Ký Túc Xá

Table of Contents

# Ký Túc Xá

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Thể loại: Tinh lực tràn đầy công X thể chất mảnh mai mẫn cảm thụ, H văn, thanh xuân vườn trường, đoản, đam mỹ, hiện đại, HE, 1x1Tình trạng bản gốc: Hoàn (4 chương). |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ky-tuc-xa*

## 1. Chương 1

Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ trời mưa tầm tã, bạn cùng phòng Lục Nham đều là người tỉnh ngoài, không kịp lên trường nên đã xin vắng, chỉ còn một mình Lục Nham vẫn ngây ngô tới trường đi học.  
  
Trần Thuật vốn dĩ cũng muốn xin nghỉ. Hắn học không tồi, nhưng lại rất lười biếng, nghĩ thầm thời tiết như thế này không ở nhà chơi game mà vẫn mạo hiểm bị ướt như chuột lột đến trường thì không phải mọt sách cũng là đồ đần.  
  
Sự thật chứng minh, vẫn có một tên ngốc ngoan ngoãn lên lớp.  
  
Khi Trần Thuật gọi điện cho Lục Nham, Lục Nham đã ngồi trên xe đi được nửa đường.  
  
Trong điện thoại, hắn gào to với Lục Nham: "Em bị ngốc hả? Em còn không rõ thể chất của mình nữa sao? Đã hay bị bệnh như vậy rồi mà còn muốn tới lăn lộn?"  
  
Lục Nham ở bên kia điện thoại rụt đầu rụt cổ, thành thật khai báo với Trần Thuật: "Em có mặc áo mưa, giày đi mưa, còn mang theo ô nữa nên không sao đâu."  
  
"Không sao cái rắm!" Bên kia Trần Thuật vang lên một trận leng keng ầm ầm, một lát sau hắn mới nói: "Em đợi chút, anh không tìm thấy giày...... Giờ anh qua chỗ em liền, em chờ anh. Lục Nham, nếu em mà bị cảm, tối nay anh nhất định sẽ thao em không xuống giường được, em có nghe thấy không?"  
  
Lục Nham bị dọa đến hốt hoảng áp chặt điện thoại vào tai, mặt đỏ bừng nhắc nhở Trần Thuật: "Em đang ở trên xe, anh nói nhỏ chút......"  
  
Trần Thuật thấp giọng cười cười, Lục Nham nghe được lỗ tai đều như bị điện giật.  
  
Trần Thuật nói: "Ông xã lập tức đến ngay. Em ở ký túc xá ngoan ngoãn chờ ông xã, nhé?"  
  
Lục Nham quả thực bị dọa muốn khóc, cậu cuống quít ấn nút giảm âm lượng, ai ngờ âm thanh lại càng ngày càng lớn hơn, đang lúc luống cuống tay chân liền nghe thấy Trần Thuật tự xưng là ông xã...  
  
Thật vất vả mới giảm được âm lượng, Lục Nham nhìn sắc trời dần tối bên ngoài cửa sổ, trong lòng có vài phần mong chờ, cậu nho nhỏ "Dạ" một tiếng.  
  
Trần Thuật cười cười, vừa định cúp máy đi tìm giày, sớm chút đến gặp đồ ngốc nhà mình.  
  
Kết quả lại nghe thấy bên kia đầu điện thoại Lục Nham mềm mại nói: "Vậy anh tới nhanh nhé." Nói rồi cúp điện thoại.  
  
Trần Thuật:...... Không muốn đi giày, muốn trực tiếp bay qua đó, làm sao bây giờ?  
  
\*\*\*  
  
Mặc dù mưa rất to nhưng trường học vẫn như cũ duy trì lớp học buổi tối.  
  
Khi Trần Thuật đến nơi, nhận được tin nhắn của Lục Nham nói là cậu chờ hắn ở trong phòng học.  
  
Trần Thuật nhanh chóng dặn dò Lục Nham đừng để bị mưa xối ướt, mặc nhiều quần áo, hắn sẽ lập tức đến ngay.  
  
Lục Nham cảm thấy Trần Thuật quả thực giống y hệt mẹ cậu, nhưng cậu cũng rõ ràng thể chất của mình -- bởi vì sinh non nên rất dễ bị bệnh, da cũng trắng hơn hẳn người bình thường, chiều cao thì miễn cưỡng coi là 1m75 đi.  
  
Thực giống một đứa con gái.  
  
Rất lâu trước đây Lục Nham từng lo lắng Trần Thuật đồng ý ở bên cậu có phải là bởi vì cậu giống con gái hay không? Dù sao tắt đèn rồi thì ai mà chẳng giống nhau? Lục Nham lại là tự đưa mình tới cửa, Trần Thuật cũng liền thuận nước đẩy thuyền.  
  
Lời này Lục Nham đã vài lần muốn mở miệng hỏi nhưng đều bị chính mình nghẹn trở về, lại thôi.  
  
Cũng may là chưa nói, bằng không nhất định Trần Thuật sẽ tức điên lên cho mà xem. Hắn thích đồ ngốc nhà hắn nhiều như thế, nhưng mà tên ngốc này lại dám nghĩ về hắn như vậy?  
  
Nếu Trần Thuật biết, Lục Nham chắc chắn sẽ bị thao một trận đã đời.  
  
Nhưng mà bị thao cũng không sao, Lục Nham vẫn rất thích làm tình với Trần Thuật. Mỗi tội Trần Thuật thường làm rất lâu, cậu liền chịu không nổi.  
  
Vốn dĩ thể chất cậu yếu, bị làm một hai giờ đồng hồ không ngừng thực sự là muốn chết.  
  
Nhưng mỗi lần cậu xin tha đều sẽ khiến Trần Thuật thao lộng hung ác hơn.  
  
Trần Thuật thích đỉnh đến chỗ sâu nhất của Lục Nham, thích nghe tiếng cậu không tự chủ được mà đứt quãng rên rỉ, hắn thích thao Lục Nham đến khi cậu khóc thút thít bắn ra, hắn rất thích cậu.  
  
\*\*\*  
  
Lúc Trần Thuật đến nơi phát hiện toàn bộ phòng học chỉ có mười mấy người, thầy giáo đang ngồi trên bục giảng, thấy Trần Thuật tới cũng chỉ bảo hắn về chỗ ngồi đi.  
  
Trần Thuật lập tức đi đến bên cạnh Lục Nham ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lục Nham, trên dưới rà quét.  
  
Lục Nham bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, hỏi Trần Thuật làm sao vậy, Trần Thuật quay đầu lại ngước lên bảng đen nói: "Nhìn xem em có bị mưa xối ướt không."  
  
"Không có mà." Lục Nham cố ý giang rộng tay, Trần Thuật quay đầu lại, trong đôi mắt đen láy toàn bộ đều hình ảnh Lục Nham, hắn ghé sát tai cậu, trầm giọng nói: "Thật ngoan. Chờ đến khi trở về ký túc xá, anh tự mình lộng ướt em, được không nào?"  
  
Lỗ tai Lục Nham nóng lên, cậu theo bản năng lấy tay che tai lại, chợt phát hiện phía dưới của mình...... hình như xấu hổ cứng lên rồi.  
  
2.  
  
Mưa càng ngày càng lớn, không có chút dấu hiệu muốn ngừng nào. Trong lớp chỉ có chừng này người, không thể dạy bài mới được, thầy giáo bảo bọn họ tự học còn thầy ngồi trên bục giảng vùi đầu viết giáo án. Những người hôm nay đi học đều là những học sinh ngày thường rất tích cực, hiện tại cũng đều đang chăm chỉ luyện đề.  
  
Bọn Trần Thuật ngồi ở dãy bàn cuối, vị trí coi như đủ kín đáo.  
  
Lục Nham di chuyển chân, vải vóc trên quần ma sát đến chỗ nào đó khiến cho cậu hơi hơi cuộn tròn ngón tay lại.  
  
Trần Thuật từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Lục Nham, cho dù là động tác nhỏ như vậy cũng bị hắn thấy rồi. Hắn cong cong khóe miệng chậm rãi ghé sát vào Lục Nham, ở bên tai cậu thì thầm: "Vừa nãy còn bảo không ướt. Muốn gạt anh, hửm?"  
  
Lục Nham làm bộ đứng đắn cầm bút, không trả lời Trần Thuật, miệng lải nhải: "Làm bài tập đi, làm bài tập đi."  
  
Trần Thuật cảm thấy loại hành động đánh trống lảng này của cậu thật đáng yêu, nhịn không được lại đi trêu chọc: "Bài tập môn gì?"  
  
"A?" Lục Nham sửng sốt, theo bản năng quay sang nhìn Trần Thuật. Trần Thuật cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm vào nhau, toàn thân Lục Nham lúc này đều trở nên khô nóng.  
  
Lục Nham dịch mông, muốn cách xa Trần Thuật một chút. Nhưng cậu vừa động, Trần Thuật cũng động theo. Trong phòng học đều là tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy, chỉ còn hai người bọn họ là đang "không làm việc đàng hoàng".  
  
"Vật, vật lý, hóa học......" Lục Nham càng nói càng nhỏ, Trần Thuật càng nghe càng thấy buồn cười.  
  
Đồ ngốc này, bọn họ không phải đang học ngữ văn sao? Vật lý, hóa học cái gì chứ?  
  
Trần Thuật cong ngón trỏ cào cào mũi Lục Nham, khẽ nói: "Nhóc lừa đảo."  
  
Lục Nham hất tay Trần Thuật ra, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn.  
  
Trần Thuật cũng không giận. Hắn sửa lại tư thế ngồi, mở sách giáo khoa ra đọc từng trang.  
  
Trần Thuật ngũ quan lập thể, lúc hơi cúi đầu nghiêng mặt sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác rất chuyên chú. Hắn lớn lên rất đẹp trai, các bạn nữ trong lớp đều nói nếu không phải nhờ có khuôn mặt này, hắn miệng tiện như vậy thì không biết đã phải bị đánh bao nhiêu lần.  
  
Lục Nham cảm thấy lời này chỉ đúng vế đầu, vế sau căn bản không thể xảy ra. Trần Thuật đánh nhau cũng rất giỏi đó, tuy rằng cậu chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng Trần Thuật đã từng nói qua rồi!  
  
Nguyên văn lời nói của hắn là: "Ông xã em đánh nhau rất lợi hại, nếu ai dám bắt nạt em thì nhớ nói với ông xã, nghe không?"  
  
Trần Thuật nói như vậy mà cậu cũng tin, có ngốc không chứ?  
  
Yep, rất ngốc.  
  
Nhưng những người đang yêu ai mà chẳng ngốc.  
  
Trần Thuật có đôi khi rất đại nam tử chủ nghĩa. Cho dù đây không được tính là ưu điểm gì nhưng Lục Nham vẫn rất thích.  
  
Cậu thích Trần Thuật, vậy nên mặc dù chính mình thực ra không yếu ớt như hắn tưởng nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời: "Được, em sẽ."  
  
\*\*\*  
  
Lúc này, Trần Thuật đang lộ ra góc nghiêng thần thánh đó với Lục Nham. Lục Nham cho rằng chính mình đã rất kín đáo nhìn trộm hắn, nhưng lại không biết tên kia đang âm thầm cười sằng sặc trong lòng.  
  
Hắn cảm thấy nhóc lừa đảo nhà hắn thật sự rất đáng yêu, làm gì có ai lúc nhìn lén lại còn há mồm ra như cậu đâu chứ?  
  
Chậc.  
  
Rất muốn hôn một cái.  
  
Tay Trần Thuật tiến lại gần Lục Nham, Lục Nham đang vô cùng tập trung "nhìn trộm", căn bản không chút chú ý tới tay hắn.  
  
Quần áo mùa hè vốn mỏng, lòng bàn tay ấm áp của Trần Thuật bao trùm lên chỗ kia của Lục Nham lập tức liền cảm thụ được trạng thái của nó.  
  
Lục Nham bị độ ấm đột ngột áp tới làm hốt hoảng đến suýt nữa kêu ra thành tiếng, may mắn cậu chỉ kịp há miệng đã bị chính mình nghẹn trở về.  
  
Trần Thuật không đọc sách nữa, khuỵu tay xuống, tay phải chậm rãi sờ sờ. Hắn mấp máy môi, Lục Nham thấy rõ khẩu hình của hắn:  
  
- Em cứng rồi.  
  
Đây là một câu trần thuật.  
  
Lục Nham muốn hất tay phải của Trần Thuật đang đặt ở chỗ đó của cậu, nhưng vừa động, cường độ trên tay Trần Thuật lại tăng thêm hai phần, vải vóc ma sát thế nhưng lại khiến cho Lục Nham một trận tê dại khoái cảm. Tay cậu run run, suýt chút nữa không cầm được bút.  
  
Trần Thuật xấu xa trong mắt mang theo ý cười, động tác trên tay lại không hề ngừng. Thân thể Lục Nham rất mẫn cảm, trời chỉ cần nóng một chút cũng đủ khiến sau tai, cổ và mặt cậu ửng đỏ, chứ đừng nói gì đến bây giờ.  
  
Trần Thuật nhìn làn da trắng nõn trên cổ Lục Nham dần dần phiếm hồng, không kìm lòng được liếm miệng mình, tay lại vô cùng thiếu đòn tiếp tục xoa nhẹ hai phát trên đỉnh Lục Nham.  
  
Lục Nham có thể cảm giác đỉnh dương vật mình đã chảy ra dịch nhầy, dinh dính bám vào quần lót làm da đầu tê dại. Tay cậu nắm chặt bút, hô hấp đều nặng nề thêm mấy phần.  
  
"Đừng......" Giọng Lục Nham run rẩy, cậu không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể dùng khí âm. Âm thanh kia vừa nhỏ lại vừa run, rơi vào tai Trần Thuật quả thực chính là xuân dược liều cao.  
  
Trần Thuật bị Lục Nham "câu dẫn" trong lòng ngứa, cảm thấy chỗ đó của mình cũng đã cứng lắm rồi. Hắn buông tay đang nắm chỗ đó của Lục Nham, đổi thành nắm cánh tay cậu.  
  
Trần Thuật đột nhiên thả tay ra, Lục Nham vừa cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng vừa cảm thấy thực mất mát. Cậu bị ý nghĩ của bản thân dọa giật mình, lúc này Trần Thuật đã lôi kéo cánh tay cậu để xem giờ.  
  
Hắn gõ gõ đồng hồ Lục Nham, cười ý vị thâm trường: "Còn ba phút."  
  
Cái gì còn ba phút? Lục Nham rút tay về, nghĩ đến việc làm quá phận vừa rồi của Trần Thuật, "hung tợn" trừng mắt liếc hắn một cái.  
  
Trần Thuật bị bộ dáng siêu cấp manh này của Lục Nham chọc đến tim, hắn cảm thấy Lục Nham nhà hắn thực sự là quá đáng yêu. Nếu cậu không vui thật, cho dù là tay run cũng nhất định có thể ngăn cản hắn, nhưng mà Lục Nham không hề làm vậy, ỡm ờ mặc hắn lộng, hiện tại lại muốn trách hắn.  
  
Được được được, tất cả đều là hắn sai.  
  
Ba phút sau, chuông báo tan học vang lên. Trời vẫn mưa, may mà trường học còn có chút lương tâm, cho phép bọn học sinh hiện tại liền có thể trở về ký túc xá, dọn dẹp một chút rồi sớm đi ngủ.  
  
Trần Thuật và Lục Nham là hai người cuối cùng rời khỏi lớp. Nguyên nhân không có gì khác, -- nơi đó của Trần Thuật phồng căng như sắp nổ đến nơi rồi, còn Lục Nham thì quần tuy tối màu nhưng vẫn không khỏi ướt một mảng.  
  
Trần Thuật đứng lên cởi áo đồng phục cho Lục Nham, bảo cậu cầm lấy che phía dưới.  
  
Mảng ướt kia của Lục Nham nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra, ngược lại là Trần Thuật, đã phồng căng thành dáng vẻ kia muốn không thấy cũng khó.  
  
Lục Nham ngồi tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn Trần Thuật: "Chỗ đó của anh tương đối nghiêm trọng, vẫn là anh......"  
  
Trần Thuật nghe vậy nhướng mày, bước một bước về phía Lục Nham, suýt chút nữa chạm chỗ kia vào mặt cậu. Lục Nham theo bản năng ngã ra sau, lại vẫn là bị cọ tới gò má.  
  
Trần Thuật cười khẽ. Trước đây mỗi lần hắn cười đều ít nhiều mang theo vài điểm không đứng đắn, giờ phút lại là một cái mỉm cười thật lòng, hắn lớn lên đẹp, lúc cười rộ lên tất nhiên cũng đẹp. Trần Thuật lùi về sau một bước, cong lưng nói bên tai Lục Nham một câu.  
  
Người nói thì đẹp trai, nụ cười cũng rất đẹp, về phần nội dung câu nói......  
  
"Em liếm liếm giúp ông xã liền không nhìn ra."  
  
Lục Nham đẩy Trần Thuật đi, bỏ lại áo đồng phục trong tay bước ra ngoài.

## 2. Chương 2

3.  
  
Cuối cùng áo đồng phục vẫn nằm trong tay Trần Thuật. Hai người về muộn, sắc trời cũng tối, rải rác có mấy người đang bung dù vội vàng chạy trong mưa, căn bản không ai chú ý tới bọn họ.  
  
Khi đến ký túc xá, Trần Thuật vỗ vỗ đầu Lục Nham, bảo rằng mình về trước nói với bạn cùng phòng một tiếng xong rồi sẽ qua tìm cậu.  
  
“Rửa mặt sạch sẽ ngồi trên giường chờ anh.” Trước khi đi còn không quên tiện hề hề đùa giỡn Lục Nham một chút.  
  
Quan hệ giữa Trần Thuật và quản lý ký túc xá không tồi, hắn chào bạn cùng phòng trước rồi lại đi báo với quản lý ký túc xá một câu. Thầy quản lý cũng liền một mắt nhắm một mắt mở đồng ý.  
  
Bởi vì được nghỉ sớm nên thời gian tắt đèn cũng sớm hơn một giờ.  
  
Lục Nham tắm xong, thay đồ ngủ. Trần Thuật vẫn chưa tới, ngược lại đèn đã tắt rồi.  
  
Mưa vẫn còn đang rơi nhưng đã nhỏ hơn trước một chút. Lục Nham ngồi trên giường lẳng lặng nghe, thẳng đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.  
  
“Cửa không khóa.” Lục Nham nói nhưng vẫn đi qua.  
  
Trong phút chốc cửa bị đẩy ra, Lục Nham còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm vào lòng. Người tới vô cùng sốt ruột hôn loạn trên mặt cậu một hồi, đầu tiên là trán rồi mí mắt, gò má,…… Cuối cùng là đến miệng.  
  
Trần Thuật cũng không vội vàng đẩy đầu lưỡi vào, hắn trước tiên hôn hôn môi Lục Nham rồi sau đó vươn đầu lưỡi ra mô tả hình dáng khuôn miệng cậu.  
  
Hô hấp hai người đều trở nên nặng nề, màn ký túc xá còn chưa mắc, ngoài trời đã tối om, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt rọi vào.  
  
Trong lòng Lục Nham thật ra là có chút hoảng sợ. Dù sao hiện tại cũng chỉ mới tắt đèn, ký túc xá nam từ trước đến giờ đều nháo đến tận nửa đêm mới ngủ, lỡ như bị người nào không có mắt đẩy cửa vào thì làm sao đây……  
  
"Nghĩ cái gì đấy?” Trần Thuật bất mãn nhìn Lục Nham thất thần, dùng hạ thân đỉnh đỉnh cậu: “Từ giờ trở đi chỉ cho phép nghĩ về anh.”  
  
Lục Nham vừa định mở miệng nói chuyện, Trần Thuật liền nhân cơ hội ghé sát vào hôn cậu. Đầu lưỡi hắn linh hoạt khuấy động trong khoang miệng Lục Nham, hắn bất ngờ hôn mãnh liệt, đem nước bọt trong miệng Lục Nham đều nuốt vào miệng mình. Lục Nham bị Trần Thuật hôn muốn ngạt thở, nức nở "ô ô".  
  
Thanh âm này lọt vào tai Trần Thuật không khác gì tiếng rên rỉ, hắn lại động động hông mình khiến chỗ ấy đánh mạnh vào người Lục Nham, làm cậu cảm nhận được chính mình hiện tại khát vọng cậu nhiều như thế nào. Trần Thuật tiếp tục đùa dai dùng đầu lưỡi chạm vào lưỡi Lục Nham, Lục Nham hốt hoảng, theo bản năng trốn tránh.  
  
Trần Thuật sớm đã có chuẩn bị, tay hắn vòng qua lưng Lục Nham, ép cậu dán sát vào người mình. Lục Nham bị Trần Thuật ôm chặt vào lòng, nước bọt trong miệng chảy ra, dưới ánh trăng lại thêm phần lấp lánh, thoạt nhìn dâm mỹ lạ thường.  
  
Trần Thuật tiến lại gần hôn môi Lục Nham, hắn liếm sạch nước bọt tràn ra từ khóe miệng Lục Nham, cạy môi cậu ra bôi nước bọt vào miệng.  
  
“Thoải mái không, hửm? Nói cho ông xã nghe, em thoải mái không?” Trần Thuật thở hổn hển hỏi.  
  
Lục Nham bị hắn khi dễ khóe mắt phiếm hồng, hạ thân cũng cứng rối tinh rối mù. Cậu không biết hóa ra bản thân mình lại dâm đãng như vậy, chỉ hôn môi thôi cũng suýt chút nữa bắn ra rồi.  
  
“Cửa… chưa khóa.”  
  
Tay Trần Thuật lại bắt đầu không thành thật, lưu luyến trên người Lục Nham, hết sờ lên trên rồi lại mò xuống dưới. Bàn tay hắn tiến vào quần ngủ của Lục Nham, cách quần lót đưa ngón tay theo kẽ mông nhập vào.  
  
“Vậy em đi đóng đi.” Hắn vừa nói vừa di chuyển ngón tay vào sâu hơn, cách quần lót ấn miệng huyệt, đẩy vải vóc vào một chút, khiến cho Lục Nham thét lên một tiếng đầy kinh hãi.  
  
“A…” Lục Nham ý thức được thanh âm hơi lớn, nuốt vào nửa âm tiết còn lại, nghe càng giống câu dẫn hơn.  
  
Trần Thuật mút cổ cậu, hơi thở nặng nề phả vào mặt, cần cổ mẫn cảm của Lục Nham cũng dần dần phiếm hồng. Hắn lưu luyến buông Lục Nham, ánh mắt thâm thúy lại hàm chứa sủng nịch: “Em không ngoan.”  
  
Lục Nham chưa từng gặp qua người nào vô lại như thế, mềm như bông trừng mắt liếc Trần Thuật một cái rồi nhũn chân đi khóa cửa, tiện thể còn lấy chăn gối của giường trên, tính toán che lại cửa sổ, phòng khi quản lý ký túc xá đi kiểm tra. Cậu vừa định nhón chân lên kẹp gối vào khe cửa, Trần Thuật liền từ phía sau ôm lấy cậu.  
  
Lục Nham hoảng sợ, bởi vì cậu có thể cảm nhận được cái gì kia của Trần Thuật đang gắng gượng để ở mông mình.  
  
Gia hỏa này cởi quần từ khi nào?!  
  
Lục Nham vẫn là quá xem nhẹ trình độ không biết xấu hổ của Trần Thuật rồi.  
  
Trần Thuật dính sát vào người Lục Nham, bắt đầu chậm rãi kích thích hông mình, vật dưới thân kia của hắn thẳng tắp cọ xát Lục Nham qua lớp quần ngủ.  
  
Lục Nham bị Trần Thuật đỉnh trực tiếp ghé vào trên cửa, mông cũng bị Trần Thuật nâng hơi hơi nhếch lên, thân thể cong thành một đường cong sắc tình.  
  
Hô hấp hai người nặng nề, Trần Thuật ôm chặt Lục Nham, há mồm khẽ cắn vành tai cậu.  
  
Tai Lục Nham vô cùng mẫn cảm, bị Trần Thuật ngậm lấy mút vào, lại dùng đầu lưỡi liếm láp đùa bỡn như vậy, đỉnh dương vật đã sớm ướt không chịu nổi.  
  
“Đừng… Ưm……”  
  
Trần Thuật ở bên tai cậu trầm thấp cười thành tiếng, thanh âm từ tính như điện giật chảy vào lỗ tai Lục Nham, một trận cảm giác tê dại liền truyền từ đầu cậu thẳng xuống hạ thân.  
  
“A……!”  
  
Trần Thuật sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại Lục Nham đây là bắn.  
  
Tim hắn đập càng nhanh, cảm thấy bảo bối nhà mình thật sự quá đáng yêu. Rõ ràng hai người đã làm nhiều lần như vậy rồi, nhưng cậu vẫn không chịu nổi khiêu khích, lần nào cũng phản ứng như thể đây là lần đầu.  
  
Lục Nham bên này thì đang cảm thấy xấu hổ phát khóc.  
  
Cậu thế mà…… thế mà chỉ nghe Trần Thuật cười liền bắn!  
  
Lục Nham mới bắn xong, khoái cảm cực mạnh khiến cậu chảy nước mắt sinh lý, một giọt nước mắt trong suốt đọng trên má, môi cũng bị Trần Thuật hôn đến đỏ thắm, trên cổ còn có dấu hôn Trần Thuật để lại.  
  
Toàn thân cậu hiện giờ đều là hương vị của Trần Thuật.  
  
Suy nghĩ đó thế nhưng lại khiến cậu cảm thấy thỏa mãn vô cùng.  
  
4.  
  
“Bảo bảo.”  
  
Trần Thuật nặng nề thở tiếp tục dùng hạ thân đỉnh đỉnh mông Lục Nham.  
  
“Em bắn".  
  
Tai Lục Nham đỏ bừng, trên mặt dính đầy nước bọt của Trần Thuật, nhìn qua đặc biệt mê người. Cậu nghe thấy Trần Thuật gọi cậu là “Bảo bảo”, eo đều mềm xuống. Trần Thuật rốt cuộc có lương tâm không khi dễ cậu nữa, hắn ôm Lục Nham nhũn chân vào lòng, duỗi tay kẹp gối vào khe cửa, khóa cửa lại.  
  
“Em sợ gì chứ? Anh đã nhìn rồi, hai phòng ký túc trước và sau đều không có người. Bằng không ông xã làm sao dám khi dễ em như vậy?” Vừa nói, hắn vừa hôn má Lục Nham, không hàm chứa sắc tình, chỉ là một nụ hôn mang theo cực hạn dịu dàng và trìu mến.  
  
May mà hắn còn biết bản thân là đang khi dễ Lục Nham.  
  
Lục Nham vừa mới bắn xong, căn bản không có sức lực so đo cùng Trần Thuật. Mệt mỏi chợt đến làm cậu ước gì bây giờ có thể chui đầu vào chăn, ngủ đến hôn thiên hắc địa.  
  
Nhưng Lục Nham cũng biết rõ, Trần Thuật vẫn đang cứng như thép thế kia thì mình cũng đừng hòng nghỉ ngơi được.  
  
“Em giúp anh.” - Lục Nham nói, thò tay duỗi xuống hạ thể Trần Thuật.  
  
Mưa đã tạnh. Ánh trăng mờ ảo rọi vào căn phòng tối, bầu không khí mông lung ái muội cùng không khí hơi lạnh đều làm cho hai người bọn họ có loại cảm giác hư hư thực thực yêu đương vụng trộm đầy kích thích.  
  
Hạ thân Trần Thuật đứng thẳng đầy ngạo nghễ, đỉnh không ngừng chảy ra dâm dịch. Tay Lục Nham cầm vật kia, độ ấm cực nóng bỏng liền khiến toàn thân cậu dần đỏ lên.  
  
Cậu vuốt vuốt một chút, vật kia lớn như vậy căn bản là cầm không được, trên tay hơi hơi mướt mồ hôi, nhưng cậu vẫn cố gắng thử di chuyển. Chất lỏng từ đỉnh dương vật Trần Thuật chảy xuống, có tác dụng làm chất bôi trơn, bàn tay Lục Nham đùa nghịch lên xuống cũng dần dần linh hoạt hơn.  
  
“Bảo bảo giỏi quá.” Trần Thuật cúi đầu chạm trán vào trán Lục Nham, nhắm mắt hưởng thụ sự “Phục vụ” của cậu.  
  
Nhưng, như vậy còn chưa đủ.  
  
Đôi tay ấm áp của Trần Thuật theo eo Lục Nham mò xuống dưới, duỗi vào trong quần ngủ. Lần này hắn không hề thỏa mãn với việc chỉ cách quần lót vỗ về chơi đùa, hắn đưa tay cởi quần lót Lục Nham, lộ ra nửa cái mông trắng nõn trơn bóng.  
  
“Đừng……” Lục Nham muốn nói hắn đừng gọi cậu là bảo bảo nữa, mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy toàn thân nóng lên lạ thường. Nhưng lời này đến bên miệng, cậu lại có chút luyến tiếc, không nỡ nói ra.  
  
Trần Thuật cho rằng ý Lục Nham là không cho hắn cởi quần cậu. Tay hắn bao bọc lấy hai cánh mông tròn mềm mại trắng nõn kia, thấp giọng ở Lục Nham bên tai nói: “Bảo bảo, anh muốn.”  
  
Tốc độ trên tay Lục Nham không khỏi chậm lại, Trần Thuật vừa xoa nắn mông cậu mà thôi, thế mà hạ thân cậu lại ẩn ẩn có tư thế ngẩng đầu rồi.  
  
Thật sự là quá biến thái. Lục Nham cảm thấy bản thân bị Trần Thuật dạy dỗ đến không còn là chính mình, hoặc là nói —— đã bị Trần Thuật khai phá hoàn toàn.  
  
Thực dâm đãng. Đôi mắt cậu dần trở nên mông lung, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ qua đỉnh Trần Thuật, dịch nhầy kia dính vào ngón tay cậu. Lục Nham há mồm ngậm ngón tay vào miệng.  
  
Lúc Trần Thuật mở mắt ra thì ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh Lục Nham đang liếm ngón tay trong miệng, cả người hắn đều như phát điên lên. Hắn đẩy cậu lên giường, dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo ngủ của Lục Nham, bắt đầu cọ xát mãnh liệt dương vật cứng đến sắp nổ tung trên bụng nhỏ bằng phẳng trơn bóng của cậu.  
  
Giường ký túc xá từ trước đến giờ đều nổi tiếng là không bền, không chắc chắn, hai nam nhân trưởng thành nằm trên giường đã là quá sức lắm rồi, nói gì đến chuyện phải làm một ít “vận động”.  
  
Giường đệm không chịu nổi gánh nặng phát ra âm thanh “Kẽo kẹt kẽo kẹt", Lục Nham bị thanh âm kia kích thích hơn nữa, cậu giơ tay ôm lấy cổ Trần Thuật, há mồm muốn bảo hắn dừng lại.  
  
Bụng Lục Nham bị dương vật Trần Thuật cọ đầy chất lỏng trong suốt, chất lỏng kia dinh dính vào người cậu, mỗi một động tác nhỏ đều làm cậu cảm thấy ngứa.  
  
“Không…… Đừng ở trên giường.”  
  
Trần Thuật thật sự nghẹn không chịu nổi, cọ lộng bụng Lục Nham, kéo tay cậu qua giúp mình vuốt vài cái liền bắn ra. Màu trắng sền sệt kia bắn vào trên ngực và trên mặt Lục Nham tạo ra một hình ảnh dâm mỹ vô cùng.  
  
Trần thuật giả vờ đè trên người Lục Nham, giường lại “Kẽo kẹt” vang lên.  
  
Lục Nham căn bản không còn sức lực, khẽ đẩy Trần Thuật vài cái liền từ bỏ.  
  
“Đi xuống.” Cậu cảm thấy trên người dính dính, thật sự không dễ chịu, muốn đi tẩy rửa sạch sẽ đống hỗn độn này.  
  
Trần thuật giật giật đầu, gặm cắn bả vai Lục Nham. Hắn nhìn trên mặt Lục Nham vẫn còn lưu lại tinh dịch của mình, hạ thân lại dần dần cứng lên.

## 3. Chương 3

Lục Nham cảm giác có thứ gì đó lại dần dần cứng lên trên bụng mình. Cậu không thể tin nổi nhìn về phía Trần Thuật, cảm thấy còn như vậy nữa chính mình liền sẽ bị Trần Thuật chơi hỏng mất.  
  
“Bảo bảo không muốn ở trên giường?”  
  
Trần Thuật đứng dậy, cơ ngực và cơ bụng phập phồng theo từng nhịp thở thô nặng.  
  
“Có âm thanh, âm thanh……” quá lớn.  
  
Lục Nham nói được một nửa mới nhớ ra hiện tại không phải lúc để nói chuyện này.  
  
Tuy rằng cậu cũng hơi cứng rồi, nhưng thể chất cậu thật sự quá yếu, căn bản không chịu nổi Trần Thuật lăn lộn. Lục Nham muốn nói từ bỏ, ngặt nỗi khi đối diện với cặp mắt đen láy thâm thúy của Trần Thuật, cậu lại có chút không đành lòng.  
  
Cậu đương nhiên biết rõ Trần Thuật thích làm tình với cậu nhiều bao nhiêu, cậu cũng thực thích cảm giác thân cận da thịt cùng hắn.  
  
Lục Nham khẽ mở miệng rồi lại thôi, bộ dáng vừa bất đắc dĩ vừa mang theo phần dung túng.  
  
Trần Thuật xuống giường, sàn nhà rất sạch sẽ, hoàn toàn có thể đi chân trần được, nhưng hắn vẫn bắt Lục Nham phải đi dép vào, tránh để cho bị cảm lạnh.  
  
Hắn lấy ra dầu bôi trơn từ trong túi áo, dưới ánh mắt bất ngờ của Lục Nham nặn dầu bôi trơn trên tay. Chất lỏng trong suốt chảy ra xung quanh, nhỏ xuống sàn nhà.  
  
Trong túi áo vốn đã bỏ sẵn dầu bôi trơn, xem ra Trần Thuật ngay từ đầu đã không có ý định buông tha cậu.  
  
Trần Thuật vỗ vỗ mông Lục Nham, ý bảo cậu bám vào cầu thang giữa hai tầng giường. Lục Nham đương nhiên biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng sau tai và cổ vẫn không khống chế được phiếm hồng lên.  
  
Cậu bám vào thang, nhếch mông lên thuận tiện cho Trần Thuật bôi trơn. Dầu bôi trơn mang theo độ ấm nóng bỏng của ngón tay Trần Thuật xâm nhập vào cơ thể cậu, Lục Nham nâng mông lên cao hơn tạo thành một đường cong mê người, giống như một vật cống phẩm, hiến tế hết tất thảy thể xác và tinh thần của mình cho chủ nhân tối cao.  
  
Hai ngón tay Trần Thuật không ngừng ra vào cơ thể Lục Nham, ngoài miệng, lời nói hạ lưu cũng không dừng lại chút nào.  
  
“Thực ướt, bảo bảo, em xem, bên trong em kẹp anh chặt như thế nào này.”  
  
Lục Nham cúi thấp đầu, cánh tay vô lực bám vào thang. Trần Thuật lại đưa thêm một ngón tay vào, bắt chước động tác giao hợp đưa đẩy, phát huy đầy đủ tác dụng của dầu bôi trơn. Lục Nham cảm giác mặt sau của mình đã ướt đẫm, còn có tiếng nước “Òm ọp òm ọp” không ngừng vang lên bên tai kích thích cậu.  
  
Trần Thuật cảm thấy khuếch trương đã không sai biệt lắm, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, thậm chí còn cắm vào sâu hơn vừa nãy. Hắn chậm rãi tiến lại gần Lục Nham, để dương vật của mình trên mông cậu, tiếng thân thể va chạm vào nhau phát ra âm thanh "bạch bạch" hòa cùng tiếng nước khiến toàn thân Lục Nham đều như bị hỏng mất.  
  
Bàn tay còn lại của Trần Thuật hướng ra phía trước, giống như chơi đàn dương cầm khẽ lướt qua lưng cậu dẫn đến Lục Nham một trận thở dốc. Cuối cùng, khi tay hắn vuốt ve tới đầu vú cậu, điểm mẫn cảm này của Lục Nham căn bản không chịu nổi một chút kích thích, dương vật cậu nảy lên một chút trong không khí, dâm dịch trên đỉnh không ngừng chảy ra, nhìn qua cực kỳ mê người.  
  
“Chịu không nổi…… Ưm, Trần…… A!”  
  
Tay Trần Thuật vuốt ve đầu vú Lục Nham đột nhiên tăng thêm lực, bức Lục Nham kêu thành tiếng.  
  
“Ngoan, bảo bảo, gọi ông xã.” Trần Thuật hướng dẫn Lục Nham: “Gọi ông xã, ông xã liền cắm vào.”  
  
Đầu vú Lục Nham vừa đau, lại vừa ngứa, bởi vì thời gian dài cong mông, eo cậu cũng có chút đau. Ngón tay Trần Thuật vẫn luôn chọc vào rút ra bên trong cậu, nhưng cũng chỉ có thế. Cậu hơi đong đưa mông, muốn cho ngón tay hắn ấn đến chỗ ngứa của mình. Thế mà tên kia dường như đang muốn trêu đùa cậu, tránh khỏi chỗ kia rồi tiếp tục chọc vào rút ra.  
  
Lục Nham rốt cuộc nhịn không được, cậu hơi xoay đầu lại nhìn Trần Thuật, đôi mắt nhiễm màu tình dục sáng lấp lánh.  
  
“Ông, ông xã, ưm… Làm, làm em.”  
  
Dây thần kinh trong đầu Trần Thuật giống như bởi vì một câu nói này của  Lục Nham mà đứt phựt, bàn tay vuốt ve đầu vú Lục Nham lại tăng thêm lực, ngón tay đang du ngoạn trong cơ thể Lục Nham cũng nhanh chóng rút ra.  
  
“A……” Hậu huyệt trở nên trống rỗng, Lục Nham nhịn không được lại nâng cao mông: “A a, ông xã…… Tiến vào đi…”  
  
Cặp mắt thâm thúy của Trần Thuật sớm đã nổi lên mưa rền gió dữ, hắn đánh mông Lục Nham mấy cái phát ra tiếng "bạch bạch". Mặc dù âm thanh nghe có vẻ lớn nhưng thật ra cường độ được khống chế rất tốt —— sẽ chỉ làm Lục Nham thoải mái chứ không đau.  
  
Trần Thuật lưu luyến buông ra bàn tay chà đạp đầu vú Lục Nham, một tay đỡ mông cậu, một tay cầm lấy dương vật mình chậm rãi cắm vào.  
  
Lúc trước Trần Thuật làm tiền diễn rất tốt, quá trình đi vào cơ bản là thông suốt.  
  
“A a, quá căng, quá lớn……” Hạ thể của Lục Nham lắc qua lắc lại theo tiết tấu của Trần Thuật, tay cậu bám vào thang, vô lực đong đưa.  
  
Trần Thuật ban đầu là chậm rãi chọc vào rút ra, chậm rãi rút ra lại chậm rãi cắm vào. Cảm giác hậu huyệt được lấp căng đầy kích thích thần kinh Lục Nham. Chỉ là như thế này vẫn chưa đủ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa……  
  
“Nhanh, a a, nhanh lên……”  
  
Bàn tay Trần Thuật đang đỡ mông Lục Nham bắt đầu không thành thật véo xoa bộ phận căng tròn mềm mại kia. Da Lục Nham trắng làm cho dấu tay màu đỏ rõ ràng in trên mông cậu. Trần Thuật cảm thấy chỗ kia của mình cứng đến phát đau, hắn lại thong thả đưa đẩy vài cái, sau đó rút dương vật ra khỏi cơ thể Lục Nham.  
  
Lục Nham cảm thấy hậu huyệt trống rỗng một trần, mờ mịt quay đầu lại nhìn Trần Thuật, mông vẫn ngoan ngoãn nâng cao. Trần Thuật bị bộ dáng siêu cấp manh này của cậu kích thích không chịu nổi, hắn vỗ nhẹ dưới mông Lục Nham: “Bảo bảo ngoan, trước đứng lên, chúng ta đổi tư thế. Đổi tư thế xong anh lại thao em được không? Thao khóc em.” Ngữ khí như là đang dỗ trẻ con, thế nhưng lời nói lại lưu manh vô cùng.  
  
Lục Nham đứng lên, Trần Thuật xoay người cậu lại đối diện hắn, dựa lưng cậu vào thang, hai chân tách ra, một chân bị Trần Thuật đỡ ở eo.  
  
Tư thế này quá khó, bản thân mình không giữ thăng bằng tốt, trong chốc lát Trần Thuật tiến vào còn sẽ bởi vì đỉnh lộng mà không đủ lực bám vào thang. Lục Nham vừa định nói không được, Trần Thuật đã ngay lập tức tiến vào.  
  
Lần này hắn vừa vào liền bắt đầu mạnh mẽ va chạm. Lục Nham bị đỉnh lộng bất ngờ không kịp phòng bị, suýt chút nữa không bám vững thang.  
  
“A! Không… Ha a! Ưm……” Lục Nham căn bản chưa kịp chuẩn bị, không khắc chế được phát ra âm thanh đầy phóng túng, sợ tới mức hậu huyệt một trận co chặt.  
  
“Đệt……! Bảo bảo, sao em có thể kẹp như vậy? Muốn ông xã bắn cho em rồi sao? Mẹ nó, em sao lại chặt như vậy, kẹp chết anh rồi!”  
  
Trần Thuật càng va chạm mạnh mẽ, tinh hoàn đánh vào mông Lục Nham phát ra tiếng vang “Bạch bạch”. Lục Nham vô lực bám trên thang, lắc đầu, đứt quãng rên rỉ.  
  
“A a, quá, quá nhanh, ô… Chậm…… A! Ưm……”  
  
“Ngoan, bảo bảo, em không chịu nổi phải không? Nào, ôm cổ anh, anh bế em lên làm…… A a —— em kẹp chặt quá, anh sắp bị em kẹp bắn rồi. Lại đây, ngoan, để ông xã làm chết em, có được không?”  
  
Lục Nham nghe lời Trần Thuật buông tay ra, bám vào cổ Trần Thuật, chân cũng vòng quanh eo hắn.  
  
“Làm…… A làm chết em, ô ô…… làm em, làm hỏng em đi, ông xã……”  
  
“Bảo bảo giỏi quá, hút ông xã như vậy có phải là muốn ăn tinh dịch của ông xã không, ông xã bắn cho em nhé? Bắn đầy bụng em, bắn tới khi em có con với ông xã mới thôi!”  
  
“A…… Ưm… Thao em, có…… Ưm, con với ông xã, a a…… Ông xã cắm chết em rồi, em sắp bị thao chết……”  
  
Hai tay Trần Thuật nâng mông Lục Nham, mạnh mẽ va chạm vào cậu. Lục Nham bị thao hai mắt đẫm lệ mông lung, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ vô lực đứt quãng, nước bọt bởi vì không kịp nuốt mà sáng lấp lánh dính trên khóe miệng.  
  
“Ưm, ông xã…… A, nhanh một chút được không, em chịu không nổi ô…… Nhanh bắn cho em……” Lục Nham thở hổn hển, tay đều sắp không ôm cổ Trần Thuật được nữa. Cậu thật sự chịu không nổi, cảm thấy chính mình sắp bị thao hỏng rồi. Vách tràng bên trong hậu huyệt bị ma sát nóng lên, toàn thân từ trong ra ngoài đều như bị thiêu cháy.  
  
Xương hông và tinh hoàn Trần Thuật va chạm trên mông Lục Nham khiến cho chỗ giao hợp kia phát ra âm thanh đầy dâm mỹ. Mông Lục Nham bị đâm đến đỏ bừng, Trần Thuật lại vẫn không ngừng lại, tiếp tục cắm càng sâu dương vậy mình vào cơ thể người yêu.  
  
“Bảo bảo, bên trong em thực tuyệt! Đệt! Thực ướt. Thao chết em! Thao chết em!”  
  
Trần Thuật sắp bị Lục Nham kẹp bắn.  
  
Vách tràng ướt át bên trong của Lục Nham không ngừng đè ép dương vật hắn, theo từng nhịp thở co chặt áp bức hắn. Hắn lại tăng tốc rút ra chọc vào mười lần, gầm nhẹ bắn vào trong cơ thể Lục Nham.  
  
“A a! Bắn vào! A a…… quá lớn, tinh dịch…… Ưm a……” Cùng lúc đó, Lục Nham cũng đồng thời bắn ra, đỉnh dương vật chảy ra dâm dịch toàn bộ cọ vào bụng Trần Thuật, tinh dịch kia cũng dính toàn bộ trên người bọn họ.  
  
Trên bụng, trên ngực và trên mặt Lục Nham dính đầy dịch trắng đục, nghiễm nhiên một bộ dáng bị thao hỏng rồi.

## 4. Chương 4

5.  
  
Trần Thuật ôm Lục Nham lên giường, hôn vụn vặt xuống mặt và cổ cậu. Lục Nham nhịn không được hừ hừ hai tiếng, tay Trần Thuật vuốt ve làm mặt cậu nóng bừng.  
  
Trần Thuật một đường sờ xuống phía dưới, Lục Nham mẫn cảm thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra âm thanh tựa xin tha, tựa làm nũng. Tay Trần Thuật xẹt qua rốn Lục Nham, hắn cũng cúi xuống hôn liếm chỗ mẫn cảm của cậu.  
  
“Ưm ưm……”  
  
Thanh âm Lục Nham phát ra từ kẽ răng, Trần Thuật nghe được da đầu một trận tê dại. Hắn vỗ nhẹ mông Lục Nham, kiềm chế nói: “Đừng câu dẫn anh, tiểu bại hoại.”  
  
Tai Lục Nham quả thực muốn bị thiêu cháy, cậu vừa rồi bị thao lộng muốn chết, căn bản không khống được thanh âm của bản thân, nhưng lúc nghe thấy Trần Thuật gọi cậu như vậy……  
  
Hình như lại cứng lên rồi.  
  
Lục Nham cảm thấy chính mình thật sự quá dâm đãng, rõ ràng đã bắn nhiều lần như vậy, nhưng vừa nghe thấy giọng Trần Thuật liền……  
  
“A……!”  
  
Tay Trần Thuật mang theo hơi ấm nóng bỏng lập tức cầm lấy dương vật Lục Nham, Lục Nham thất thần bị đánh gãy, lại một lần kêu to.  
  
“Sao em lại cứng rồi?” Trần Thuật biết rõ còn cố tình hỏi.  
  
Lục Nham sợ hãi, thể lực của cậu căn bản không đủ để tiếp tục bị Trần Thuật dằn vặt như vậy, cậu vội vàng lắc đầu nói: “Từ bỏ, từ bỏ.”  
  
Trần Thuật cúi đầu chạm môi vào dương vật Lục Nham, trong nháy mắt, thanh âm Lục Nham xin tha biến thành tiếng rên rỉ hắn thích nghe nhất.  
  
“Ngoan, cho ông xã làm thêm một lần nữa được không?” Trần Thuật thật sự là nhịn không được, hắn vừa rồi chỉ mới nghe thấy tiếng Lục Nham rên rỉ, hạ thân liền nhanh chóng phất cờ.  
  
Lục Nham lắc lắc đầu, duỗi tay đẩy đầu Trần Thuật ra, muốn hắn cách xa chỗ kia của mình một chút……  
  
Lúc nói chuyện, hơi thở Trần Thuật phun trên dương vật cậu, vừa kích thích lại vừa thực tra tấn.  
  
Trần Thuật cũng cảm thấy chính mình quá mạnh, dù sao đây là ký túc xá, giường đã hẹp lại còn nhỏ. Thể chất Lục Nham cũng yếu, nếu bản thân mình cứ lăn lộn như vậy, khẳng định cậu không chịu nổi.  
  
Nhịn xuống dục vọng sắp nổ tung của chính mình, Trần Thuật ịn mạnh một nụ hôn trên trán Lục Nham: “Bảo bảo nếu không muốn thì thôi, vậy ông xã không làm.”  
  
Lục Nham kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm Trần Thuật. Trần Thuật trầm trầm cười thành tiếng: "Cục cưng mệt muốn chết rồi đi? Anh đi lấy nước……”  
  
“Thật sự không làm nữa sao?” Lục Nham buột miệng thốt ra.  
  
Trần Thuật sửng sốt, cưỡng chế dục vọng lại bị người dưới thân một câu khơi mào, hắn nhẫn nhịn đến độ giọng đều trở nên khàn khàn.  
  
“Bảo bảo, ý em là muốn anh tiếp tục?”  
  
Lúc nói Trần Thuật còn cực kỳ lưu manh dùng vật dưới thân kia chọc chọc vào người Lục Nham.  
  
Lục Nham nhắm mắt, trong lòng nho nhỏ so sánh một chút, cuối cùng vẫn là bởi vì luyến tiếc Trần Thuật nghẹn mà bại trận.  
  
“Làm, làm đi, nhưng mà anh phải nhẹ một chút……”  
  
Lục Nham vừa dứt lời, Trần Thuật liền nhào qua gặm cổ cậu.  
  
“Bảo bối.” Mắt Trần Thuật rất sâu, thật sự giống lốc xoáy, có thể cuốn lấy hồn Lục Nham vào bên trong.  
  
Lục Nham trầm thấp đáp lời, lại cảm thấy ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Thuật.  
  
“Chúng ta nằm bò tới một lần được không? Giường đệm quá thấp, sẽ dập đầu.” Trần Thuật nói xong lời cuối, Lục Nham nhịn không được cười thành tiếng. Trần Thuật sủng nịch nhéo nhéo mông Lục Nham, lại bất đắc dĩ nói một tiếng: “Tiểu bại hoại”.  
  
Bình thường Trần Thuật là một người vô cùng nóng vội, lại táo bạo. Chỉ có khi đối mặt với Lục Nham, hắn mới có thể áp chế tính tình, dịu dàng cực điểm. Lục Nham tất nhiên là biết rõ điều này, nhưng cậu sẽ không vì vậy mà được đằng chân lân đằng đầu, ở phương diện nào đó, cậu cũng thường xuyên rất dung túng, sủng nịch hắn.  
  
Hai người bọn họ gặp được người thích hợp, có một tình yêu thực đáng quý.  
  
\*\*\*  
  
Trong cơ thể Lục Nham vốn còn có tinh dịch Trần Thuật mới bắn, cho nên khi Trần Thuật lại lần nữa đỡ mông Lục Nham đi vào cơ bản là thông suốt.  
  
Bởi vì giường không đủ rộng, Trần Thuật cũng chỉ có thể nửa ghé vào trên người Lục Nham trừu động dương vật. Hắn hôn hôn gáy Lục Nham, nhìn người dưới thân như động vật nhỏ rụt rụt cổ, không khỏi cười tươi.  
  
“Bảo bảo, anh động nhé?” Trần Thuật thực ra đã trừu động, chỉ là động tác của hắn vô cùng thong thả, Lục Nham sớm đã quen với việc bị hung hăng thao lộng, hiện tại không nhịn được nhẹ lay mông cầu Trần Thuật càng dùng sức đỉnh lộng cậu.  
  
“A a…… Ưm…”  
  
“Nói rõ ràng, có muốn anh động không? Có muốn ông xã mạnh mẽ tiến vào, thao em chỉ biết kêu "a a" không?”  
  
“…… Muốn…… Muốn ông xã thao……”  
  
Lục Nham phe phẩy mông cầu hắn làm, cậu cảm thấy nếu đã phóng đãng như vậy rồi thì nói thêm nhiều câu vài lời cũng không sao. Lục Nham nhớ đến lúc trước Trần Thuật ép cậu phải nói mấy lời dâm đãng, vì thế không quan tâm kêu lên: “Ông xã, nhanh cắm em, cắm chết em…… A… Đầu vú, muốn anh, a a muốn xoa xoa, ông xã sờ giúp em có được không, ưm.. a a, muốn bị thao hỏng, muốn bị ông xã cắm bắn……!”  
  
Trần Thuật nghe đỏ mắt, tay chuẩn xác bóp mạnh đầu vú Lục Nham, bắt đầu điên cuồng đưa đẩy.  
  
Giường mãnh liệt lay động “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, nhưng hai người không rảnh bận tâm. Thân thể chạm vào nhau phát ra tiếng "bạch bạch" đầy dâm đãng, đánh vào màng tai không thể nghi ngờ gì nữa chính là một liều thuốc kích thích liều cao.  
  
“Mẹ nó, ông xã làm em sướng hay không? Có thích không? Đệt! Bên trong em thật cmn quá chặt!”  
  
“A…… Thích, ưm, rất sướng…… Ông xã thao em thực ướt, bên trong…… Ha a…… Bên trong trơn như vậy… Thuận tiện cho ông xã thao, ưm thao càng sâu……”  
  
Trần Thuật nghe được lời này càng điên cuồng dùng sức thao lộng. Động tác trên tay cũng không ngừng, véo xoa đầu vú Lục Nham nóng đến rát đau, nhưng càng nhiều hơn là khoái cảm.  
  
“Bảo bảo, bảo bảo……” Trần Thuật thở hổn hển gọi Lục Nham: "Tiểu Nham của em bị anh đỉnh lắc qua lắc lại, khóc ra nước mắt rồi kìa. Sao em lại dâm đãng như vậy, hả? Cục cưng, em nói xem, em có dâm đãng hay không?”  
  
“A, a! Dâm đãng! Ưm…… Thích quá…… Dương vật…… A a, dương vật ông xã làm em thoải mái quá!”  
  
Trần Thuật vừa nghe Lục Nham nói ra từ “Dương vật” liền càng thêm không khống chế được chính mình, dương vật không ngừng đâm sâu vào, tinh hoàn đánh trên mông Lục Nham tạo ra hình ảnh thật dâm mỹ.  
  
Lục Nham bị đẩy về phía trước, dương vật cậu bất lực lắc lư trong không khí, bị Trần Thuật thao đến điểm mẫn cảm nhất rốt cuộc không nhịn được bắn ra.  
  
Lục Nham tiết xong mệt mỏi gục đầu xuống, tinh dịch bắn lung tung trên mặt cậu, thậm chí còn có một ít bắn cạnh khóe miệng. Lục Nham theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm láp, hình ảnh này vừa hồn nhiên lại vừa dâm đãng. May mà Trần Thuật không thấy được, bằng không nhất định hắn sẽ phát điên lên, không chừng còn muốn nhét cả tinh hoàn vào tiểu huyệt mất hồn kia.  
  
“A…… Chịu không nổi, ưm…… Ông xã tha cho em, từ bỏ, chịu không nổi, a a a……!”  
  
Trần Thuật hiện tại căn bản nghe không vào, hắn chầm chậm hữu lực va chạm Lục Nham, cảm thụ tiểu huyệt ướt át nóng bỏng co chặt cùng vách tràng mềm mại.  
  
“Ưm a…… Chịu không nổi, a, a…… Sắp bị thao chết rồi, không được…… A từ bỏ, Trần Thuật……”  
  
“Gọi ông xã đi! Dương vật ông xã cắm chết em! Cắm đến khi tiểu Nham của em rốt cuộc bắn không ra thứ gì nữa!”  
  
“A a…… Ông xã…… Ha, ông xã, chịu không nổi, không được, ô ô, mau bắn vào đi, bắn…… A, em muốn ông xã… Ha a…… Muốn tinh dịch lấp đầy…… em……”  
  
Trần Thuật thầm chửi thề một câu, lại tăng nhanh tốc độ trừu động hơn nữa, theo sự ra vào của dương vật còn có ít dịch trắng chảy ra, thậm chí còn có thể thấy được mị thịt bị thao đỏ phía trong.  
  
“Mẹ nó! Bắn cho em, tất cả đều bắn cho em!”  
  
“A! Ông xã…… Ưm a a! Tinh dịch…… Bắn…… A a a!!”  
  
Trần Thuật lại nhanh chóng đưa đẩy hơn mười cái, cuối cùng cắm vào chỗ sâu nhất của Lục Nham, bắn vào cơ thể cậu.  
  
Lục Nham lúc kêu thành tiếng chảy không ít nước bọt, hiện tại chúng đều bị Trần Thuật nhất nhất liếm vào trong miệng.  
  
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lục Nham, dịu dàng nói: “Ngủ đi, ông xã giúp em rửa sạch, sẽ không đánh thức em, được không?”  
  
Được hay không?  
  
Lục Nham thật sự là quá mệt mỏi, theo bản năng gật gật đầu rồi ngủ thiếp đi.  
  
\*\*\*  
  
—— Này, khụ, tôi thấy cậu thường xuyên nhìn tôi, ở trên lớp……  
  
—— không phải, đệt, cậu hoảng loạn cái gì, còn trốn tôi? Ông đây còn chưa hoảng, cậu hoảng cái rắm!  
  
—— Ờm, hay là hai ta thử xem nhé, tôi cũng……rất thích cậu……  
  
—— Một câu thôi! Tôi hỏi cậu, tôi muốn nói chuyện yêu đương với cậu! Được hay không?!  
  
“…… Được.”  
  
Được chứ. Đương nhiên là sẽ rất tốt rồi.  
  
- HOÀN -

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ky-tuc-xa*