Vừa Gặp Đã Yêu

Table of Contents

# Vừa Gặp Đã Yêu

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Thể loại: Đoản văn - thụ sủng công - nhược công cường thụ - ABO - HEEdit: Miêu Mễ Cảnh báo chút: Bộ này là cưỡng chế yêu nha, thụ biến thái ép công làm tình, không thích xin bỏ qua đừng đọc. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/vua-gap-da-yeu*

## 1. Chương 1

*Cảnh báo chút: Bộ này là cưỡng chế yêu nha, không thích xin lướt qua, thụ biến thái ép công làm tình.*  
  
Kiều Ngọc là Alpha vừa thành niên hồi tháng trước, cậu có khuôn mặt non choẹt, mắt hạnh môi son, nét thì cong cong mềm mại, nhìn sao cũng như một đứa trẻ chưa trưởng thành.  
  
Chất dẫn dụ của cậu cũng y như chính cậu vậy, nó mang theo hương thơm ngát ôn hòa say đắm hấp dẫn vô số người. Tình huống như thế theo tuổi tác mà dần trở nên nghiêm trọng, có mấy lần bị kẻ xấu theo dõi suýt chút nữa đã xảy ra chuyện.  
  
Bất đắc dĩ Kiều Ngọc phải mua bình xịt chất dẫn dụ Beta để che giấu, hiệu quả khá tốt, mấy ngày liền không bị ai vây đuổi chặn đường cả, vì thế cậu dứt khoát mua hẳn một rương bình xịt để dành dùng luôn.  
  
Hồi tháng trước lúc sinh nhật của Kiều Ngọc, bạn bè đưa cho cậu một tấm vé xổ số sẽ mở thưởng vào cuối tháng, may mắn cậu lại giành được hạng nhất đó là chuyến đi chơi xa hoa nửa tháng tại Lam Tinh, lúc đó bạn bè ai nấy đều vỗ vai cậu kêu rên hối hận quá ~~  
  
Giữa tháng sau là khởi hành, bởi giải thưởng chỉ quy định một người, không cho phép người nhà đi theo. Kiều Ngọc chưa từng xa nhà một mình bao giờ nên cậu cảm thấy rất mới mẻ và vô cùng căng thẳng. Vì vậy cậu đã sớm tỉ mỉ thu thập hành lý, chuẩn bị ổn thỏa cho chuyến du lịch.  
  
Bình xịt chất dẫn dụ chắc chắn phải mang theo, sau đó là quang não dùng cho thông tấn, giữ bên người một cái, dự phòng thì cất vào trong bao, còn có...  
  
Dành nửa tháng thu thập đầy đủ xong, ba mẹ cậu cứ luôn cằn nhằn cái này rồi cái kia hết mấy ngày rồi vác theo hành lý lên phi thuyền.  
  
Đây là một chiếc phi thuyền cỡ lớn siêu sang trọng, bên trong có mười mấy tầng lầu, tại ba tầng cao nhất là dãy phòng vip, còn dưới là phòng phổ thông. Trong đó có một tầng dùng làm phòng ăn, một tầng thì là khu vui chơi giải trí.  
  
Kiều Ngọc không có va chạm gì nhiều với xã hội bên ngoài nên lúc vừa vào phi thuyền đã sợ ngây cả người, đôi mắt đảo tròn nhìn ngó khắp nơi, môi khẽ nhếch lên có thể thấy được hàm răng trắng sáng.  
  
Nhân viên phục vụ dẫn đường cho cậu thấy vậy thì hé miệng trộm cười, cậu bạn nhỏ này cũng thật là đáng yêu mà, trong lòng nghĩ sao đều ngây ngốc bị lộ ra hết.  
  
"Khụ... Bạn Kiều, đây là phòng của bạn, còn hành lý thì chúng tôi đã kêu người đặt ở bên trong, nếu cần gì thì cứ việc rung chuông gọi cho chúng tôi nhé." Nhân viên phục vụ nỗ lực duy trì nụ cười khéo léo trên mặt, kiềm chế ham muốn ôm cậu vào ngực mà xoa mà nắn, "Chúc bạn có chuyến đi thật vui vẻ."  
  
"Vâng... cảm ơn." Kiều Ngọc ngại ngùng cười, đẩy cửa ra trốn ánh mắt lưu luyến say mê của nhân viên phục vụ, véo cái nhảy vào phòng.  
  
Nhân viên phục vụ hít sâu một hơi, hết nửa ngày mới quyết định xoay người rời đi, kết quả vừa quay qua đã xém bị dọa cho hết hồn: "Ngài... ngài Tiêu!"  
  
"Phù..." Đóng cửa lại, Kiều Ngọc thở ra một hơi dài nhẹ nhõm rồi lập tức đi đến phòng khách mở thùng đựng hành lý ra, phun chất dẫn dụ từ đầu đến chân một lần.  
  
Thời gian duy trì chất dẫn dường như có hơi ngắn, Kiều Ngọc đau đầu ngẫm nghĩ, chẳng lẽ vì trên phi thuyền có nhiều Alpha nên chất dẫn dụ không cam lòng lạc hậu, liều mạng biểu lộ sự tồn tại?  
  
Hay do hệ thống phân loại quá tốt nên chất dẫn dụ Beta của cậu bị phân tán nhanh?  
  
Cho dù là như thế nào cũng khiến Kiều Ngọc đau cả đầu.  
  
Tiêu Bạch lẳng lặng đứng chỗ góc thang máy đánh giá bóng lưng căng thẳng của thiếu niên.  
  
Chất dẫn dụ của cậu ấy rất dễ chịu.  
  
Trong làn hương chất dẫn Beta thấp kém, Tiêu Bạch nhạy cảm bắt lấy được chất dẫn dụ trong veo của thiếu niên, nó êm hòa mềm mại, như sợi tơ triền miên nơi chóp mũi, câu dẫn dục vọng ẩn sâu trong nội tâm y.  
  
Y dựa vào vách tường, ánh mắt tùy ý trắng trợn dạo khắp người của thiếu niên, một lát sau khóe miệng nhếch lên, tay ve vuốt chiếc nhẫn hình quang não ở ngón trỏ, không chút biến sắc chụp hình thiếu niên liền mấy chục tấm.  
  
Xuất thân của Tiêu Bạch vô cùng hiển hách, lần xuất hành này là đi điều tra chuyện ở Lam Tinh, y làm việc cẩn thận không tự cưỡi phi thuyền tư nhân, chẳng ngờ tại phi thuyền này lại gặp một người hợp ý đến thế.  
  
Hai chân thon dài thẳng tắp, mong no đủ vểnh cao, vòng eo tinh tế mê người siết chặt, cần cổ trắng trẻo tản ra mùi hương mê người.  
  
Tiêu Bạch là Omega, tính y khá là mạnh bạo, còn nhỏ đã ưa sạch sẽ, bên cạnh có vô số kẻ tự tiến cử muốn thành người bên gối của y, cơ mà y chả lọt mắt nổi ai hết, thanh tâm quả dục giữ mình trong sạch suốt hai mươi mấy năm thẳng cho đến tận khi gặp được thiếu niên ngay cả mặt còn chưa nhìn thấy đã bị chất dẫn dụ của cậu làm cho thân tâm rục rịch.  
  
Muốn cậu. Tiêu Bạch cam tâm tình người để cậu tiến vào thân thể mình, cùng nhau trải qua niềm sung sướng tiêu hồn khảm cốt.  
  
Dù sao Alpha có hương hoa mê tình rất hiếm. Mê tình hoa này thật ra là do những kẻ nhà giàu quyền quý dùng để cấp thúc sự lên đỉnh, người bình thường ngay cả tên là gì còn không biết.  
  
Tiêu Bạch bước rất khẽ, yên lặng theo chân thiếu niên ra thang máy cho đến khi cậu vào một căn phòng, mãi tận lúc hương thơm ngát kia tiêu tán rồi y mới thầm đọc lại số phòng của thiếu niên, ánh mắt lập lòe.  
  
"Tiêu... Tiêu tiên sinh?!" Nhân viên bị y làm cho sợ hoảng hồn la toáng lên, sau đó tự thấy thất thố nên vội vã xin lỗi.  
  
Tiêu Bạch phất tay cho cô đi, một mình đứng ngoài cửa trong chốc lát, suy tư thật lâu mới từ bỏ ý định gõ cửa, xoay người đi về phía tầng cao nhất để dự tiệc.  
  
Một bữa tiệc rượu cực kì tẻ nhạt.  
  
Những vì tinh tú lững lờ trôi ngoài vũ trụ, ánh sao muôn loại xuyên qua tấm thủy tinh quỳ rạp dưới chân Tiêu Bạch.  
  
Y tựa lưng lên ghế sô pha, lạnh nhạt nhìn một tên thương nhân bụng phệ đang ôm ấp cô tiểu thư nào đó áo quần mát mẻ, luôn mồm khen ngợi nịnh nọt y.  
  
Lúc này đầu y ngập mong muốn làm tình với thiếu niên nên chẳng nghe thấy gì, chỉ một lòng một dạ nghĩ nếu có thể ép thiếu niên lên cửa sổ, ngoài kia là vũ trụ mênh mông vô ngần, bên này lại thêm mỹ nhân dâm mị tươi đẹp, thật sự là một chuyện cực kì tốt.  
  
Có lẽ cảnh tượng ấy quá mức mê hoặc nên Tiêu Bạch nhạy cảm nhận ra thân thể mình đang dần biến hóa, hậu huyệt hơi ẩm ướt, cổ họng khô khan, không nhìn thấy được thiếu niên, Tiêu Bạch càng lúc càng nôn nóng.  
  
Nghe dăm ba câu trấn an của mấy gã phú thương, y không nhịn nổi nữa vội vã vào thang máy chạy xuống tầng dưới, bước chân gấp gáp, hơi thở hổn hển.  
  
Tiêu Bạch nhìn căn phòng có đánh số của thiếu niên, thoáng điều chỉnh lại hô hấp, sửa sang cravat xong xuôi hết rồi sau đó gõ nhẹ lên cửa.  
  
Kiều Ngọc đang chơi game thì nghe thấy tiếng gõ, giật mình đến suýt chút nữa ném luôn cái máy game, cậu hô vọng ra "Tôi ra ngay—" rồi nhanh chân chạy đến.  
  
Trước tiên Kiều Ngọc xem qua mắt mèo, thấy đó là một vị khách mặc tây trang rất tao nhã phong độ, nhìn không giống người xấu nên yên tâm mở cửa ra, hơi lo ngại bất an ngửa đầu nhìn người đàn ông đó.  
  
Cửa vừa mở, Tiêu Bạch ngay tức khắc bắt lấy chất dẫn dụ thơm ngọt từ sau màn chất dẫn thấp kém kia của thiếu niên, thân thể y càng hưng phấn hơn, hậu huyệt ướt át, cửa động mơi mấp máy.  
  
Bên ngoài Tiêu Bạch không chút biến sắc, vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn lịch thiệp: "Chào cậu, tôi là giám đốc phụ trách quản lý tầng này, khách dưới lầu phàn nàn là có hiện tượng bị rò rỉ nước, vì thế xin phép tôi được kiểm tra phòng tắm của cậu xem ống nước bị vấn đề gì không. Chẳng hay lúc này liệu có được chứ?"  
  
Kiều Ngọc đơn thuần làm sao biết được tâm tư đen tối mà đối phương cất giấu, cậu nghe vậy thì vội vã nghiêng người qua mời y vào.  
  
Ánh mắt của Tiêu Bạch trở nên tối đen, ngoài miệng chỉ cười càng tươi hơn chứ không giảm.  
  
Kiều Ngọc đến trước cửa phòng tắm thì đi chậm lại, nhìn ngó vào trong xem có gì không tốt hay không, xong rồi mới thở phào ra, quay đầu nhìn Tiêu Bạch.  
  
Chỉ thấy Tiêu Bạch rất tự giác đóng cửa lại, thành thục sử dụng bảng điều khiển phòng, nhấn mấy cái, Kiều Ngọc chỉ nghe thấy tiếng linh kiện chuyển động, cảm giác như trong phòng chuyển đổi rất nhanh.  
  
Chẳng lẽ là sợ mùi lạ bay ra ngoài? Ồ, thật là tâm lý, vẻ mặt Kiều Ngọc rất cảm ơn nhìn y.  
  
Thấy ánh mắt đó của cậu, Tiêu Bạch không khỏi liếm đôi môi khô khốc của mình, thân thể càng lúc càng nóng, y cởi áo ra, ngón tay linh hoạt cởi nút thắt.  
  
Có lẽ vì thấy vẻ mặt của y rất đứng đắn, khí tức lại nghiêm túc nên Kiều Ngọc vẫn chưa cảm thấy không ổn chỗ nào, thậm chí cậu còn nghĩ người này cũng chuyên nghiệp quá, chỉ có ống nước thôi mà cũng tự đến kiểm tra, tinh thần phục vụ rất đúng mực.  
  
Ngay sau đó Tiêu Bạch lấy tốc đột sét đánh không kịp bưng tai tiếp cận Kiều Ngọc, một tay khống chế cả hai tay cậu, tay kia thì ôm eo cậu, đùi áp sát, nháy mắt thiếu niên đã bị y đặt dưới thân.  
  
Kiều Ngọc bị chậm nửa nhịp rốt cuộc cũng phản ứng lại, ra sức phản kháng nhưng đã mất đi cơ hội tốt, chỉ có thể khủng hoàng nằm trên đất, cảm nhận được lồng ngực của người trên thân mình đang chập trùng gấp gáp và da dẻ đang dán chặt vào người truyền đến xúc cảm nóng bỏng.  
  
Kiều Ngọc đỏ bừng mặt, môi mím chặt, con ngươi ướt nước mê hoặc ác ma thực hiện động tác xâm lược.  
  
Tiêu Bạch chế trụ mọi sự phản kháng của thiếu niên, ôn nhu nhưng không mất sức đặt cậu xuống thảm len trên đất.  
  
Tiêu Bạch cực lực khống chế nội tâm đang sục sôi kêu gào mau chiếm hữu cậu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu phong độ, đôi mắt thâm thúy như ẩn giấu muôn vì sao tinh tú chăm chú nhìn biểu hiện của cậu, y nhẹ giọng nói rằng: "Tên của tôi là Tiêu Bạch, Omega, 24 tuổi, thân thể đều rất khỏe mạnh không hề có đam mê bất lương gì, đối với cậu là nhất kiến chung tình không sao kiềm chế được, có thể xin cậu bên tôi cả đời này được không?"  
  
*(CẢNH CÁO!) Bộ này tam quan bất chính! Cưỡng chế yêu đương! Vốn là viết thịt xong rồi thì thôi, cơ mà ở dưới mọi người bình luận mong tiếp nữa nên lại viết thêm. Đáng lẽ không là đoản văn đâu, quá trình thụ truy công rất ngắn, còn hạn chế, ôi coi như ký hiệu xong rồi sinh ra cảm giác tin tưởng đi!*

## 2. Chương 2

Hiển nhiên Kiều Ngọc bị giật mình, lắp bắp nói: "Không... không thể... không được."  
  
Cho dù đã đoán ra sẽ bị chối từ nhưng Tiêu Bạch vẫn không kiềm được lộ chút vẻ thất vọng và cô đơn, y cau mày, ánh mắt tối tăm. Tương phản mãnh liệt với lúc diễn xuất thành bộ dạng tinh anh, y thấp giọng lầm bầm: "Như vậy sao..."  
  
Biết rõ người này là có ý đồ xấu nhưng khi nhìn bộ dạng của y, Kiều Ngọc không nhịn được mà từ đáy lòng hiện lên chút đồng tình và hổ thẹn.  
  
Có phải từ chối quá tuyệt tình rồi không? Kiều Bạch ném sự hối hận đi, cậu nhớ là cậu cũng rất uyển chuyển mở lời rồi, đối phương làm thế là không đúng.  
  
Tiêu Bạch vẫn luôn quan sát nên những biến hóa của Kiều Ngọc đương nhiên đều nhận ra, bởi do được người thương đồng tình mà y cảm thấy mỗi một tế bào khắp cơ thể đều đang rầm rĩ muốn chiếm lấy cậu.  
  
Đứa trẻ ngây thơ trong sáng như thế nếu không may bị kẻ xấu cướp đi thì thật không tốt, nhất định sẽ bị bắt nạt cho xem.  
  
Đáy mắt của Tiêu Bạch hiện lên một mảnh đen tối không rõ, y vẫn duy trì động tác một tay nắm chặt lấy hai tay cậu, còn một tay khác âm thầm đi vào trong áo sơ mi của Kiều Ngọc, tại nơi nhẵn nhụi bóng loáng ấy vuốt lên vuốt xuống.  
  
"A!" Kiều Ngọc bật thốt rên lên một tiếng, eo là bộ phận nhạy cảm của cậu, bình thường sẽ không để người ngoài dễ dàng đụng vào, vừa nãy chịu kích thích như thế nên Kiều Ngọc theo phản xạ cong người muốn tránh.  
  
Tiêu Bạch khẽ cười, cũng không ngăn y, chỉ là bàn tay chậm rãi xoa dần lên phía trên.  
  
Kiều Ngọc tự cho là đã tránh được một kiếp mà thở phào nhẹ nhõm, nỗ lực tập trung tinh thần suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh này đây.  
  
Bàn tay rộng lớn nóng hừng hực dạo quanh nơi lồng ngực đơn bạc của thiếu niên, mãi đến tận khi chạm được một chỗ nhô lên, Tiêu Bạch dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, ma sát liên tục.  
  
"A..." Kiều Ngọc bị xúc cảm xa lạ từ trên ngực truyền đến mà sợ hãi, có chút ngứa ngáy mang theo cảm giác tê liệt, hơn nữa còn hơi cảm thấy thoải mái.  
  
"Có sướng không? Em thích bị đối xử như thế sao?" Tiêu Bạch cố ý áp sát vào tai của Kiều Ngọc mà thầm thì, khí nóng vờn quanh lỗ tai mẫn cảm khiến thân thể của thiếu niên rộn ràng rẩy run.  
  
Kiều Ngọc nghiêng đầu đi không muốn thừa nhận, nhưng sự đỏ ửng lan tràn nơi bên tai vẫn bán đứng y.  
  
"Xin... xin anh, đừng như vậy." Kiều Ngọc cắn môi dưới gian nan nói thành lời, "Đây là phạm pháp!"  
  
Tiêu Bạch cân nhắc ồ một tiếng, ngón tay buông tha hạt đậu đỏ đáng thương, ngược lại vòng xuống dưới ôm eo y, dùng sức dán sát vào người mình.  
  
Y hơi dùng lực dưới thân đẩy ra bắp đùi gắng gượng của Kiều Ngọc khiến cậu mắc cỡ chẳng biết phải làm sao, hốc mắt tích nước nom oan ức lắm làm nổi bật đôi mắt hạnh đã trong veo nay càng thấu triệt hơn.  
  
Hầu kết của Tiêu Bạch nhấp nhô, hậu huyệt lúc này đã làm quần lót bị dính nhớp một chút, phía trước vẫn an ủi cây thịt phun ra chất lỏng sềnh sệch, giọng của y dần trở nên khàn hơn: "Phạm pháp? Omega và Alpha làm tình là phạm phạp sao?"  
  
"Không..." Kiều Ngọc tức giận vì bị y xuyên tạc, oan ức trong lòng như hồng thủy vỡ đê xông tới khiến cậu không sao kìm được nước mắt: "Là... anh ép tôi..."  
  
Tiêu Bạch nhìn người yêu dưới thân mình đang run rẩy lẩy bẩy, trong lòng toát ra chút tâm tư ác liệt: "Ý của em... Tôi thân một Omega sẽ cưỡng bách một Alpha là em sao?"  
  
"Sao có thể, tôi chỉ là một Omega nhỏ bé yếu ớt đáng thương..." Tiêu Bạch sâu sa cảm thán, thậm chí còn quá đáng nhún nhảy mông cho nơi đang hừng hực dưới thân kia tiếp xúc với thân thể tốt đẹp của đối phương.  
  
Kiều Ngọc rốt cuộc không nhịn được nữa mà òa khóc, quá đáng lắm, rõ ràng cậu mới là người đáng thương yếu ớt kia mà.  
  
Nhưng đúng là không sai, xưa nay chỉ có Alpha hung hăng cưỡng ép Omega, còn đây thì ngược lại, Kiều Ngọc là người duy nhất.  
  
Có nói ra cũng chẳng ai tin, hơn nữa tại tinh tế này Omega được đối xử rất đặc biệt, mặc dù có chứng cứ xác thực đi nữa cũng chỉ sợ khó mà trị tội. Quốc gia ước gì tất cả Omega đều quấn lấy với Alpha.  
  
Nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt, lướt qua huyệt thái dương rồi bị Tiêu Bạch liếm đi.  
  
"Đừng khóc, em đừng khóc nữa." Tiêu Bạch dịu dàng an ủi người yêu nhỏ bé của mình, y mềm nhẹ dùng đầu lưỡi liếm đi nước mắt của cậu, một mạch liếm xuống lưu lại đó là vết nước ướt nhẹp.  
  
Kiều Ngọc chưa bao giờ thân cận với người khác đến thế, nhất thời không tài nào thích ứng được, đúng là rất hữu hiệu, nước mắt cũng dừng lại rồi.  
  
Khi cậu còn đang giận dỗi thì đầu lưỡi của đối phương đã liếm đến khóe miệng, theo nơi khẽ nhếch kia mà chui vào, điên cuồng chiếm lấy ngọt ngào trong miệng cậu.  
  
Động tác trên tay Tiêu Bạch cũng không dừng lại, dọc theo eo mò xuống dưới bắt lấy quần của cậu, kéo lộ ra quần lót bông màu trắng đang bao bọc lấy cây thịt khả ái kia.  
  
Kiều Ngọc giật mình, tiếng bật thốt kinh ngạc bị môi lưỡi của đối phương nuốt lấy chỉ còn lại âm cuối như rỉ rên mê người.  
  
Tất cả sự giãy dụa của Kiều Ngọc đều bị Tiêu Bạch nắm chặt cây thịt làm cho mềm yếu vô lực, toàn thân run rẩy phấn hồng.  
  
Thật sự là đáng yêu.  
  
Tuy mới đầu là thèm nhỏ dãi thân thể của cậu, nhưng từ lúc này y lại thèm thỏ dãi toàn bộ mọi thứ của đối phương.  
  
Giờ khắc này, nội tâm của Tiêu Bạch hơi giảm bớt sự chiếm hữu dục điên cuồng, thế nhưng chỉ lát sau lại nhấc lên một cơn sóng ngầm lớn gấp đôi.  
  
Côn thịt mềm mại của người yêu dưới sự xoa nắn cẩn thận của y nay cũng trở nên đứng thẳng, độ dài rất ổn, nghĩ nếu muốn vạch ra được khoang sinh sản của y hẳn cũng là chuyện dễ thôi.  
  
Lúc này Kiều Ngọc đã vô lực phản kháng lại, bị áp chế một hồi lâu như thế, lại dựa xát không kẽ hở, đối phương ép cậu khôi phục dần lại chất dẫn dụ của mình, như hương rượu chuốc say lí trí Kiều Ngọc, trong lúc vô ý mà dời đi hết thảy mọi phòng ngự của cậu.  
  
Đơn giản mà nói, Kiều Ngọc say.  
  
Lần này càng thêm khiến động tác của Tiêu Bạch trở nên dễ dàng hơn.  
  
Tiêu Bạch dùng kiểu ôm công chúa ôm người yêu lên giường, động tác nhanh chóng nhưng không kém phần mềm nhẹ cởi ra quần áo của cậu, sau đó là mình.  
  
Bỏ hết áo quần, Kiều Ngọc nằm trên chiếc giường sẫm màu, thân thể dường như trở nên hút người phối hợp với gò má ửng đỏ càng nhuốm màu tình dục.  
  
"Nóng quá... ư, khó chịu." Kiều Ngọc nhỏ giọng rầm rì, hơi mềm nhũn cọ xát ga trải giường, không nhịn được hơi thở gấp hổn hển.  
  
Tuy rằng Tiêu Bạch đã nhẫn nại đến vô cùng cực khổ nhưng y muốn nhìn nhiều thêm dáng vẻ dâm mị của cậu.  
  
Y giữ lấy hai tay của Kiều Ngọc đặt lên trên đỉnh đầu cậu, tại nơi cổ tay mảnh khảnh quý trọng đặt xuống một nụ hôn.  
  
"Tôi yêu em, yêu đến mức muốn liếm láp khắp toàn thân em."  
  
Lông mi của Kiều Ngọc rung động.  
  
"Tôi muốn giữ lấy em, tốt nhất là chỉ có mỗi mình tôi được nhìn thấy."  
  
Kiều Ngọc co rúm người muốn rụt tay về.  
  
"Tôi yêu em, yêu đến mức nguyện dâng hiến mọi thứ. Tôi khẩn cầu được cơ hội có thể thỏa mãn tất cả mong muốn của em, đặt em nơi đỉnh cao nhất trong lòng tôi, giấu em tận sâu vào linh hồn. Tôi khát cầu được em quan tâm, được em nhìn rõ, mong muốn cùng em mây mưa. Lòng tham của tôi kêu gào phải nhớ cho kỹ mỗi biểu hiện của em, xoa nắn mỗi tấc da thịt này khiến em cất cao giọng rỉ rên. Tôi muốn càng nhiều hơn là thế, muốn xông vào tim em, chạm đến nỗi lòng em, lưu lại thân thể em những dấu hôn vĩnh viễn chẳng phai màu, muốn đem tất cả tinh hoa của em giấu tận nơi sâu nhất trong thân này..."  
  
Tiêu Bạch đặt từng cái dấu hôn xuống cơ thể trơn bóng của cậu, bàn tay y xoa nắn thân thể khả ái có chút non nớt của thiếu niên khiến người yêu không tài nào nhịn nổi mà cầu xin tình dục.  
  
"Tôi sẽ dùng hơi thở mình vững vàng bao lấy em để kẻ khác không có cơ hội ngửi một chút hương thơm nào của em; tôi sẽ dùng tình yêu và dục vọng dựng nên một lao tù, giam cầm em trong đó; tôi sẽ dùng thân tâm và linh hồn này để hầu hạ em, khiến em trầm luân tại vực sâu của ái dục. Không một ai có thể lại gần em, không người nào có thể giải cứu em, em và tôi cùng sinh sống tại đảo hoang biệt lập, cả đêm lẫn ngày chỉ bầu bạn với mỗi tôi, nói hết cùng tôi."  
  
Kiều Ngọc bị kỹ xảo thả thính thành thạo của đối phương mà người muốn mềm nhũn ra, ánh mắt mê ly, phảng phất như cây đuốc đốt cháy từ bên trong, dấy lên sự hưng phấn động tình nguyên thủy nhất của cậu, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khát cầu khó nhịn được. Tiêu Bạch cúi đầu đem cây gậy thịt trắng nõn béo mập của người yêu ngậm vào miệng, đầu lưỡi miêu tả đường viền của quy đầu, dùng sức hút để trên đỉnh tiết ra ái dịch.  
  
Lúc môi dời khỏi cây thịt có vương một sợi bạc dâm mị.  
  
"Tôi sẽ dò xét mọi thứ của em trong bóng tối, đem tất cả liên lạc bên ngoài của em đều chặt đứt hết, để em tứ cố vô thân, ngay lúc nội tâm mềm yếu nhất sẽ ỷ lại vào tôi, khiến em nếu rời khỏi tôi sẽ không có cách nào sinh tồn được... Do đó, tôi hiện tại sẽ làm như thế..."  
  
"Em là ý nghĩa sự tồn tại, nắm trong tay nhịp đập và hô hấp của tôi, không có em, tôi lập tức tắt ngúm tại vũ trụ này, đi theo cùng em."  
  
Hậu huyệt của Tiêu Bạch đã sớm tản ra sự xốp mềm thối nát từ lâu, rất dễ dàng có thể cắm hai ngón tay vào, y dạng chân ngồi trên người Kiều Ngọc, qua loa khuếch trương hậu huyệt của mình rồi sau đó đỡ lấy côn thịt của Kiều Ngoc, chậm rãi ngồi xuống nuốt quy đầu cong cong.  
  
Ái dịch rất có tác dụng bôi trơn, nhưng dù thế Kiều Ngọc vẫn cảm thấy nơi đó bị siết chặt có chút đau, tầng tầng lớp lớp vách thịt đè ép cây côn của Kiều Ngọc, dường như được vô số cái miệng nhỏ mút lấy.  
  
Tiêu Bạch khẽ hôn trán động viên Kiều Ngọc: "Lát nữa chơi sẽ rất thoải mái."  
  
Không hề có chút báo trước, Tiêu Bạch lập tức ngồi thẳng xuống nuốt toàn bộ trụ thịt.  
  
"Ưm... ha!" Khoái cảm kích thích ngập đầu từ dưới thân truyền đến, y có thể cảm giác được thọt tới nơi mềm mại, đó là...  
  
"Bảo bối thật là giỏi quá, mới lần đầu đã đẩy được đến khoang sinh sảng rồi, quá tuyệt."  
  
Tiêu Bạch không cho Kiều Ngọc quá nhiều thời gian thở dốc đã bắt đầu động đậy với biên độ lớn, mỗi lần nâng lên là như nhả ra toàn bộ, chỉ còn để quy đầu còn ngậm ở bên trong. Rồi hạ xuống tận cán, hận không thể nuốt lên cả trứng vào.  
  
"Nhanh... ư, nhanh quá, chậm một chút đã... A! Xin người đó, được không?" Kiều Ngọc không chịu nổi khoái cảm kích thích lớn đến thế, cậu rên rỉ xin tha, sau đó trả lời cậu là đối phương càng mãnh liệt phun ra nuốt vào hơn.  
  
Thanh âm thân thể va chạm nhau không dứt bên tai, ái dịch bị đánh thành bọt chảy ra từ nơi giao hợp, tiếng nước, tiếng thở dốc cùng rỉ rển hòa vào đan xen nhau.  
  
Giống như bị luồng điện khoái cảm mãi bồi hồi bên trong Kiều Ngọc, từ lâu đã hãm sâu vào trong tình dục không sao kiềm chế được, duy nhất có thể làm chỉ là phối hợp nâng eo càng tiến vào sâu hơn, khẩn cầu cho sớm kết thúc trận làm tình này.  
  
Mùi thơm của hoa mê tình và mùi rượu đặc cùng lúc vờn quanh khiến khí tức lên men làm người say người mê, cả hai đều chìm đắm trong đó, dục vọng đắm chìm càng lúc trầm luân.  
  
Khoang sinh sản bị va chạm một lần rồi lại một lần mở ra cái miệng nhỏ, lại một trận mãnh liệt nữa, cây thịt đâm vào mạnh mẽ.  
  
Kiều Ngọc hơi sợ hãi khước từ người trên thân, nhưng với cái sức mềm nhũn kia nói là ve vãn cũng nên.  
  
Cây thịt đỉnh vào phát dục thành kết, vững vàng kẹt trong khoang sinh sản của đối phương.  
  
Tiêu Bạch run rẩy cả người, sự hoảng sợ do sắp bị ký hiệu bao phủ toàn thân, đây là bản năng thân thể tiến hóa lưu lại, không cách nào chống cự.  
  
Kiều Ngọc lúc này nâng người lên, một tay ấn đầu Tiêu Bạch xuống há mồm cắn cổ y, hàm răng đâm xuyên qua tuyến thể của đối phương truyền đến một lượng lớn chất dẫn dụ mê tình hoa. Đồng thời cây thịt chôn trong thân thể của y cũng không kìm được mà trào dâng lượng lớn tinh dịch.  
  
Tiêu Bạch ôm lấy Kiều Ngọc đang cắn cổ mình, cảm thụ chất dẫn dụ của người yêu đang hoành hành trong cơ thể, bá đạo kết hợp với chất dẫn của bản thân.  
  
Còn có một luồng lớn tinh dịch phun vào nơi sâu nhất, loại cảm giác thỏa mãn này khiến Tiêu Bạch muốn bay lên.  
  
Thiếu niên này rốt cuộc đã thuộc về mình.  
  
Tiêu Bạch ngửi trên người cậu tỏa ra mùi hương đậm đặc, thỏa mãn mà nheo mắt lại.  
  
Xong hết Kiều Ngọc hơi thoát lực, xụi lơ trong thân Tiêu Bạch mà thở hổn hển, đến nửa ngày mới lấy lại tinh thần.  
  
"Tôi muốn ngủ..." Kiều Ngọc mệt mỏi vô lực ngăn lại tay đối phương đang trên người mình, cậu không rõ, ký hiệu xong rồi thì chẳng phả là cần nghỉ ngơi sao?  
  
"Bảo bối này, em có nghe qua lúc Omega động dục, một lần sao đủ thỏa mãn? "  
  
Tiêu Bạch đẩy ngã Kiều Ngọc, kẹp chặt hậu huyệt, kích thích côn thịt trong cơ thể mình ngẩng đầu lần nữa.  
  
"Tôi... không muốn." Kiều Ngọc nước mắt mông lung lại một lần nữa bị tướt đoạt quyền chủ động, không thể khống chế được thân thể mình mà trầm luân trong đấy.  
  
"Tiêu ca ca..."  
  
Tiêu Bạch không kiềm được trực tiếp bắn ra, hậu huyệt bởi vì cao trào mà gắt gao siết chặt lấy.  
  
"Bảo bối ngoan, tôi sẽ thỏa mãn em."  
  
Tiêu Bạch liếm môi, lại một lần nữa nhấp hông.

## 3. Chương 3

Kiều Ngọc mơ màng vùi mình vào trong chăn, đôi chân thon dài căng mịn được bao lại, nửa người trên thì lõa lồ ra bên ngoài, da thịt trắng nõn loang lổ dấu hôn, nhìn là biết đã từng được người yêu thương qua.  
  
Tiêu Bạch thoáng tăng thêm nhiệt độ trong phòng, y nhìn người yêu vẫn còn mê man chưa dậy, lần đầu tiên cảm thấy rối rắm.  
  
Tiêu Bạch từ trước đến giờ luôn xử sự quả quyết nay lại do dự, y cau mày suy tư, nhìn qua đồng hồ lại nhìn cậu một lát rồi đi bưng bữa sáng đến, chốc lại thở dài, ngồi trên giường, vô cùng chuyên chú nhìn mỹ nhân của y.  
  
Mấy lọn tóc ngắn màu trà tùy ý rải rác trên trán, đôi mắt linh động thấu triệt bị giấu dưới mí mắt mỏng manh, lông mi dày rậm rung động, đôi môi khéo léo đáng yêu hơi mím.  
  
"Bảo bối đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm thôi." Tiêu Bạch nhẹ giọng nói, tay lay lay cổ tay của Kiều Ngọc, "Nghe lời nào."  
  
Kiều Ngọc nghe vậy thì chậm rãi mở mắt, chớp mấy cái vô tội nhìn người bên giường, làm bộ mê man như vừa tỉnh dậy.  
  
Tiêu Bạch nhịn xuống khóe miệng trộm cười, cúi người cụng trán với Kiều Ngọc, thân mật cọ mũi nhau.  
  
Hai rặng mây hồng xuất hiện trên mặt Kiều Ngọc, đầu cậu hơi nghiêng ra sau nhưng lại bị Tiêu Bạch bắt được cơ hội, khẽ khàng chạm vào môi.  
  
Kiều Ngọc cứng ngắc, nhếch miệng nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình: "Sao anh vẫn còn ở đây?"  
  
Nghe vậy Tiêu Bạch nhíu mày: "Trừ đợi bên người em tôi còn có thể ở đâu?"  
  
Kiều Ngọc sờ môi, không nói nữa, chỉ rút bàn tay đang bị Tiêu Bạch nắm chặt.  
  
Bảo bối tức rồi.  
  
Tiêu Bạch không khỏi hối hận, hôm qua quả thật có hơi lỗ mãng, y quấn quít lấy Kiều Ngọc càng muốn nhiều hơn, bảo bối không giận mới lạ, chắc chắn cũng chả thèm chịu nhìn y đâu.  
  
"Bảo bối ơi, tôi sai rồi." Tiêu Bạch khom người dịu dàng xin lỗi, ngón tay thì không an phận khều khều ngón tay của Kiều Ngọc.  
  
Kiều Ngọc co tay lại, lưng dựa về sau, như bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, y lập tức kéo chăn bọc hết cả người mình lại, đầu cũng trùm luôn, gắt gao giữ chặt góc chăn không chừa ra chút kẽ hở.  
  
Tiêu Bạch sợ cậu ngạt, nửa thỏa hiệp nửa lo lắng mở miệng nói: "Trên bàn có điểm tâm, dù gì cũng nên ăn một chút, nếu không sẽ mất sức... Tôi ra ngoài chờ ở phòng khách, em cứ yên tâm ăn đi, tôi sẽ không quấy rầy nữa."  
  
Nhìn thật kỹ người yêu đang quấn chăn thành một cục ở đó, Tiêu bạch chậm rãi đóng cửa lại đi ra phòng khách chờ cậu.  
  
Y mở quang não ra, giả lập hiện ra hình ảnh trong căn phòng ngủ đó, trên giường cục bông nhỏ ấy mở ra một cái khe, bé mèo con nhẹ nhàng bò ra khỏi chăn, nửa bao nửa bọc mà cuộn chân ngồi lên giường, tay lấy bánh nhân thịt đưa vào miệng nhỏ chóp chép ăn.  
  
Tiêu Bạch nhìn một lát cũng có chút đói bụng, y gian nan nuốt nước miếng, đưa tay làm cho cái vật đang muốn cứng kia xìu lại.  
  
Trên giả lập có một tập tin, đây là tài liệu cá nhân của y, ghi chép cặn kẽ thân phận cùng tài sản riêng, đương nhiên cũng có dữ liệu bao quát mọi vị trí trên thân thể.  
  
Với sự tôn trọng đối với bạn lữ, y cũng không điều tra quá nhiều về thông tin của cậu, biết được tên, địa chỉ, phương thức liên lạc cũng đã đủ rồi, còn lại y muốn tự mình phát hiện ra.  
  
Thời gian vui vẻ ăn điểm tâm trôi qua rất nhanh, Kiều Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai khác thì mau lẹ vén chăn lên trần truồng chạy vào buồng tắm.  
  
Cậu đã sớm nghĩ muốn tắm một trận cho thỏa, không ngờ vừa tỉnh giấc đã thấy tên bại hoại đó đang đợi trong phòng, sợ y lại tiếp tục làm chuyện hôm qua nên vừa nhẫn nhịn chất dẫn dụ của y, vừa thầm nói xấu y.  
  
Trong bồn tắm đã có sẳn nước nóng, nhiệt độ thích hợp, Kiều Ngọc chép miệng, quay đầu liếc nhìn khóa cửa, lần nữa xác định đã khóa kỹ mới nhấc chân bước vào bồn tắm.  
  
Cậu không biết là mỗi hành động của cậu đều bị cái người đang ngồi trong phòng khách kia thấy hết, Tiêu Bạch nhìn chăm chú vào Kiều Ngọc đang gạt nước rồi thoải mái nhắm mắt lại, hạ thân lại ngẩng cao, chất lỏng bí ẩn nơi hậu huyệt bắt đều chảy ra ẩm ướt.  
  
Y cắn môi dưới, tập trung nhìn nửa người dưới của Kiều Ngọc, tay phải tháo dây lưng, cởi quần lót lộ ra cây thịt thô to dữ tợn, sau đó bắt đầu tuốt lộng.  
  
Y hồi tưởng lại bảo bối tối hôm qua đã yêu kiều tại trong thân thể y ra vào thế nào, tưởng tượng nếu có thể làm một đợt phong tình ngay trong phòng tắm thì sẽ ra sao.  
  
Tiêu Bạch không nhẫn nại nữa, tăng nhanh tốc độ không mất mấy phút đã tiết ra.  
  
Sau khi rửa mặt sạch sẽ xong hết, Kiều Ngọc cầm lên bộ quần áo mới đã tháo mác xuống và được đặt chỉnh tề, cũng không biết là nhãn hiệu gì, yên tâm mặc vào.  
  
Kiều Ngọc mở cửa thì thấy người đàn ông kia đang ngồi ngay ngắn trên sô pha xem giả lập, không biết muốn làm gì nữa nên cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa lưng vào tường ngồi chồm hỗm xuống đất.  
  
Lúc này trong đầu cậu cực kì loạn, rõ ràng chỉ là đi một chuyến du lịch vậy mà lại gặp chuyện gay go này, bị ép buộc ký hiệu người khác còn chưa nói, đối phương vậy mà không biết xấu hổ ở luôn trong phòng cậu.  
  
Lòng tràn đầy chua xót, cậu chẳng dám gọi về cho bố mẹ, lại càng không dám báo cảnh sát.  
  
Nước mắt rơi xuống cánh tay, Kiều Ngọc tự ôm lấy mình, oan ức khóc nức nở.  
  
Ngay cả mối tình đầu cậu còn chưa có, thậm chí là nắm tay với người khác giới, lỡ đối phương hung dữ quá thì dù cho bị ăn hiếp cũng không dám đánh trả.  
  
"Bảo bối... " Một đôi tay đột nhiên khoác lên bả vai của Kiều Ngọc khiến cậu sợ mất hồn.  
  
Tiêu Bạch nhìn cậu y như một chú mèo nhỏ khóc đến viền mắt ửng đỏ cả lên, không khỏi đau lòng, y vòng tay ôm lấy cậu vào ngực, một tay thì nâng chân cậu, ôm cậu lên.  
  
Tiêu Bạch ngồi trên giường còn Kiều Ngọc ngồi lên đùi y.  
  
"Tôi thật sự rất yêu em, chuyện hôm qua là do tôi không tốt, tôi xin lỗi em." Tiêu Bạch cụng cụng trán Kiều Ngọc, ngửi mùi hương thơm ngát của cậu, bản thân cũng tỏa ra chất dẫn an ủi bạn lữ: "Sau khi đến Lam Tinh tôi sẽ chính thức cầu hôn em, đồng thời cũng đảm nhiệm là người hướng dẫn cho em trong suốt chuyến đi này, mọi thứ tôi đều sẽ chuẩn bị ổn thỏa hết."  
  
" Tôi cảm thấy hai ta rất hợp nhau chẳng phải sao, hôm qua vô cùng sung sướng."  
  
Tâm tình của Kiều Ngọc đang yên ắng thì lại bị y làm cho kích thích, mắc cỡ ưỡn ẹo thân thể muốn rời đi, Tiêu Bạch bị cậu ma sát đến nổi lửa, quả quyết đè lại eo của Kiều Ngọc khiến cậu rên lên một tiếng rồi mềm mại ngã phịch vào lòng y.  
  
"Biến thái! Sắc lang!" Kiều Ngọc nức nở, mũi đỏ chót, cậu dùng tất cả những từ xấu đã được nghe qua để nhục nhã đối phương, nhưng không được như nguyện mà còn khiến Tiêu Bạch càng nghe càng chộn rộn.  
  
Tiểu thiên sứ của y, nom bộ dạng gắng gượng hung ác ấy đáng yêu làm sao.  
  
Tiêu Bạch tự động đem toàn bộ ngôn ngữ của Kiều Ngọc cho là lời tâm tình, hứng thú ôm lấy cậu ra ngoài: "Để tôi mang em đến chỗ vui."  
  
Đột nhiên bị nâng lên cao khến Kiều Ngọc phản xạ túm lấy cổ áo của Tiêu Bạch.  
  
Tiêu Bạch đưa cậu đến tầng cao nhất, chớp mắt đã thấy rõ tường tận nơi đó, cả phòng như lơ lửng trên không, chỉ dưới đất lót thảm len dày. Đỉnh chóp của gian phòng và ba mặt tường đều dùng vật liệu đặc thù có thể điều chỉnh thành trong suốt để thưởng thức toàn bộ cảnh sắc bên ngoài phi thuyền.  
  
Trong phòng không đèn, chỉ có ánh sao mơ hồ từ bên ngoài rọi vào.  
  
Kiều Ngọc vừa bước vào không nhịn được mà tròn xoe mắt, cậu chưa từng thấy phong cảnh nào yên tĩnh vô ngần như thế.  
  
Tiêu Bạch thả Kiều Ngọc xuống, nhìn cậu để chân trần giẫm lên thảm len, sau đó chầm chậm đi đến phía trước của gian phòng, kiễng chân ngắm nhìn bầu trời, Tiêu Bạch cong môi, cũng cởi giày ra.  
  
Bên ngoài vũ trụ tối đen vô ngần là vô số tinh cầu to nhỏ lơ lửng, còn có một ngân hà màu nhũ bạch ở nơi xa xa không thể nhìn tới, đủ lại tinh vân làm nền bốn phía tại ngân hà, kèm theo đó là hằng tinh chầm chậm chuyển động.  
  
Ánh sáng óng ánh phản chiếu trong mắt của Kiều Ngọc, ngỡ như toàn bộ vũ trụ đều giấu vào mắt của cậu, Tiêu Bạch nhìn người yêu mình chói lòa như thế, bỗng dưng cảm thấy như không thể với tới được cậu khiến y hoảng hốt.  
  
Tiêu Bạch ôm lấy eo người yêu, trước khi cậu hoàn hồn nổi giận thì mở miệng trước: "Tinh cầu xanh thẫm ở rìa dãy ngân hà chính là cái đó."  
  
Y nắm ngón tay của Kiều Ngọc chỉ về một phía: "Có người nói trước đây, nhân loại từng sinh sống ở đó."  
  
Kiều Ngọc ừm à, được phổ cập khiến thức khoa học và các vì sao đến mê mẩn, quấn quít đòi y nói tiếp. Tiêu Bạch lo cho thân thể của Kiều Ngọc, mềm giọng khuyên cậu nên đi ăn cơm.  
  
Kiều Ngọc quệt mồm lưu luyến rời phòng, ánh sáng trong mắt cũng mờ dần đi, Tiêu Bạch không chịu nổi bộ dạng đáng thương này của cậu, chỉ cảm thấy tim như bị đánh cho một cú đau, vội vã mở miệng: "Cơm nước xong xuôi rồi chúng ta đến buồng lái nhìn một chút, được chứ?"  
  
"Có thể xem sao?" Kiều Ngọc mong chờ, lại hơi căng thẳng hỏi: "Sẽ không quấy rầy chứ?"  
  
"Sẽ không." Tiêu Bạch cong ngón trỏ chà chà lên cái mũi khéo léo của người yêu, "Em muốn đến đâu cũng đều được, tôi sẽ che chở cho em."

## 4. Chương 4: (hoàn)

Cơm trưa rất phong phú, Tiêu Bạch có chuẩn bị một vài món ăn thường ngày, mùi vị khá ngon khiến Kiều Ngọc ăn hơi nhiều nên lúc này thấy buồn ngủ rồi.  
  
"Nghỉ ngơi một chút đi, chuyện tham quan không phải vội, có thể đi lúc nào cũng đều được." Tiêu Bạch ôm người vào ngực, khẽ khàng vỗ lưng cậu.  
  
Nghĩ hẳn là do ký hiệu nên Kiều Ngọc mơ hồ cảm thấy mình đã không có cảnh giác đối phương nữa, trái lại còn thuận theo mà tựa vào y, chép miệng, nhìn như có có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.  
  
Tiêu Bạch rất hưởng thụ cảm giác được người yêu tín nhiệm ỷ lại, y trìu mến cúi đầu xuống, len lén hôn môi cậu.  
  
Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Bạch vẫn mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh làm tùy tùng cho Kiều Ngọc, sự hiện diện hoàn toàn bé nhỏ vô cùng.  
  
Kiều Ngọc được Tiêu Bạch dẫn đi tham quan toàn bộ phi thuyền này, bởi vì thầy Tiêu bên cạnh giảng giải mà mấy ngày nay Kiều Ngọc đã có thêm không ít kiến thức.  
  
Tuy rằng hôm ấy đã xảy ra chuyện chẳng vui vẻ gì nhưng mấy ngày ở chung gần đây, cậu cảm giác được Tiêu Bạch là thật lòng yêu mình, hay là... thử một lần xem sao?  
  
Nháy mắt phi thuyền đã bay đến Lam Tinh, hành khách theo thứ tự ra khỏi thuyền, tay trái của Kiều Ngọc xách một cái túi nho nhỏ, còn tay phải thì được Tiêu Bạch vững vàng nắm trong lòng bàn tay, trước sau khoảng một thước có hai tên vệ sĩ áo đen hộ tống.  
  
Lúc ở ngoài nếu chỉ là nắm tay nhau thì Kiều Ngọc cũng không đến mức ngại chẳng ngẩng mặt lên, Tiêu Bạch không muốn cậu khó chịu nên đành để lồng ngực bị vắng vẻ vậy, nhẫn nhịn đi theo người yêu.  
  
Mãi cho đến khi ngồi vào trong phi cơ tư nhân, bật cách ly buồng lái với phía sau, lúc này Tiêu Bạch không nhịn nữa mà hai tay vòng qua mèo nhỏ của mình, ôm cậu vào ngực, ghen tuông mà khe khẽ cắn cổ người yêu.  
  
"Thích cái hạt giống kia đến vậy à, ngay cả tôi cũng không thèm luôn?"  
  
"Là dù không muốn anh cũng sẽ đeo theo tôi." Kiều Ngọc nghịch ngợm mò mò trong túi, ngay cả liếc cũng không thèm cho.  
  
Tiêu Bạch nôn nóng, cau mày lại, chất dẫn dụ bất an xao động, "Không được không cần tôi."  
  
Đã hưởng qua sự tồn tại ngọt ngào của người yêu khiến Bạch không cách nào tưởng tượng nổi nếu như bị cậu vứt bỏ sẽ tuyệt vọng nhường nào.  
  
Kiều Ngọc mẫn cảm nhận ra sự biến hóa của Tiêu Bạch, hơi xoay người hôn má y, mắc cỡ đỏ mặt nói: "Giỡn thôi mà, tôi sao lại không cần anh chứ, hửm?"  
  
Được người yêu hôn đến khô nóng cả người, Tiêu Bạch chốc đã ném hết các suy nghĩ tiêu cực đi.  
  
Nếu bị vứt bỏ thì có làm sao, y sẽ cố gắng hết mức để lại đứng bên cạnh cậu một lần nữa.  
  
Sau khi ăn tối xong, Tiêu Bạch dẫn Kiều Ngọc dạo vườn hoa, hai người chậm rãi đi bộ trên phiến đá dọc theo hồ Tinh Nguyệt, ánh trắng sáng chiếu xuống nụ hoa chớm nở, thúc giục nó mau tỏa hương.  
  
Đóa hoa ấy tản ra vầng sáng trắng lòa làm nổi bật lên ánh sao lấp lánh trong bầu trời đêm, Kiều Ngọc như tinh linh rơi nhầm xuống nhân gian chưa rõ thế sự mà lớn gan tò mò nhân loại bên cạnh, nở nụ cười mê hoặc tâm trí, tại vườn hoa yên tĩnh cực kì động lòng người.  
  
Tiêu Bạch kéo tay Kiều Ngọc, dưới ánh mắt không hiểu lắm của cậu mà quỳ gối, nâng tay người mình yêu, đặt xuống một nụ hôn trên mu bàn tay cậu.  
  
"Tôi yêu em." Y không hề che giấu sự si mê nồng cháy trong ánh mắt, thẳng thắng mà yên ả, "Tôi nguyện ý dâng ra hết thảy, bao gồm cả tính mạng và linh hồn này để bảo vệ em, yêu chiều em. Tôi nguyện ý làm một lá chắn kiên cố, vì em mà chống đỡ mọi tổn thương, nguyện là thanh kiếm sắc bén, vì em mà tiêu diệt mọi uy hiếp."  
  
Tiêu Bạch tháo xuống dây chuyền trên cổ mình, lấy ra chiếc nhẫn, chậm rãi đeo vài ngón áp út bên tay phải của cậu.  
  
"Có thể xin em hãy "làm" tôi cả đời được không?"  
  
Kiều Ngọc đang cảm động mà nghe xong câu này chốc đã tan hết theo mây gió, "Cái tên khốn này, quả nhiên chỉ mơ ước thân thể của tôi thôi."  
  
Tiêu Bạch không mất sức giữ lại người yêu đang giãy dụa, trên mặt mang theo nụ cười áy náy: "Tôi vừa gặp em đã chung tình, mơ ước mọi thứ của em."  
  
Mặt của Kiều Ngọc nóng hôi hổi, dùng sức đẩy Tiêu Bạch ngã xuống đất, trấn định hung dữ hô: "Hôm nay để anh nếm thử sự lợi hại của tôi."  
  
Tiêu Bạch yêu chết dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng này của cậu, nhịn xuống sự nóng nảy muốn trực tiếp bắn ra, y giơ chân quấn lấy eo của Kiều Ngọc, cực kì dâm đãng vặn vẹo hông.  
  
"A...Bảo bối là giỏi nhất."  
  
=== HOÀN ===

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/vua-gap-da-yeu*