vậy, lần này hắn là cố ý rời đi mà không tắt máy tính!

Mấy ngày trước Trương Hữu cùng Vương Sâm đều hỏi thăm tiểu thuyết của hắn, Lý Dương vẫn một mình yên tĩnh chơi máy tính của mình, dáng vẻ nhìn như một chút cũng không hứng thú, chính là dư quang ánh mắt luôn hướng bọn hắn bên này phiêu qua…

Sách, giả bộ, còn tưởng hắn không phát hiện ra sao.

## 3. Chương 3

Than ôi Lý Dương, than ôi Lý Dương, than ôi Lý Dương…

Lý Dương không ngừng nhắc đi nhắc lại những từ này trong lòng, chỉ sợ vừa phân tâm liền quên mất, đây chính là bút danh cậu thật vất vả mới nhìn lén được của Lý Dương a! Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bốn từ kia xếp cùng một chỗ sao lại có cảm giác kỳ quái đến vậy… Mặc kệ đi, trước tiên lên mạng tìm kiếm chút đã.

Trang web Triệu Quân đăng tiểu thuyết vừa vặn cũng là nơi Lý Dương thường hay xem (trang web chuyên đăng BL và Lý Dương vẫn thường lên đây xem đam mỹ đấy ạ:D), vừa tìm được tên tác giả mới nhớ ra là đã có hai mươi sáu chương, Lý Dương hai mắt trợn to đến không thể to hơn được.

Còn may tiểu thuyết Triệu Quân viết cũng không quá dài, nhưng Lý Dương một hơi xem hết cũng phải đến ba giờ sáng (nguyên văn: 凌晨三點了- rạng sáng tam điểm, ta không hiểu lắm nên chém), chính là cậu một chút đều không thấy buồn ngủ, cả người đều hưng phấn không thôi.

Mà chân chính làm cậu chấn kinh chính là, Triệu Quân viết cư nhiên là đam mỹ tiểu thuyết! Không lẽ hắn cũng là… GAY?! Bất quá lại nghĩ tới bản thân ở trên mạng biết mấy nam tác giả kia, có cong thật sự, cũng có cái gọi là hủ nam… Cậu duy nhất có thể khẳng định là, ít nhất Triệu Quân hắn sẽ không chán ghét đồng tính luyến đi.

Tiểu thuyết của Triệu Quân không thể nói là đặc biệt hay ( mặc dù Lý Dương tâm đã nhịn không được nghĩ muốn cấp hắn N cái like (nguyên văn: 好評- hảo bình, tức là đánh giá tốt nhưng thấy để like hay hơn:)) rồi), nhưng là cũng không kém. Hành văn cần trau dồi cải thiện, các tình tiết kể về quá khứ (nguyên văn: 故事情節- cố sự tình tiết) cũng đã giản lược nhiều. Đại khái là bởi vì ngắn, cho nên khiến người đọc tổng cảm thấy không đủ, bất quá có không gian phát huy trí tưởng tượng, càng khiến người ý vị thâm trường… Được rồi, này hoàn toàn là ý kiến chủ quan của Lý Dương.

Trong đó có một chương tên là 《 Ám luyến 》 là chương mang lại cho Lý Dương nhiều cảm xúc nhất, cảm tình trong đó được miêu tả thực tinh tế tỉ mỉ, thực chân thành… Thật giống như… Bản thân tác giả đang thầm yêu (ám luyến có nghĩa là yêu thầm) một người vậy… Lý Dương lắc đầu quay lại tập trung tiếp tục xem, đem cảm giác ê ẩm trướng trướng trong lòng kia mạnh mẽ áp chế xuống.

Lúc sau Lý Dương từ phần giới thiệu tóm tắt tìm ra weibo tác giả, dùng tên khác đặt chế độ theo dõi (giống chế độ follow của facebook đó), gửi thư cá nhân xin hợp tác (nguyên văn: 勾搭- dụ dỗ, thông đồng nhưng để vậy có không hợp lắm nên ta đổi lại), xin QQ, xin được cho phép chế tác kịch truyền thanh chương 《 Ám luyến 》 kia…

Lúc này, Triệu Quân đã sớm ngủ, không biết hắn ngày mai thấy được có hay không trả lời mình, có thể đáp ứng mình không?

Lý Dương tắt máy tính nằm ở trên giường nhịn không được suy nghĩ chuyện ngày mai, nhưng chưa nghĩ được bao lâu, đã bị cơn buồn ngủ làm đứt đoạn. Trước khi ngủ liếc mắt nhìn giường ngủ Triệu Quân phía đối diện một cái, Lý Dương nhẹ giọng nói: “Triệu Quân, ngủ ngon.”

## 4. Chương 4

Lý Dương là ba giờ sáng mới đi ngủ, này ngủ là ngủ một giấc đến giữa trưa. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, đột nhiên phát hiện bên cạnh gối đầu có thừ gì đó. Cầm lên nhìn, nguyên lai là một hộp dược cao.

“Lưu thông máu, tán ứ, giảm đau…” Lý Dương nhìn công dụng trên vỏ hộp dược cao, khuôn mặt mờ mịt.

Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng mở khóa, người đang tiến lại kia đúng là Triệu Quân.

Triệu Quân vừa vào cửa liền thấy Lý Dương ngồi ngốc ở trên giường, chắc là vừa mới ngủ dậy, áo ngủ đằng trước mở khai hơn phân nửa, vừa hay lộ ra một mảng eo, làn da nơi đó thoạt nhìn thực trắng, thực mềm… Rơi vào trong mắt Triệu Quân Lý Dương liền hóa thành một khối đậu hủ thơm ngon, khiến hắn… thật nghĩ muốn cắn một ngụm.

Hai người nhất thời sửng sốt, đột nhiên có chút không biết phải làm sao\*, còn may Triệu Quân bình tĩnh lại trước, dời đi ánh mắt, nói: “Tỉnh, trước đi rửa mặt, rồi lại đây ăn cơm.”

Vừa nói vừa đem hộp cơm\* đặt ở trên bàn, chính mình trèo lên giường mở máy tính lên mạng.

Lý Dương nghe Triệu Quân xuống giường đi rửa mặt, nghĩ đến có lẽ hiện tại Triệu Quân là đang xem thư mình gửi đi, tim vốn đang đập bình thường lại bắt đầu loạn lên. Bất quá, hắn thế nào lại cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất chuyện gì rất trọng yếu a…

Lý Dương một bên nghĩ ngợi một bên ăn trưa, đột nhiên, gọi: “Triệu Quân!”

“Ân?” Triệu Quân đang trả lời thư cá nhân của tên ngốc nào đó nửa đêm gửi cho hắn.

Các loại yêu cầu? Không hiểu tên bạn trai của hắn (nguyên văn: 男朋友- nam bằng hữu:3) này thật là yêu cầu như không yêu cầu ấy. Triệu Quân trong lòng đã muốn cười lăn lộn, thiếu chút nữa không bảo trì được khuôn mặt bình tĩnh.

“Kia, dược cao là cậu mua cho tôi à?” Lý Dương mặc dù trong lòng đã xác định đáp án, ngoài miệng vẫn là muốn hỏi lời vô nghĩa này.

“Ân.” Đáp một tiếng rồi quay về phía máy tính, hắn không nghĩ muốn tiết lộ ý cười dưới đáy lòng mình.

“Kia, bao nhiêu tiền a? Chờ vài ngày nữa tôi sẽ đem tiền hoàn trả lại cậu.” Lý Dương kỳ thật cũng chỉ là nghĩ muốn cùng Triệu Quân nói nhiều thêm mấy câu mà thôi, không nghĩ đến lời này vào tai Triệu Quân liền biến thành mang ý nghĩa khác.

Quả nhiên, sắc mặt Triệu Quân liền đen lại, không hề trả lời cậu.

Lý Dương cũng phát hiện chính mình hình như nói sai rồi, cúi đầu, lầm bầm nửa ngày cũng không biết làm thế nào vãn hồi mới tốt, cao hứng khi vừa nghe dược cao kia là Triệu Quân mua cho mình cũng tiêu thất không còn một mảnh.

Triệu Quân liếc nhìn Lý Dương một cái, có điểm phiền não, càng nhiều là không đành lòng nhìn Lý Dương tự trách, thế là lên tiếng nói: “Không cần trả, mau ăn cơm đi, không nguội đấy.”

Lý Dương nghe nói liền cao hứng đáp ứng: “Ân! Cảm ơn cậu.”

## 5. Chương 5

Lý Dương dùng xong cơm trưa liền vội vàng khởi động máy tính lên mạng, rất nhanh lên weibo xem xét tin tức.

Nhìn đến Triệu Quân gửi thư trả lời nói đồng ý ủy quyền, Lý Dương kích động muốn chết. Có thể tự mình chế tác kịch truyền thanh của người mình thích, vận may này cũng không phải cậu nghĩ muốn có là có thể có được a.

Lý Dương lại dùng lấy tên khác lập một QQ kết bạn với QQ của Triệu Dương. Trộm nhìn người nọ ngồi trên giường đối diện, Lý Dương vui vẻ không kìm được nở nụ cười.

Thật giống như đang chơi trốn tìm vậy, cậu trốn ở nơi mọi người đều nhìn không tới, nơi đó có thể nhìn rõ ràng nhất cử nhất động của kẻ đi tìm là Triệu Quân kia mà không sợ bị phát hiện. Nghĩ vậy bèn cười trộm một cái, hưởng thụ niềm vui tùy thời đều có thể nhảy ra dọa đối phương nhảy dựng.

Cười xong rồi, sắp xếp mọi chuyện cũng xong rồi, Lý Dương gõ QQ Triệu Dương.

“Tác giả đại nhân, xin chào ~ ”

“Chào.”

“Chúng ta cùng hợp tác thật tốt nhé ~><~>

“Ân.”

“Về thu âm công thụ của cậu ~ ”

“Tôi có một yêu cầu, người phối âm công thụ có thể hay không để tôi chỉ định.”

“Ách, cái… Tôi không biết có thể liên hệ với người cậu muốn hay không a.”

“Này cậu không cần lo, tôi nghĩ thụ âm phù hợp nhất chính là cậu, công âm để xem đã.”

“(⊙o⊙) a?!”

“Tốt lắm, có việc, tôi thoát trước.”

“Chờ, chờ một chút a a!!”

…

Nhìn câu cuối cùng của Triệu Quân trên màn hình, Lý Dương khó hiểu gãi tai, trước cũng không nói cậu không phải CV, chính là để cậu phối âm, Triệu Quân nếu nghe được, cậu không phải là lộ mất sao?

Bất quá nghĩ lại, thế giới lớn như vậy, thanh âm tương tự chính là cũng có khối người đi, huống hồ… Cậu này là có thể phối âm cho tiểu thuyết của Triệu Quân a…

Icon QQ Triệu Quân đã thành mặt xám xịt, Lý Dương nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể thực hiện yêu cầu cứng đầu của hắn thôi. Chờ lát nữa liền thông tri người trong tổ kịch đi, để còn yêu cầu biên kịch Thanh Lam sớm viết kịch bản a.

## 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.

Nghĩ xong liền bắt tay vào làm, biên kịch Thanh Lam muội tử làm việc rất có năng suất, trước giờ cơm chiều đã hoàn thành xong kịch bản, Lý Dương nhìn một chút thấy không có gì đáng ngại, liền gửi ngay cho Triệu Quân.

Bất quá QQ của hắn một chút động tĩnh cũng không có, Lý Dương ôm máy tính nhìn giường Triệu Quân phía đối diện, phỏng đoán hắn đang ở mã tự (nguyên văn: 碼字- mã tự, có lẽ là đi điểm danh a) đi, thế là chính mình cân nhắc xem lại kịch bản phần lời thoại của nhân vật thụ.

Đến khi Lý Dương vừa xem xong lần thứ ba, Triệu Quân đột nhiên gọi hắn cùng ra ngoài ăn cơm. Lý Dương đã sớm đói ngấu, đang muốn đứng dậy xuống giường, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, thế là lên tiếng khước từ: “Ngô, tôi, tôi vẫn chưa thấy đói, cậu ăn đi trước đi.” Bụng đột nhiên kêu một tiếng, hắn hẳn là cái gì cũng chưa nghe thấy a…

Triệu Quân chính là thấy ánh mắt Lý Dương có điểm cổ quái, không nói gì, mặc áo khoác liền trực tiếp ra cửa đi.

Đợi khi hắn quay lại, trên tay thế nhưng nhiều hơn một hộp cơm, thuận tay đưa cho người đang nằm trên giường vào mạng là Lý Dương.

Lý Dương kinh ngạc đưa tay nhận lấy hộp cơm, tâm một trận ấm áp, nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”

“Không cần.”

Triệu Quân vừa lên QQ, không ngoài ý muốn nhận được tệp tin Lý Dương gửi qua. Liền đoán cậu vừa này không muốn cùng mình ra ngoài ăn cơm là muốn một mình trộm thu âm. Triệu Quân có điểm không vui bĩu môi, nhưng trong lòng lại rất là cao hứng, bởi vì có thể nghe giọng Lý Dương đọc lời thoại của nhân vật mình viết ra a.

Lý Dương một bên ăn cơm, một bên trộm nhìn Triệu Quân, chỉ thấy hắn đeo tai nghe lên, nghĩ đến hắn có thể đang nghe thu âm của mình, liền cảm thấy một trận tim đập gia tốc.

Triệu Quân có thể hay không chê thanh âm cậu một chút cũng không có khí chất thụ? Có thể không thích thanh âm của cậu không? Có thể hay không… Càng nghĩ, cậu lại càng khẩn trương, kể cả món thịt kho (nguyên văn: 紅燒肉炒- hồng thiêu thịt sao, sợt gg ra hình bên dưới cùng nha) yêu thích nhất ăn tới miệng đều cảm thấy không có hương vị gì.

Đợi Lý Dương ăn xong cơm chiều lên QQ liền thấy, QQ Triệu Quân quả nhiên đang sáng đèn, cậu vội vàng gọi.

“Tác giả đại nhân, kịch bản cậu đã xem chưa? Nếu cảm thấy chỗ nào không hợp lý, thỉnh cho tôi biết, chúng ta cùng hảo hảo sửa chữa.” Lý Dương chỉ là không đề cập tới chuyện cậu gửi đoạn thu âm ngắn kia cho Triệu Quân.

“Thanh âm nghe không tệ.” Lý Dương không đề cập tới, cũng không có nghĩa là người nào đó sẽ không nói a, muốn trốn tránh lại bị bắt được, trong lòng Triệu Quân cười trộm.

“…”

“Rất giống một bạn cùng phòng của tôi.”

“…” Không xong! Đừng nói là bị phát hiện? Lý Dương khẩn trương đến chuột nắm trong lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

“Bất quá, tôi còn có một yêu cầu.”

“Ách, yêu cầu gì?” Lý Dương đột nhiên có dự cảm không lành…

“Tôi nghĩ trước nghe thử H âm của cậu.”

“…” Ai có thể cho cậu biết, này là chuyện gì (nguyên văn: 這是在唱哪出戲- này là ở xướng na ra hí, không rõ lắm nhưng chắc nghĩa tương tự) a?

“Như vậy đi, tôi đi mã tự.”

“Tác giả đại nhân

chờ một chút a!!!”

…

Lý Dương mắt thấy QQ thoát ra, thế nhưng bản thân hắn lại ôm máy tính ngồi đối diện không biết đang làm cái gì, mà chính mình không dám bảo hắn thu hồi yêu cầu.

Đoạn H kia cũng không viết rõ ràng, cho nên sau này sửa thành kịch bản cũng không có bị cắt đi. Cậu thế nào chỉ nghĩ tới phối âm mà quên mất còn có đoạn H kia a.

Sợt gg ra hình này, chính xác là thịt kho tàu a~ nhìn ngon quá OoO

Hết phần 6



## 7. Chương 7

\*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.

H âm a H âm, thong thả cũng đến cuối tuần, Lý Dương cả tuần này thực như trên chảo lửa, lúc cậu vài lần muốn thử thu âm, trong phòng thế nhưng lại có người, thực khiến cậu lo muốn chết a. Hơn nữa vừa nghĩ tới Triệu Quân có thể nghe thấy mình thu H âm, mỗi lần nhìn Triệu Quân, hai má liền không thể khống chế mà biến hồng.

Thật vất vả chịu đựng tới Thứ bảy, trong phòng chỉ còn lại hai người cậu và Triệu Quân. Tới giờ cơm chiều, Triệu Quân bò xuống giường kêu Lý Dương cùng đi ăn cơm, hôm nay cả ngày đều ở trong phòng rồi.

Lý Dương từ chối nói không muốn ra ngoài, chờ lát nữa ăn mì gói (nguyên văn: 泡麵- phao miến) là được, vừa nói vừa chỉ chỉ mì gói vị thịt kho vừa mới mua hôm qua để ở trên mặt bàn.

Triệu Quân lần trước nói phải nghe thử H âm của cậu, cậu đã kéo dài một tuần lễ rồi, cũng may đối phương không có thúc giục hay cảm thấy không kiên nhẫn, hoặc có thể đối phương cũng không quan tâm đến tiến độ kịch của cậu đi, kỳ thật ban đầu còn không phải cậu tự mình một sương tình nguyện muốn tiến gần đối phương thôi sao…

Triệu Quân nhìn thoáng qua ánh mắt có điểm trốn tránh của Lý Dương, cái gì cũng không nói liền đi ra cửa.

Lý Dương vẫn đợi cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, liền lập tức mở ghi âm.

Ban đầu, cậu chỉ biết phát ra những thanh âm đơn điệu vô nghĩa như “Ân a”, sau chính cậu nghe lại cũng cảm thấy không thể chấp nhận được, huống chi này còn phải gửi Triệu Quân nghe thử a.

Lý Dương ảo não gãi đầu, bỗng nhiên một ý nghĩ trong đầu lướt qua…

Cậu chậm rãi đưa tay vói vào trong quần chính mình, cách một lớp quần lót, bắt đầu không ngừng vuốt ve. Nhắm hai mắt, tưởng tượng cái tay kia là của Triệu Quân, Triệu Quân đang “an ủi” cậu…

“Ân…” Một tiếng rên rỉ không nhịn được tràn ra, chậm rãi, cậu lấy tay kéo quần lót bên trong xuống, lộ ra tính khí bán cương.

Lý Dương bình thường cũng có khi tự mình làm, bây giờ lại xấu hổ lúng túng đến hồng cả hai má, nhưng vẫn không nhịn được muốn tiếp tục. Tốc độ tay cũng nhanh hơn, thanh âm rên rỉ rời rạc rất tự nhiên mà phát ra.

Đang làm chợt nhìn tới máy tính vẫn ghi âm, buổi tối thật sự muốn đem cái này cho Triệu Quân nghe sao? Để Triệu Quân nghe… Nghe thanh âm cậu tự an ủi? Lý Dương đột nhiên bị ý nghĩ của chính mình kích thích, tiếp, ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua phần đỉnh trơn bóng…

“Ách… Triệu Quân… Triệu Quân…” Lý Dương rất nhanh đến giới hạn, nhịn không được không ngừng kêu rên tên người kia, trên tay tốc độ ma xát cũng trở nên càng thêm nhanh. Cuối cùng, một cỗ bạch trọc bắn ra…

“Cạch “, đột nhiên cửa phát ra thanh âm mở khóa.

Lại sợt gg phao miến ra cái ni, mà seo mì gói nhìn cũng ngon quá a

~Hết phần 7

Ta nói lần đầu edit mà vớ phải H một nửa này cũng chết rồi a~ Xì poi: Phần sau dùng tay một người “an ủi” một người a~



## 8. Chương 8

Lý Dương vừa đạt cao trào, khoái cảm vẫn chưa rút đi hết, cả người đều có chút xụi lơ vô lực, tàn cục vẫn chưa kịp thu thập, thế nhưng lại thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Triệu Quân bắn qua, thật sự khó có thể chịu đựng. Lúc này cậu thật muốn có cái lỗ nào để chui xuống a, ngay cả tường không có lỗ cũng muốn chui vào luôn a.

Làm sao bây giờ? Cũng không biết Triệu Quân có nghe thấy mình lúc cao trào gọi tên hắn không… Lý Dương bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, nhưng cậu càng khẩn trương, lại càng cứng ngắc động cũng không thể động.

Triệu Quân thuận tay đóng của lại, chậm rãi đi tới trèo thang lên đến giường Lý Dương, cũng không chờ tên Lý Dương đang ngốc lăng kia phản ứng, trực tiếp đẩy ngã cậu, nhắm chuẩn cái miệng vừa mới phát ra thanh âm dụ nhân hạ xuống một trận lang hôn.

Nếu Lý Dương biết hắn ra cửa kỳ thật không có đi ăn cơm, mà là trốn ở ngoài cửa nghe trộm thì sao nhỉ?

Ngô, hẳn là hai má sẽ đỏ như quả hồng chín đi, mặc dù cậu gần đây cũng không có “ý định” gì với hắn nhưng cũng luôn là dáng vẻ hai má hồng hồng a.

Không suy nghĩ thêm nữa, Triệu Quân tiếp tục cúi xuống cày cấy lãnh địa của mình. Trong tai nghe đến Lý Dương bắt đầu phát ra thanh âm thì nhịn không được cười, tái đến mặt sau thì rên rỉ càng lúc càng khêu gợi, hắn ở bên ngoài đã sớm nhịn không được, cho nên hắn cũng là không có nghe rõ Lý Dương kêu tên mình.

Tiến vào liền thấy người nọ đang chìm ngập dư cảm sau cao trào, hình ảnh gợi cảm càng làm người muốn phun máu mũi a, thật sự là… Khiến hắn không nghĩ hóa thân thành cầm thú tấn công con mồi cũng không được a.

“Triệu, Triệu Quân…” Nhân lúc được thả ra sau nụ hôn dài muốn chết, lý trí Lý Dương rốt cục cũng quay về, nhìn đến đầu Triệu Quân đang chôn ở trên người mình kia, hai má oành một tiếng lập tức đỏ bừng. Này đến tột cùng là tình huống gì nha? Không cần nhéo đùi, cậu cũng xác định được chính mình hiện tại không phải đang mộng xuân a.

“Ân?” Triệu Quân ngẩng đầu, hướng về phía trước nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lý Dương, phát ra giọng mũi ái muội dò hỏi.

Lý Dương trong nháy mắt ngây người, muốn nói cái gì cũng đã quên mất.

Thấy Lý Dương không nói chuyện, Triệu Quân liền tựa đầu lên vai cậu khiêu khích vành tai, không ngoài ý muốn dẫn ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.

Ghé sát vào bên tai cậu, Triệu Quân khinh thanh hấp dẫn nói: “Lý Dương, nói cậu yêu tôi.”

“Ân? Nói cái gì?” Chỉ cảm thấy nhiệt khí nóng bỏng của Triệu Quân không ngừng phun lên cần cổ cậu, Lý Dương nhất thời có chút tâm ngứa khó nhịn, nghe không rõ Triệu Quân nói cái gì.

“Nói, cậu yêu Triệu Quân.” Triệu Quân một bên tiếp theo kiên nhẫn dụ hống *(dụ – dụ dỗ, hống – lừa gạt)*, một bên cầm lấy thanh nhiệt thiết lộ ra bên ngoài quần lót Lý Dương, cao thấp xoa nắn.

“Chính là… A… Tay cậu…” Lý Dương xê dịch thân mình, không tốt! Phía dưới giống như lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Triệu Quân khi nào thì học được cái thủ đoạn này a…

“Chính là cái gì, đều là tôi nói trước.” Triệu Quân vẫn như cũ không tha cho cậu.

“Nga?! Có sao? Tôi thế nào lại không biết?” Lý Dương kinh ngạc hỏi. Nếu là thật, cậu lại thế nào bỏ qua được thổ lộ của Triệu Quân, để rồi hiện tại bị rơi vào thế bị động này?

“Nga, ai, Lý, Dương, tôi yêu Lý Dương a.” Triệu Quân từng chữ từng chữ nhấn mạnh bày tỏ, lực đạo trên tay cũng tăng thêm, cũng không khiến Lý Dương cảm thấy đau đớn, chính là càng nhiều thêm khoái cảm đánh úp lại.

“A… Cái gì… Dừng tay a… Cậu có phải hay không đã biết… A ân…” Đột nhiên khoái cảm dâng lên khiến lời nói của Lý Dương đứt đoạn, nhưng vẫn nhịn không được mà rên rỉ ra miệng. Miệng thì đang nói đối phương buông tay, nhưng hai bàn tay vẫn là luyến tiếc không muốn đẩy Triệu Quân ra, ý nghĩ cùng cơ thể trái ngược thế này làm cậu bối rối không thôi.

“Ân.” Triệu Quân thuận thế hôn lên làn da trên cổ Lý Dương, biếng nhác dùng giọng mũi trả lời.

“Ách… Vậy cậu thế nào lại bắt tôi phối thụ âm?” Lý Dương thẳng đến lúc này mới cảm giác chính mình giống như con mồi lọt vào bẫy thợ săn sớm giăng ra.

“Ta là nghĩ muốn… Kia, cậu nghe thử, tôi phối công âm của cậu thế nào…” Triệu Quân nâng đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lý Dương khóe mắt hồng hồng, lại cúi đầu ngăn chận cái miệng đang muốn chất vấn của đối phương.

“Ngô ngô… Ân…”

## 9. Chương 9

Không lâu sau đó, bộ kịch truyền thanh tên 《 Ám luyến 》 kia cuối cùng cũng chính thức phát hành. Bất quá phối âm tiểu thụ không phải Lý Dương, phối âm tiểu công cũng không phải Triệu Quân. Mà trong tổ kịch Hải Báo tuyên truyền bộ kịch này cũng giống như đổi người một người mới, tên là “Ngã ái chiêu quân” *(Ngã – tôi, ái – yêu, chiêu – bày tỏ và chiêu đọc gần giống Triệu, quân – Quân trong Triệu Quân; cho nên bốn chữ này chỉ mang ý nghĩa “Tôi yêu Triệu Quân” thôi)*.

…

Cho tới nay, Triệu Quân cùng Lý Dương thật giống như hai người đang chơi trò trốn tìm, người trốn thì cứ tưởng nơi ẩn náu của mình thật bí mật, nhìn người đang tìm mình bên ngoài len lén trộm cười, nghĩ muốn chờ đối phương nhận thua trước, chính mình lúc đó liền nhảy ra dọa hắn nhảy dựng. Thế nhưng không biết rằng người đi tìm kia kỳ thật đã sớm biết được chỗ ẩn náu của mình, chính là ở bên ngoài giả vờ đau khổ tỏ vẻ tìm không thấy, chờ người nọ tự động nhảy ra liền rơi vào bẫy đã sớm chuẩn bị a.

Hết!

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/choi-tron-tim*