Sinh Nhật Thích Bánh Bao

Table of Contents

# Sinh Nhật Thích Bánh Bao

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thể loại: Thích Cố đồng nghiệp, ngắn, hàiEditor: Mặc ThủySáng sớm, vạn vật cũng còn đắm chìm ở một mảnh thản nhiên sương trắng, trong không khí lộ ra một cỗ mùi hương thơm ngát, thâm hút một hơi, cũng khiến người cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái! Trên đường văng vẳng thanh âm của các tiểu thương, thanh âm cò kè mặc cả thanh của kẻ mua người bán trên phố đánh đấu một ngày mới lại bắt đầu nhưng, ồn ào lại quen thuộc đến mức khiến người ta thấy thân thiết. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sinh-nhat-thich-banh-bao*

## 1. Chương 1

Sáng sớm, vạn vật cũng còn đắm chìm ở một mảnh thản nhiên sương trắng, trong không khí lộ ra một cỗ mùi hương thơm ngát, thâm hút một hơi, cũng khiến người cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái! Trên đường văng vẳng thanh âm của các tiểu thương, thanh âm cò kè mặc cả thanh của kẻ mua người bán trên phố đánh đấu một ngày mới lại bắt đầu nhưng, ồn ào lại quen thuộc đến mức khiến người ta thấy thân thiết. Thành Biện Kinh cũng không ngoại lệ, lúc này trên đường đã là kẻ đến người đi, đặc biệt sáng nay Biện Kinh đệ nhất đại lâu — Kim Phong Tế Vũ lâu, cao thấp người hầu từ sớm đã rất bận rộn, mỗi người mặt mang tươi cười, đồ ăn mua so với ngày thường nhiều hơn, không khí so với ngày thường cũng náo nhiệt hơn. Bởi vì, hôm nay chính là sinh nhật của lâu chủ. Vị lâu chủ này, nói lớn không lớn, bởi vì không phải vương tôn công tử gì, nói nhỏ cũng không nhỏ, bởi vì hắn là thành Biện Kinh đệ nhất đại lâu, nắm giữ Đại Tống kinh tế mạch máu, giang hồ lớn nhỏ bang phái đều phải kính ba phần Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, mà vị lâu chủ này năm đó cũng là biên quan kháng liêu nhất đại anh hùng, danh chấn giang hồ đại hiệp —- Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương. Cho nên, người đến tặng lễ đương nhiên cũng nhiều, không khí đương nhiên cũng không khỏi náo nhiệt.

Mà lúc này tại phòng ngủ của lâu chủ ——-

Mông lung nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa sổ trắng noãn linh chiếu vào trong một căn đặc biệt thanh nhã phòng ngủ, trong không khí lộ ra thản nhiên ấm hương,màn treo mềm mại rủ xuống ở bên cạnh, nheo mắt một chút, tia nắng có thể thấy được hai cái thân ảnh đang dây dưa không dứt.

“Ngô ngô… Không…”

Ở trên một chiếc giường lớn có thể cất chứa ba bốn người,thân mình tuyết trắng bị đặt ở dưới một thân thể cường tráng màu đồng cổ đang không ngừng vặn vẹo, hai tay dùng sức đánh vào cái lưng rộng lớn của kẻ kia, ncuốn khúc tóc dài như mây theo hai bên trái phải xõa ra đung đưa, cố gắng nghĩ muốn đẩy ra cái người đang áp ở trên, giãy dụa khiến cho da thịt tái nhợt hiện lên một đoàn phấn hồng xinh đẹp, trong suốt mồ hôi ở mông lung nắng sớm phản chiếu ánh sáng khiến cho làn da trắng trơn tru càng trở nên trong suốt.

“Tích Triều, ngươi thật đẹp…” Tuyệt không để ý đến những cú đấm thi nhau dội lên lưng mình, cái tên đang ở mặt trên nhanh chóng đem nội y trắng thuần của mĩ nhân lạp xả hỗn độn, hàm răng trắng bóng nhẹ nhàng cắn vào hạt châu đỏ tươi mềm mại nổi bật giữa bộ ngực tế bạch non mịn, hai tay cũng không quên ở trên thân thể mẫn cảm không ngừng vuốt ve, cuối cùng dọc theo phần bụng bằng phẳng mà tham nhập vào trong tiết khố..

“Không… Tay phóng… Khai… Thích… Thiếu… Ngô ngô…” Dùng sức đẩy a đẩy — nam nhân chết tiệt lại nặng như vậy!

“Tích Triều, ngươi thực không nghe lời, nên phạt! Ngô… Thực ngọt…” Một hơi ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn không nghe lời.

“Ngô… Ân… ” giãy dụa biến thành ngọt nị rên rỉ.

“Tích Triều, làm cho ta làm đi!” Thật lâu sau, tên mặt dày rốt cục buông ra tiểu mĩ nhân bị hôn đến thất vựng bát tố không ngừng thở dốc mềm mại tựa vào trong lòng ngực của mình, hai mắt sáng trong suốt nhìn người dưới thân đôi mắt trong suốt nửa khép nửa mở, lang trảo ở trong chăn lại càng không ngừng ở trên làn da trắng mềm như tơ lụa sờ soạng.

“Ngươi này là dã thú sao, tối hôm qua làm còn chưa đủ? Ngươi nếu không buông tay, cả đời này cũng đừng nghĩ đụng đến ta!” Mới nãy vẫn là lệ quang oánh oánh thu thủy con ngươi, trong khoảnh khắc lại bắn ra kỳ hàn băng tiễn.

“Không cần a Tích Triều, ta buông là được!” Thích Thiếu Thương trong lòng hoảng hốt, phút chốc rút tay ra, Tích Triều bình thường đều nói được thì làm được.

“Đại sáng sớm ngươi phát cái gì xuân!” (- Tiểu mĩ nhân à, ai ở gần ngươi cũng đều phát xuân hết a)

“Kia… Tích Triều, ta giúp ngươi mặc quần áo đi…” Bất quá một lát, lang trảo lại duỗi tới.

Cuối cùng, chỉ nghe thấy “Phanh phanh ” hai tiếng, chỉ thấy kinh tài tuyệt thế mị hoặc tươi đẹp Cố đại mỹ nhân một cước đem anh minh thần võ Thích đại lâu chủ đạp xuống giường. Không kiên nhẫn thanh âm ở đằng sau vang lên:

“Đều nói từ bỏ, chính là không nghe!” (- lì quá)

Đây là phương thức rời giường yêu thích của Thích đại lâu chủ a, nhìn quen không trách, nhìn quen không trách! Hãn

~Ăn mặc chỉnh tề xong, Thích Thiếu Thương lại lộn trở lại phòng ngủ, Cố Tích Triều đã lại đi vào giấc ngủ, mái tóc đen cuộn lại, nhất tiết như nước, thân mình khóa lại bên trong tấm chăn thật dày, một bàn tay bạch ngọc bị lộ ra ngoài, lòng bàn tay hướng về phía trước, một ít tóc tơ còn dán ở bên tay. Từ sau sự kiện Nghịch Thủy Hàn, thương thế trên người Tích Triều chuyển biến tốt lắm, chính là thân thể có làm sao cũng không thể khôi phục được giống như trước đây, lại thực dễ dàng liền bị phong hàn nhập thể, còn đặc biệt hay ngủ.

Loan hạ thân, nhẹ nhàng đem tay hắn bỏ vào trong chăn, lại ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói:

“Tích Triều, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? ”

## 2. Chương 2

Dương quang ấm áp hiến hoi giữa đông chiếu vào da thịt trắng nõn, vẽ phác ra khuôn mặt thanh nhã nhu hòa, Cố Tích Triều miễn cưỡng ỷ ở cửa sổ, quyển sách trên tay đã lâu không có lật qua tờ mới. Tâm tư sớm lại bay tới ngoài xa ngàn dậm ( kỳ thật cũng là ngay tại xó xỉnh nào đó trong tòa lâu này thôi ), nhớ tới cái tên da mặt dày kia, luôn phải nếm đi nếm lại tư vị bị hắn đá xuống giường, Cố Tích Triều buồn cười,đôi môi duyên dáng khẽ nhếch, kỳ thật hắn cũng không có ý định đối xử với Thích Thiếu Thương như vậy, mỗi một lần cùng hắn thân thiết quả thực là hết sức thoải mái. Chính là sáng sớm hôm sau luôn luôn bị mệt như vậy, hơn nữa xương sống thắt lưng lại đau, thật sự không có biện pháp tiếp tục cùng hắn làm. Lại nhớ tới cặp mắt to tinh tinh lượng lượng kia, không nghĩ tới một đại nam nhân đã ngần ấy tuổi, còn luôn thích dùng ánh mắt đáng thương hề hề như con chó nhỏ nhìn người ta, thật sự là làm cho người ta vừa tức vừa buồn cười. Trầm tư một chút, môi lại hướng về phía trước câu lên, có lẽ, một ngày nào đó tâm tình của y đặc biệt tốt, tái tiện nghi hắn một chút cũng được.

Mới vừa lấy lại tinh thần, chợt nghe đến ngoài cửa sổ dưới lầu một trận ồn ào, nhìn đi xuống, nguyên lai là mấy người tôi tớ mang một vài thứ đi qua vừa đi vừa nói chuyện huyên thuyên:

“Đã lâu không náo nhiệt như vậy, mấy người tặng lễ cũng thật nhiều!” Tôi tớ Giáp nói.

“ Đúng vậy a, nghe nói hôm nay có rất nhiều đại nhân vật đến, cuối cùng có thể kiến thức được một chút.” Tôi tớ Ất nói.

“Hôm nay là sinh nhật của lâu chủ chúng ta, lâu chủ như thế nào thì năm đó cũng là Cửu Hiện Thần Long đại anh hùng danh chấn nhất phương, đương nhiên nhận thức rất nhiều đại nhân vật.” Tôi tớ Bính.

…...

Tiếng bước chân dần dần đi xa, người đang lắng nghe khẽ vươn một bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve lọn tóc rũ ở trước ngực, thủy mâu đen như mực nhìn về phía xa xa.

“Nguyên lai hôm nay là sinh nhật của hắn …”

## 3. Chương 3

Kim Phong Tế Vũ lâu, thư phòng Lâu chủ

“Bẩm báo lâu chủ, thần Hầu phủ, thần thông Hầu phủ, Lục Phân bán đường cùng các đại môn phái đều phái người đưa tới hạ lễ, đây là danh sách hạ lễ nhận được, thỉnh lâu chủ xem qua.” Tổng quản Dương Vô Tà đi vào thư phòng, hai tay đưa lên một quyển sổ sách.

“Còn có tướng quân phủ Hách Liên công tử cùng Tức thành chủ cũng phái người đưa tới hạ lễ, cũng truyền lời nói rằng bọn họ sẽ đến đây sớm thôi.”

“Tốt, Dương tổng quản, vất vả cho ngươi.” tiếng nói trầm thấp hùng hậu phát ra từ đằng sau đống công văn chồng chất trên bàn. ( bánh bao, ngươi thật sự là vất vả, sinh nhật mà cũng phải làm công T T)

“Lâu chủ khách khí, nếu như không có chuyện gì phân phó, thuộc hạ cáo lui!” Dương tổng quản cũng là một người bề bộn nhiều việc a.

Dương Vô Tà sau khi rời khỏi, vẫn vùi đầu làm công Thích Thiếu Thương liền lâm vào trầm tư.

Hồng lệ cũng tặng lễ vật đến đây, không biết Tích Triều hội đưa ta cái gì? Là một bầu rượu hay một lọ dược đây? Hay là cho ta làm một bàn thức ăn ngon? Đương nhiên, nếu có thể “Lấy thân báo đáp” liền càng hoàn mỹ! Chính là… Cũng không biết hắn có hay không biết hôm nay làsinh nhật của ta, hắn nha, trừ bỏ sách thuốc, cái gì đều không có hứng thú biết, cái gì đều không quan tâm… Ai…

Không nghĩ không nghĩ, nhìn xem bên ngoài, đã mau tới chính ngọ ( 12h), Tích Triều hẳn là đã làm xong đồ ăn —- đây là chuyện duy nhất mà Tích Triều kiên trì, bởi vì hắn nói không muốn để dạ dày của mình chịu ủy khuất, mà chính mình cũng vui vẻ vì có giai nhân nấu cơm cho, huống hồ từ sau khi ăn đồ ăn mà Tích Triều làm, đến lúc ăn đồ ăn người khác làm cảm giác giống như nhai cỏ vậy.

Trên bàn cơm, tổng quản Dương Vô Tà vẻ mặt hắc tuyến nhìn Thích đại lâu chủ nhà bọn họ, tuy nói Cố công tử đúng là bộ dạng nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm, được rồi, như vậy còn chưa đủ —- kia mắt giống như sao, thần như mây, tóc mượt như nước, còn có bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài, cái mũi thanh tú, hàm răng trắng tinh, vầng trán xảo xảo, đôi môi đỏ mọng … ( Dương tổng quản ngươi đang nói cái gì a – -|||) tóm lại chính là so với rất nhiều cô nương đều xinh đẹp, nhưng là lâu chủ cũng không cần nhìn chằm chằm vào người ta đến nỗi quên ăn cơm đi, mỗi ngày nhìn như vậy còn chưa đủ? Mặc kệ, ăn cơm quan trọng hơn, cúi đầu lùa cơm. Ô… Ăn thật ngon, tay nghề của Cố công tử thật là danh bất hưu truyền a!

“Ngốc tử, nhìn cái gì vậy? ” ăn đến một nửa, Cố Tích Triều dừng lại động tác, giương mắt nhìn Thích Thiếu Thương đang nhìn mình chằm chằm ngẩn người, người này hôm nay làm sao vậy? Bình thường lúc ăn cơm đều là một bộ làm như sợ đồ ăn bị người ta đoạt hết, hôm nay như thế nào một miếng cũng không động?

“Tích Triều… ” thanh âm muốn nói lại thôi, có nên nói hay không đây, có nên hay không? Nhìn đôi môi no đủ mọng nước của tình nhân vì ăn cơm mà mấp máy, Thích Thiếu Thương nuốt nước miếng. Quên đi, vẫn là không cần quấy rầy hắn ăn cơm, để tránh khỏi bị giáo huấn lúc ăn cơm nữa chứ, huống hồ nhìn hắn ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ, sau khi ăn xong rồi nói sau… Ai nha đúng rồi! Sau khi ăn xong Tích Triều đều có thói quen ngủ trưa, lúc đó đối hắn nói là thích hợp nhất! Vì thế,Thích bánh bao phút trước còn đang ngẩn người nháy mắt lại biến thành hoạt bát nhảy loạn tranh giành cơm.

“Không có gì, Tích Triều, đồ ăn này ăn thật ngon, ngươi ăn nhiều chút, còn có canh này nữa… ” lại bắt đầu công cuộc xum xoe

Vì thế, bữa cơm này trôi qua yên ổn trong bầu không khí hào hứng do Cửu Hiện Thần Long so với bình thường ăn được càng vui càng thần tốc và vẻ mặt đầy nghi hoặc của Cố công tử v nhìn cái tên bánh bao ám muội kia.

Bữa cơm này, Dương Vô Tà vẫn chưa ăn no.

## 4. Chương 4

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời lướt qua khung cửa sổ rơi tại phòng ngủ, mang cho cả phòng không khí ấm áp. Trên tràng kỉ dựa vào cửa sổ có trải một tấm da thú dày tinh xảo, người nằm trên đó một thân mộc mạc thanh y, trên người đeo một kiện mềm mỏng tang khoác ngang người, hai tay giấu ở ống tay áo rộng thùng thình đang đè lên một cuốn sách, chủ nhân đôi tay đó lúc này còn đang ngủ say. Tóc tơ uốn lượn tán ở trên trán, đẫy đà mà dây dưa, khuôn mặt bình thường lạnh như băng tuyệt tươi đẹp lúc này vì ngủ mà hơn chút nhu hòa, đôi mi dày rũ xuống ngưng đọng một cái bóng khẽ khàng dưới đáy mắt,làm cho người ta càm thấy thương tiếc.

Mà lúc này, một trận tiếng động khẽ khàng phá vỡ sự yên lặng trong phòng này, chỉ thấy cành cửa nguyên bản nhắm chặt bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, nhón chân đi vào là một loại vật thể cùng loại với bánh bao, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau, sau đó nhẹ nhàng đi về phía người đang nằm trên ghế.

Nếu xem kĩ thì người này kỳ thật là một cái bánh bao có chút anh tuấn, đôi mắt to mà hữu thần, cái mũi cao thẳng, khi cười rộ lên còn có một cái má lúm đồng tiền thâm nhất thiển, đôi môi tiếu mỏng, lúc khẽ cười lên thì còn mang chút trẻ con vô tư nhưng cũng không thiếu mị lực, còn có một thân tràn đầy anh hùng khí khái.

Cái bánh bao vừa lẻn vào chính xác là của Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương thích đại lâu chủ nhà chúng ta, bất quá trừ hắn ra ai còn dám quang minh chính đại tiến vào phòng ngủ của lâu chủ như vậy? ( tác giả: kỳ thật bánh bao cũng là rón ra rón rén ~)

Nhẹ nhàng đi đến kế bên tràng kỉ ngồi xổm xuống, tay bắt lên cằm bắt đầu si mê nhìn ngắn gương mặt như hoa như ngọc khi ngủ say cùa người yêu, khuôn mặt này như thế nào cũng nhìn không chán,luôn làm cho người ta không khỏi si mê. Đợi đến lúc Thích Thiếu Thương kịp phát hiện, miệng mình đã theo thói quen dán tại trên đôi môi ngọt ngào mềm nhũn của đối phương.

Cảm giác nhột nhạc tác động lên làn da mẫn cảm của Cố Tích Triều làm hắn chậm rãi mở ra sương mù thủy mâu.

“A… Ngươi tỉnh?” biểu tình có điểm chột dạ.

“Đại đương gia, ngươi như thế nào lại ở đây? Hôm nay thực nhàn hạ sao?” Mở to mắt liền thấy một cái mặt bánh bao phóng đại, có điểm kinh ngạc một chút. Bất quá chính mình vốn cũng là ngủ đủ phải tỉnh, không cùng hắn so đo. Cố Tích Triều giơ lên hai tay bị đặt trong mền, duỗi người, tay áo rộng thùng thình trợt xuống để lộ cánh tay trắng noãn bóng loáng,sau lại buông xuống hai tay đặt ở hai bên thân mình, hướng về phía trước xê dịch, tìm cái một tư thế thoải mái sau cầm lấy sách giơ lên.

“Không… Không có, chuyện của ta vừa mới làm xong, liền tới thăm ngươi một chút.” Một hồi lâu, Thích Thiếu Thương mới từ trong cảnh đẹp phục hồi tinh thần lại, thấy tình nhân lại cầm lấy sách một bộ không muốn để ý đến hắn.

…

“Khụ! Khụ! Tích Triều, ngươi có … hay không cảm thấy được… Hôm nay so với bình thường náo nhiệt hơn một chút? Ta là nói, ngươi có … hay không phát hiện hai ngày này rất nhiều người đưa hạ lễ lại đây, còn có bên ngoài còn dán thiếp hồng nữa?” Nhìn hắn đưa tay lật được hơn sáu bảy trang, Thích Thiếu Thương bị coi thường lâu ngày rốt cục nhịn không được ho khan vài tiếng, nhắc nhở chính hắn vẫn đang tồn tại.

“ Có sao? Không phát hiện! Hay có thể nào là ngươi Thích đại lâu chủ muốn cưới vợ? Hoặc là Dương tổng quản?” Quay đầu đi, Cố Tích Triều giơ đôi ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn một cái.

“Không phải a Tích Triều! Ta làm sao dám? Ta đã có ngươi, Dương tổng quản cũng có lão bà hơn nữa tuổi lớn như vậy, không có khả năng! Ngươi đừng có hiểu lầm.”

“Không biết!” Sau khi vứt ra một câu nói kia, y lại quay đầu đọc sách, không thèm liếc hắn một cái.

Sớm đã quan chuyện hắn tính tình lãnh đạm, Thích Thiếu Thương tự có biện pháp ứng phó.

“Tích Triều…” Chỉ thấy, Cửu Hiện Thần Long nháy mắt hóa thân thành một con chó nhỏ phác đi lên, đem mặt tựa vào bả vai của đối phương thượng cọ a cọ, hảo nhuyễn, thơm quá!

“Thích Thiếu Thương! Ngươi làm cái gì?” Cố Tích Triều thân mình cứng đờ, trách mắng. Tên thần long này lại muốn làm cái gì?

“Tích Triều…” Tiếp tục cọ a cọ , cọ xuống cọ xuống a, đến cốt cảm hoạt nộn xương quai xanh … Hảo hoạt, hảo nộn a!

“Thích Thiếu Thương! Có việc thì nói, không việc liền biến!” Hoàn toàn hỏa đại!

“Tích Triều… lễ vật!” thanh âm đáng thương hề hề.

“Ân...?” Ngây người một chút, nhớ tới chuyện buổi sáng nghe được, nhất thời hiểu ra, thiếu chút nữa là cười ra tiếng — nguyên lai là vì chuyện này! Trách không được giữa trưa hắn nhìn chằm chằm vào mình, còn hỏi mấy chuyện mạc danh kỳ diệu. Nhìn cái tên đang ghé vào trên người mình cọ đến cọ đi còn không quên sỗ sang, ai lạicó thể nghĩ tới đây là người ở trên chiến trường giết địch vô số, trên giang hồ nhân nghĩa Cửu Hiện Thần Long Thích đại hiệp a. Hôm nay là sinh nhật của hắn, chính mình cũng là buổi sáng mới biết được, thừa nhận là mình đối hắn quan tâm không đủ, cũng muốn tặng hắn lễ vật, chính là, nhất thời không biết đưa hắn cái gì, huống hồ người này có thiếu cái gì sao? ( tác giả: nếu có thể liền thiếu một cái lão bà. Bánh Bao: không có a, Tích Triều không phải là lão bà của ta sao? Tiểu cố: ngươi nói cái gì!!!?)

“Tích Triều… lễ vật, hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi phải đưa ta lễ vật a!” Người nào đó sỗ sàng cọ cọ chưa đủ, một bàn tay lén lút vói vào vạt áo của tiểu mĩ nhân.

“Ta không có lễ vật.”

“Tích Triều…”

“Ta nói không có tức là không có, sảo cái gì mà sảo! Tránh ra, đừng làm trở ngại ta xem sách!” Đẩy ra cái móng vuốt đang ở trên người mình sờ loạn, người này thật sự là đến đòi lễ vật sao? Thấy thế nào đều là đến ăn đậu hủ của hắn thôi.

“Tích Triều, bằng không ngươi đem ngươi cho ta đi!”

“Thích! Thiếu! Thương!” “Phanh ”

Lễ vật của tiểu Thích: một cước cực chuẩn của Cố mỹ nhân xinh đẹp ôn nhu.

## 5. Chương 5

Thích Thiếu Thương ủ rũ từ phòng ngủ đi ra, biết tình nhân của cùng người khác không giống nhau, nếu chủ động đưa lễ vật cho mình mới là chuyện kỳ quái. Hắn Cửu Hiện Thần Long mặc dù không thể so với hoàng đế, nhưng là người đến đông như trẩy hội, sẽ vì ít đi một phần lễ mà đễ bụng sao? Chính là, hắn chính là để ý nha! Hắn chính là muốn lễ vật của Tích Triều, lễ vật người khác đưa làm sao có thể so sánh với lễ vật của Tích Triều chứ!

“Yêu! Tên Thích bánh bao này hôm nay như thế nào lại thành sưu bánh bao vậy!” Mới vừa đi tới sân, chợt nghe thấy một tiếng cười nhạo, không cần hoài nghi, cái giọng này tuyệt đối là từ cái tên Hách Liên Tiểu Yêu, trên đời này kể có thể dùng giọng điệu như vậy xưng hô Thích Thiếu Thương còn dùng khẩu khí tổn hại như vậy không phải vị cựu “Tình địch” từ Hách Liên tướng phủ Hách Liên Xuân Thủy thì còn ai vào đây.

Hách Liên Xuân Thủy một tay cầm trường thương bất li thân, một tay nắm tay Tức Hồng Lệ, chậm rì rì đi tới, mặt sau cư nhiên còn đi theo một cái lão Bát.

“Hồng lệ, lão Bát, các ngươi cũng tới!” Không thèm nhìn cái tên Tiểu Yêu luôn trêu chọc hắn, Thích Thiếu Thương nghênh hướng Tức Hồng Lệ đang đứng một bên.

“Thiếu Thương, tại sao lại sầu mi khổ kiểm như vậy, hôm nay là sinh nhật của ngươi, hẳn là nên cao hứng mới đúng?”

“Nhất định là lại bị lão bà “giáo huấn”, ta nói Thích bánh bao, ngươi sẽ không thể nào xuất ra điểm anh hùng khí khái ngày thường nào.....”

“Hách Liên!” Hách Liên Xuân Thủy còn chưa nói hết, một đôi mắt đẹp hướng hắn trừng đến, a! Thiếu chút nữa đã quên lão bà nhà mình cũng ở bên cạnh.

Nhìn vẻ mặt lo lắng nhìn hắn của Tức Hồng Lệ, Thích Thiếu Thương ở trong lòng nho nhỏ thở dài: “Vì cái gì ta lúc trước lại cô phụ nàng? Một người đã yêu và đợi ta 5 năm. Lại cố tình tuyển người vốn nên là cừu địch của mình – Cố Tích Triều, hơn nữa còn là một “La sát “, tuy rằng hai vị đều là mỹ nhân…”

“Thích đại ca, các ngươi như thế nào lại đứng ở này?” thanh âm vĩnh viễn vui vẻ của Truy Mệnh đánh gảy dòng ai oán của Thích Thiếu Thương, chỉ thấy hắn sôi nổi chạy tới, đằng sau theo tới còn có Thiết Thủ cùng Lãnh Huyết đang đẩy Vô Tình.

“Các ngươi đều tới rồi! Đi, vào bên trong thôi! ” Thích Thiếu Thương khôi phục khuôn mặt tươi cười bình thường .

Màn đêm buông xuống, khách nhân đều đã lục tục đến, ngọn đèn trong lâu sáng ngời một mảnh náo nhiệt.

Thích Thiếu Thương ứng phó hết các môn phái anh hùng mời rượuxong trở lại bàn của Tức Hồng Lệ cùng Truy Mệnh bọn họ. Truy Mệnh hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, nói:

“Thích đại ca, như thế nào lại không thấy Tích Triều? ”

“Trường hợp này, ngươi nói Tích Triều hội xuống sao? ” Thích Thiếu Thương biết biết miệng, Tích Triều trời sanh tính tình kiêu căng, trừ bỏ cùng Truy Mệnh nói chuyện ra, đối với những người khác thì hờ hững, đương nhiên hắn Thích Thiếu Thương là ngoại lệ.

“Ngô, ta đây liền đi xem hắn.” Truy Mệnh đứng lên linh khởi một vò rượu hướng thang lầu chạy đi, không nghĩ tới Thiết Thủ so với hắn nhanh hơn một phen túm lấy sau cổ áo của hắn,đem hắn trảo trở về, xem động tác này là thường làm nên mới có thể thuần thục như vậy (trong tứ đại danh bộ thường xuyên xuất hiện loại này tình cảnh này = =|||)

“Ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta!” Ai không biết hắn chính là là mượn cơ hội đi uống rượu, người này có rượu uống liền sẽ quên ăn cơm.

“Nhị sư huynh thật đáng ghét!” Truy Mệnh nhỏ giọng nói thầm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống.

Yến hội tiến hành được một nửa, một vị người hầu lại đây bẩm báo:

“Lâu chủ, Cố công tử thỉnh ngài đi tới.”

“Có chuyện gì không?”

“Cố công tử không nói, tiểu nhân cũng không biết.”

“Hảo, ta… Ngươi nói với hắn ta một lát sẽ đi.” Vốn là muốn nói “Ta lập tức đi”, chính là thấy ở đây có nhiều người như vậy, lập tức sửa miệng, Thích đại lâu chủ cũng là người sĩ diện a. Chính là bởi vì giữ chút mặt mũi, Thích đại lâu chủ sau đó liền ăn cái đại đau khổ.

## 6. Chương 6

Đợi cho tiệc tàn, đã là đêm dài nhân tĩnh, Thích Thiếu Thương bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến —- rốt cục biết vì cái gì lúc trước lại cô phụ Tức Hồng Lệ mà tuyển người kia, bởi vì khi nghĩ đến hắn, trong lòng cũng rất ngọt ngào, khẩn cấp nghĩ muốn nhanh đi nhìn thấy hắn, mà đối Tức Hồng Lệ lại không có cảm giác như thế, còn vẫn nghĩ trốn tránh nàng. Yêu một người nguyên lai là một chuyện hạnh phúc như vậy, đặc biệt là lúc biết đối phương cũng yêu mình — tuy rằng Tích Triều cho tới bây giờ cũng không nói, nhưng hắn cảm giác được, như vậy là đủ rồi, Tích Triều đều là thuộc về mình, có hay không lễ vật có quan hệ gì đâu. Vẻ mặt thần thanh khí sảng bước vào trong phòng ngủ.

“Tích Triều, ta đã trở về…”

Nói chưa dứt lời, một trận rùng mình đánh úp lại, sát ý trong không khí khiến nụ cười của hắn ngưng kết ở khóe môi, nhưng vừa thấy nhất mạt chói mắt ngân quang cùng với một mạt thân ảnh xé gió xông tới, không kịp tránh lui, quần áo đã bị khai một cái động to, Thích Thiếu Thương hoảng hốt, lập tức ngả người né, tay phải thuận thế đánh ra.

Người đánh lén như là không nghĩ tới hắn sẽ phản kích, thân pháp bỗng nhiên ngưng lại, tận dụng thời cơ, Thích Thiếu Thương liền nhảy dựng lên, hai chân liên hoàn cấp đá, nhanh như cuồng phong, nặng như sấm đình.

Một cước như nước đá vào trên người kẻ đánh lén, khiến cho thân thể hắn đột nhiên ngã trụy về phía sau, “Loảng xoảng “Một tiếng, trọng kiếm rơi xuống đất, không kịp truy kích, bên tai liền truyền đến tiếng hừ lạnh, tiếng hừ lạnh không nhẹ không nặng lại khiến Thích Thiếu Thương hồn phi phách tán.

Phóng nhãn nhìn lại, trời ơi! Bị hắn bị đá thật mạnh ngã xuống đất không phải bảo bối tình nhân của hắn hay sao?

“Tích Triều!” Kêu to nhảy đi qua, luống cuống tay chân nâng y dậy, lại bị hất ra.

“Đừng đụng.” Ôn hoà thanh âm, nhưng đối với Thích Thiếu Thương người yêu y say đắm sâu vô cùng lại biết đây là dấu hiệu hắn tức giận, chỉ có thể cúi thấp đầu, liên tục chịu tội.

Nhìn dấu chân đen nổi bật trên nền áo màu vàng nhạt, Thích Thiếu Thương ở trong lòng âm thầm trách cứ chính mình, Tích Triều đánh lén hắn không phải lần đầu tiên, ngày thường hắn đều cẩn thận ứng phó, như thế nào hôm nay nhưng lại lỡ tay như vậy? Bất quá dường như không đúng, mỗi lần tiến vào, tiếp đón hắn đều là một trận quỷ khóc thần hào, hôm nay như thế nào lại sửa dùng Nghịch Thủy Hàn? Không thể trách mình hiểu lầm ( ủy khuất a ~).

Hao hết miệng lưỡi, Cố Tích Triều vẫn như cũ cũng không thèm nhìn hắn một cái, chính là cúi thấp đầu cởi bỏ hoàng y bị lộng bẩn, Thích Thiếu Thương chỉ phải ăn nói khép nép: Là do ta không đúng… Ta cho ngươi đá một cước, không! Cho ngươi đá mười cước bồi thường, được không?”

Miệng nói được thong dong, nhưng trong lòng là đang âm thầm kêu khổ, tuy rằng Tích Triều võ công chỉ còn ba bốn thành, nhưng nếu thật sự không lùi không tránh để cho tình nhân đang nổi nóng đá thượng mười chân, chỉ sợ mạng nhỏ không còn! ( ta nói bánh bao, ngươi cũng không phải lần đầu tiên bị đá, bất quá đá chính là mông, HIAHIA!)

Hắn nói lăng nhăng một hồi,người kia vẫn một mực yên lặng nhiên không nói rốt cục xoay người lại, trên người chỉ còn lại nội y màu trắng đơn độc, đi đến bên bàn mộc ngồi xuống, như trước không có đề ý hắn, chính là dùng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh từng chút từng chút khinh xao mặt bàn.

Thích Thiếu Thương theo tay hắn nhìn lại, mới lưu ý thấy trên bàn bày đặt một cái bát nhỏ.

Cái bát màu chàm tinh xảo bên trong chứa đựng vắt mì trắng muốy, trong canh suông còn nổi mấy đóa hành thái xanh đậm.

Thích Thiếu Thương ngây ra như phỗng địa nhìn bát mì kia, này… Này… Đây không phải là mì thọ sao!?

Mì thọ,mì thọ do Tích Triều lam, ô..... Hảo cảm động!

“Đây là cho ta làm sao?” “Vèo ” một tiếng, vươn tay, mới sờ tới miệng bát, đột nhiên trước mắt một trận hỗn loạn, tay áo ảnh tung bay, người đối diện mà lấy thủ pháp nhanh hơn đem bát đoạt qua đi.

“Không phải!” Gương mặt vì phiếm giận mà tái đi, thản nhiên đỏ ửng nổi tại hai gò má tái nhợt, khóe mắt dài nhỏ gợi lên, một đôi thủy mâu trạch trạch sinh quang.

“Tích Triều…”

Cố Tích Triều không có trả lời, cúi thấp đầu, đem bát ôm vào trong ngực, trút xuống mái tóc quăn đen như mực tóc lộ ra chiếc cổ tế bạch, gầy yếu đầu vai ở dưới áo đơn trắng noãn nhẹ nhàng run rẩy.

Nhìn Cố Tích Triều cúi thấp đầu, đem bát chặt chẽ ôm vào trong ngực, Thích Thiếu Thương liền biết mình không xong rồi!

“Tích Triều, vội cả ngày, ta… Thật đói … cho ta ăn một chút, được không?” Thích Thiếu Thương chưa từ bỏ ý định, lại thân thủ mò tới,tất nhiên cũng trong dự kiến lại bị tránh đi.

Hắn dường như thật sự sinh khí… Mày rậm túc khởi, Thích Thiếu Thương buông tha cho hành động đoạt bát, thành thành thật thật thùy bắt tay, nói: “Tích Triều bảo bối, đừng nóng giận! Ta là muộn trở về, nhưng chỉ là đã muộn một chút thôi mà.”

Còn không có trả lời? Tiếp tục cố gắng.”Tích Triều ngoan, ta vội cả ngày… Thật sự không có thời gian, ta không phải cố ý trễ như thế trở về. ”

Rốt cục, Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh như băng hỏi: “Vội cái gì? Hơn nữa ngươi không phải mới vừa ăn qua sao?”

“Này… Này… Tích Triều, ta hồi nãy cái gì cũng chưa ăn, cũng chỉ uống một chút rượu, Tích Triều không cùng ta ăn cơm, cỡ nào náo nhiệt ta đều ăn không vô, nếu sớm biết rằng Tích Triều nấu mì thọ cho ta, ta đã sớm bỏ lại hết thảy chạy trở về.”( – đồ mặt dày)

A a a a….... Nếu biết Tích Triều của ta làm mì thọ cho ta ăn, đã sớm mọc thêm hai cánh phi tới, không cần phải cố nghiêm mặt mặt bồi đám nhân sĩ nhàm chán cho nhau giả dối nịnh hót cả đêm! ( bánh bao, ngươi không sợ bị giang hồ mọi người giết?)

Nhìn Thích Thiếu Thương ăn nói khép nép, Cố Tích Triều ngẩng đầu lên, lạnh lùng hừ một tiếng sau, mới ban ân đem bát lại phóng tới trên bàn.

Thích đại lâu chủ “Ngao ô” một tiếng bổ nhào vào bên cạnh bàn.”Tích Triều ngươi đối với ta thật tốt quá!”

Một bàn tay đem thân mình đơn bạc của tình nhân kéo vào trong lòng ngực — vừa rồi đã nghĩ làm như vậy, trời lạnh như vậy chỉ mặc một bộ áo mỏng tang ( là ai vừa rồi đem quần áo của người ta cấp đá bẩn?), ngồi ở bên bàn mộc, một tay ôm bát, Thích Thiếu Thương gương mặt tuấn lãng tràn đầy cảm động.

Xinh đẹp thủy mâu dừng lại ở trên người Thích Thiếu Thương một lát, sau đó liễm mắt, lông mi rũ xuống thật dài, giống như phải che khuất mạt đỏ ửng nổi lên trên mặt , Cố Tích Triều nhẹ giọng nói: “Trước kia Vãn Tình khi còn tại thế, sinh nhật của ta nàng đều làm mì thọ cho ta ăn, ta chưa từng làm qua, không biết hương vị có được không.” Ôn nhu thanh âm vang lên.

“Chỉ cần là do Tích Triều làm thì đều ăn ngon! Ta đều phải ăn!” xem tâm tình hưng phấn của hắn, hiện tại cho dù bắt hắn ăn bánh mỳ thì cũng thành sơn trân hải vị hết,ngay cả Vãn Tình lúc này cũng trở nên đáng yêu.”Ngươi xem! Màu của mì này thật xứng thượng màu của cái bát a, cỡ nào là đẹp! Chỉ xem thôi, ta đã thấy đói bụng muốn chêt, hương vị nhất định so với xem còn ngon hơn.”

Lời nói ngon ngọt lấy lòng lọt vào tai, Cố Tích Triều khẽ cười, nhìn cái tên gấp đến giống như cùng ai tranh ăn Thích Thiếu Thương, thủy mâu dài tiệo hiện lên vài phần giảo hoạt, chính là tên mặt dày ôm y nhìn không tới.

“Tay nghề của Tích Triều quả nhiên không tồi! Tiên hoạt non mịn,trong miệng lưu hương, đã lâu chưa ăn đến món ăn ngon như vậy!” ( ngươi không phải giữa trưa mới nếm qua sao?) chỉ trong một lát, một chén mì đã toàn bộ đi vào bao tử của Cửu Hiện Thần Long, một giọt canh cũng không sót lại, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng.

“Ngươi xem ngươi, đã lớn như vậy, còn ăn đến miệng đầy đều dính.” Cố Tích Triều cầm lấy khăn lau bàn ( khăn tay) ở một bên nhẹ nhàng mà chà lau khó miệng thần long.

“Tích Triều…” Thụ sủng nhược kinh, cứng đờ, Tích Triều hôm nay như thế nào lại ôn nhu như vậy?

“Đại đương gia, ta mệt nhọc!” Ném xuống khăn lau, không, khăn tay, Cố Tích Triều thân thể chỉ mặc áo đơn mềm mại càng hướng lồng ngực ấp áp của đối phương cọ a cọ, thanh âm dẫn theo điểm làm nũng hương vị.

Người kia đờ người trông chốc lát, thân thể bỗng lung lay nhoáng lên một cái, tiếp theo cuồng rống một tiếng, ôm lấy mỹ nhân dùng khinh công bay đến trên giường.

Đem mỹ nhân bỏ vào chăn, tiếp theo thần tốc cởi quần áo tiến vào ổ chăn. Mới vừa nằm xong, người bên cạnh lập tức cổn nhập vào trong lòng ngực của mình.

Lại kỳ quái Tích Triều như thế nào cùng buổi sáng không giống nhau, bất quá mặc kệ, khó được mỹ nhân chủ động như vậy, nhất định không ăn sạch thì không buông a. Vì thế chỉ thấy Thích đại lâu chủ của chúng ta một cái xoay người liền đem mĩ nhân đặt ở dưới thân, cúi đầu một hơi đem cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng non mềm toàn bộ “Ăn” vào miệng, hung hăng phệ cắn, đầu lưỡi đỉnh khai hàm răng, giống như con rắn nhỏ khiêu khích lung sục! Một bàn tay khẩn cấp tiến vào bên trong áo đơn.

“Ngô… Ân…” Cố Tích Triều vương đôi cánh tay trắng noản hướng lên trên ôm lấy cổ của nam nhân, chủ động vươn cái lưỡi nghênh đón lửa nóng xâm phệ. Thắt lưng mềm dẻo mảnh khảnh hơi hơi vặn vẹo.

Người dưới thân chủ động càng thêm kích khởi Thích Thiếu Thương sí cuồng, đôi bàn tay lại ở trong điên cuồng vuốt ve làn da sáng bong nõn nà mịn màng như tơ, những cái hôn nhỏ vụn nhất nhất dừng ở cái cổ thanh mảnh nhiễm thượng đỏ bừng nhan sắc.

“A… Thiếu… Thương…” Như vậy dày như vậy mị hoặc thanh âm…

“Nga…” Thích Thiếu Thương cũng chống cự không nổi Cố Tích Triều nhiệt tình đích kích động, gầm nhẹ một tiếng, phát ra tiếng rên rỉ, tay hắn chuyển qua cái mông của tình nhân, gắt gao đè lại vuốt ve.

Đột nhiên, một tiếng “Cô… ” làm mất vui vang lên, đánh gảy đôi ương ương đang triền miên tâm niệm này.

Thích Thiếu Thương ôm bụng, hai mắt mở to không dám tin nhìn người kia đang tự tiếu phi tiếu hất cằm nhìn hắn.

“Tích Triều ngươi…” Còn chưa nói hết liền một phen xốc lên màn lao xuống giường…

\*\*\*

Đêm khuya, thích khách sát thủ đến Kim Phong Tế Vũ lâu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người bọn họ vốn phải ám sát Thích đại lâu chủ không ngừng ở phòng ngủ cùng nhà vệ sinh hai điểm chạy lên chạy xuống như con thoi, mà thủ vệ canh giữ ở ngoài cửa đều ở một bên cười trộm.

Đồng thời ở trong phòng tôi tớ của Kim Phong Tế Vũ lâu truyền đến đối thoại:

“Tiểu Ngũ, ngươi nghĩ xem lâu chủ có phải thật ăn bát mì kia không?”

“Nghe được thì phải là đã ăn đi!”

“Nếu lâu chủ biết, bát mì kia vốn là bình thường, là sau đó Cố công tử mới hạ dược đi vào, lâu chủ không biết có biểu tình như thế nào a?”

Tiếp theo, lại cùng thanh ai thán.”Đều chỉ có thể trách lâu chủ quay về chậm!”

END.

Ngươi hỏi tiểu Thích sau đó có … hay không thu được lễ vật?

Kia bát mì thọ không phải là lễ vật sao? Tiểu Cố đơn thuần của chúng ta cho rằng, lão bà cấp lão công nấu mì thọ chính là lễ vật hạnh phúc nhất! ( tiểu cố chọn mi lãnh ngắm tác giả: đây là do ngươi nói đi?)

Sau đó của sau đó, hàng năm đến sinh nhật Thích Thiếu Thương, đều được ăn mì thọ do thân thân lão bà Tích Triều tự mình làm, đương nhiên, là không có thêm “hương liệu”, bởi vì mỗi lần hắn vô luận bận cỡ nào đều sớm trở lại bên cạnh mỹ nhân.

\*\*\*

Mọi người mãn nguyện rồi chứ…

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sinh-nhat-thich-banh-bao*