ชายหนุ่มใช้มือเพียงข้างเดียวก็สามารถเดียวรวบแขนเรียวทั้งสองข้างตรึงกับหัวเตียงได้อย่างง่ายดายส่วนอีกมือก็ปลดกระดุมเสื้อบางออกอย่างช้าๆ...ก้มหน้ามาคนใต้ร่างที่กำลังส่งเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยสายตาว่างเปล่า....

‘’ยะ....อย่าทำแบบนี้เลยนะ...มะ...มาร์ค..ฮือๆ....’’

‘’ต่อให้นายร้องไห้จนน้ำตานายมันกลายเป็นสายเลือด...ฉันก็ไม่หยุด.....’’ มาร์คบอกกดเสียงต่ำก่อนจะล้วงมือเข้าไปหาอะไรบางอย่างในกระเป๋าของตนแล้วยกขึ้นมากุมไว้ในมือวัตถุแหลมคมสีเงินวาวนั่นสิ่งทำเอาร่างบางขนลุกซู่มันคือ มีด!!!

’อะไรนะ !! ไม่เอานะ !!....ฉันกลัว...‘’ แบมแบมส่ายหน้าระรัวน้ำตายิ่งไหลมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อนึกถึงยามที่ร่างสูงจะใช้มันเล่นกับร่างกายเขา !! ....

‘’ไม่ต้องกลัวมันไม่เจ็บเลยสักนิด.....ดูฉันสิ....’’ ชายหนุ่มพูดปลอบก่อนจะใช้มีดแหลมคมเชือดที่แขนตนเองจนเป็นรอยแผลทางยาวเลือดจำนวนมากทะลักไหลออกหยดลงผ้าปูนที่นอนเป็นวงกว้างคนตัวเล็กหน้าเจื่อนไปต่างกับผู้กระทำไม่ได้แสดงสีหน้าทรมานหรือเจ็บปวดออกมาแต่ตามใดแถมยังนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวพฤติกรรมแบบนั่นมันดูเหมือนคนมีอาการทางประสาทหรือ....

*..’โรคจิต’........*

‘’ไม่เอา !! นายมันโรคจิตวิปริตที่สุด...ฮือๆๆ....!! ‘’

‘’อ๊ากกกกกก....!! ‘’ ร่างบางกรีดร้องเสียงดังลั่นทั่วห้องเมื่อถูกร่างสูงใช้ปลายมีดกดลงบนใบหน้าหวานกรีดที่แก้มนวลอย่างเชื่องช้าเลือดสดๆไหลออกมาหยดซ้ำทับร่องรอยเลือดสีดำของมาร์คที่แห้งไป ยามที่เห็นสีหน้าทรมานของแบมแบมมันทำให้เขารู้สึกสนุกเสียจนบอกไม่ถูกถ้าจะบอกว่าเขาโรคจิตหรือซาดิสซ์ล่ะก็ ถูกแล้ว..เขามันซาดิส์แถมขั้นรุนแรงซะด้วย....

‘’ ‘’รอยแผลนี่...แสดงถึงว่านายเป็นของเล่นของฉันนะ....แบมแบม ฮ่าๆๆ ‘’’’ พูดหัวเราะรัวอย่างสะใจพลางกระชับมีดในมือแน่นขึ้นกรีดลงบนเนื้อข้อมือบางสลักตัวภาษาอังกฤษตัว M ย่อมาจาก ‘มาร์ค ‘ ด้วยใบมีดที่แหลมคมนั่น....

‘’อ๊ากกกกก!! ม่ายยย .......! ‘’ ยิ่งเห็นรอยแผลบนข้อมือที่ถูกกรีดก็เหมือนยิ่งซ้ำเติมความรู้สึกที่ย่ำแย่อยู่แล้วให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกเขาไม่ได้เจ็บที่ถูกทำร้ายทางร่างกายแต่ปวดร้าวทางจิตใจที่ถูกเหยียบย่ำอย่างไม่ใยดีทุกคำพูดและการกระทำ

‘’อื้อออออ.....’’ ร่างบางส่งเสียงครางในลำคอเมื่อถูกทาบทับด้วยริมฝีปากหนาพลางแทรกลิ้นร้อนระอุตวัดเข้ามาตะหวัดเกี่ยวพันกับลิ้นเล็กอย่างร้อนแรงจนร่างบางลืมความเจ็บปวดไปเสียหมดมีแต่อารมณ์ต้องการเข้ามาแทนที่....

ร่างสูงถอนจูบออกมาก่อนจะใช้มืออีกข้างที่ถือใบมีดอยู่ปาดเสื้อบางจนขาดจากกันแล้วเขวี้ยงทิ้งออกไปพร้อมกับมีดตกอยู่บนพื้น...

‘’อ๊ะ......’’ ร่างบางร้องเสียงแผ่วเบาเมื่อโดนร่างสูงใช้ลิ้นตนเลียเข้าที่แก้มบางที่มีคราบเลือดติดอยู่ออกจนหมดแล้วเลื่อนมายังซอกคอขาวระหงส์ดูดเม้มจนเป็นรอยจ้ำๆทั่วทั้งรอบคอลากไล้ลิ้นมาถึงยอดอกเล็กสีชมพูใช้ริมฝีปากขบมันเบาๆสร้างความเสียวซ่านแก่ร่างบางเป็นอย่างดีอดไม่ได้ที่จะหลุดเสียงครางออกมา...

‘’อื้ออ..ฮื่อ......’’ เสียงครางหวานๆยิ่งปลุกอารมณ์ดิบในตัวมาร์คมากยิ่งขึ้นชายหนุ่มกระตุกยิ้มเบาๆใช้ฝ่ามือล้วงผ่านเข้าไปในกางเกงกอบกุมส่วนอ่อนไหวรู้สึกได้ถึงความขยายขึ้นเพราะแรงอารมณ์ก่อนจะถอดกางเกงบางที่ขวางกั้นนั้นออกไปใช้ลิ้นร้อนดุดดันหยอกล้อแก่นกายเล็กจนร่างบางเกร็งไปทั้งตัว.....

ใช้ปากครอบครองส่วนชูชันที่เริ่มชุ่มชื้นทั้งเร็วและแรงแบมแบมครางระงมไปทั่วห้องขอให้หยุดสักทีแต่ในที่สุดร่างบางก็ทนไม่ไหวจนปล่อยหยาดน้ำสีขุ่นล้นปากของอีกฝ่ายชายหนุ่มก็กลืนเข้าไปจนหมด..ร่างบางได้แต่นอนหอบระถี่อย่างหมดเรี่ยวแรง... ชายหนุ่มรีบถอดชิ้นส่วนอาภรณ์ออกไปอย่างรำคาญเผยให้เห็นร่างกายที่แข็งแรงเต็มไปด้วยมัดกล้าม...

.

‘’คราวนี้เจอของจริงแล้วนะ..หึๆ’’ กระซิบบอกที่ข้างใบหูอีกฝ่ายด้วยเสียงแหบพร่าคนใต้ร่างส่ายน้ำระรัวทั้งน้ำตา มาร์คไม่สนใจช้อนร่างบางขึ้นมาอุ้มไว้แขนเรียวก็รีบโอบลำคอแกร่งไว้ยึดเหนี่ยวตามสัญชาตญาณเพราะกลัวตกขาเรียวก็รัดที่เอวของมาร์คไว้แน่น...ร่างสูงลุกขึ้นแล้วประคองใบหน้าสวยเข้ามาจูบพลางอุ้มร่างบางเดินไปที่โซฟาแต่ก็เผลอไปเหยียบเข้ากับใบมีดที่วางอยู่บนพื้นจนบาดเข้าที่นิ้วเท้าเลือดไหลออกมาเต็มพื้นอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะวางคนตัวเล็กบนโซฟาสีดำจับขาเรียวให้แยกออกจากกันก่อนจะกดแก่นกายใหญ่เข้าไปในช่องทางทีเดียวจนมิดด้าม….

‘’อ๊ากกกก ! ...เจ็บบ...ฮึก.. ‘’ คนใต้ร่างกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเมื่อช่องทางคับแคบถูกล้วงล้ำเข้ามามือเรียวที่โอบลำคอแกร่งเลื่อนไปยังแผ่นหลังใช้เล็บแหลมจิกข่วนเพื่อระบายจนเลือดไหลออกมาซิบๆ...ร่างสูงเม้มปากซี๊ดก่อนจะเริ่มขยับสะโพกโหมจังหวะรักที่แสนรุนแรงและทารุณ...

‘’อึก !!.อ๊ะ.....อ๊า...อ๊ากกก...!!! แบมแบมครางเสียงดังลั่นเมื่อถูกกระแทกกายเข้ามาอย่างป่าเถื่อนไม่มีแม้แต่ความปราณีส่งผลจนช่องมีเลือดไหลออกมาเลอะเต็มโซฟามือบางเลื่อนมาที่ลำคอแกร่งก่อนใช้เล็บจิกเข้าที่ซอกคอของร่างสูงอย่างแรงส่วนอีกมืออีกข้างก็ข่วนเข้าที่กลางแผงอก จนร่างกายของมาร์คเต็มไปด้วยรอยข่วนมากมายของแบมแบม

‘’อึก....บะ...แบมแบม..นายทำฉันเลือดไหล...’’ พูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าก่อนจะโหมแรงกระแทกกายเข้าใส่ร่างบางอย่างไม่ยั้งเพื่อเป็นการทำโทษร่างบางก็ยิ่งดีดดิ้นมากยิ่งขึ้นเพราะเจ็บแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งไม่เป็นผลดีเพราะมันทำให้ปลายท่อนเนื้อที่ดันเข้ามาได้ลึกมากกว่าเดิม

‘’....อึก...รัดเป็นบ้า.....’’ มาร์คครางเสียงแหบต่ำสะโพกก็เร่งไม่หยุดพลางมองคนใต้ร่างที่เต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อเปียกโชกไปทั่วร่างกายยิ่งเพิ่มความเซ็กซี่น่าดึงดูดยอมรับว่าเขาหลงเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้เข้าเต็มๆจนถอนตัวไม่ขึ้น….

*แบมแบมนายเป็นของฉัน...เพียงคนเดียวเท่านั้น !!*

‘’อึก !!...อ๊า...ฮึก..ฮือๆ...หยุดเถอะ...‘’ ร่างบางร้องขอทั้งน้ำตาแต่ใครมันจะไปฟังเมื่อตกอยู่ในห้วงอารมณ์ความต้องการสูงสุดเกินที่จะหยุดได้ มาร์คไม่ฟังเสียหรอกซ้ำร้ายเขายังเพิ่มจังหวะแรงและเร็วขึ้นอีกจนสมองขาวโพลงไปหมด....

‘’ครางออกมาสิ แบมแบม....ฉันชอบเวลาที่เห็นสีหน้าที่ทรมานของนายนะ ฮ่าๆ.....’’ มาร์คเค้นหัวเราะออกมาพลางดันแก่นกายให้ลึกขึ้นกว่าเดิมกระแทกที่จุดกระสันแรงๆเน้นๆจนคนใต้ร่างทนความเจ็บปวดไม่ไหวครางออกมาไม่หยุด

‘’.อ๊ากกก....ฮึก....!! อึ๊... อ๊ะ..ดะ..มะ..มาร์ค!!..’’ คนใต้ร่างครางเสียงดังส่ายหน้าไปมาร่างกายเคลื่อนไหวตามแรงกระแทกของร่างสูงมือหนาจึ้งต้องจับสะโพกมนยึดไว้เพื่อไม่ให้ท่อนเนื้อร้อนหลุดออกไปได้.....

‘’ดะ...ดี....ครางออกมาห้ามหยุด...’’ สั่งเสียงเรียบพลางก้มตัวลงมาใช้ลิ้นหยอกล้อกับยอดอกอย่างเมามันส์ช่วงล่างก็ยังคงกระแทกอย่างต่อเนื่องตามอารมณ์ไคล้ของตนเองแขนเรียวปัดป้ายไปมาพยายามที่หาสิ่งของช่วยตนได้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์....

‘’อ๊าาา ฮึก....แฮ่ก.....แฮ่ก.. ‘’ ร่างบางที่เริ่มหอบเพราะบทเพลงรักอันยาวนานทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยต่างกับคนร่างสูงที่ไม่รู้ว่าไปเอาแรงมาจากถึงได้ไม่ยอมลดแรงที่โถมเข้ามาลงไปได้เลย

‘’ทำให้ฉันบ้างสิ....’’ พูดแล้วดึงให้ร่างบางขึ้นมาเปลี่ยนมาให้อยู่ในท่านั่งตักแทนโดยที่ยังคาแท่งร้อนไว้อยู่ร่างบางลังเลนิดๆเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจึงได้แต่ส่ายหน้าไม่ยอมทำตามที่มาร์คบอกชายหนุ่มขมวดคิ้วนิดๆยื่นใบหน้าเข้าไปขบติ่งหูเบาๆใช้มือทั้งข้างที่จับสะโพกอยู่ดึงลงอย่างแรงจงใจให้ปลายท่อนเนื้อกระแทกลึกมากกว่าเดิม

*อึก...!!!*

‘’เร็วสิ...จะยอมทำดีๆไหม.....’’ ใช้ลิ้นเลียข้างที่ใบหูคนตัวเล็กสะดุ้งตกใจไปก่อนจะยอมขยับสะโพกตัวเองทันทีแต่ก็เป็นจังหวะที่ไม่เร็วมากเท่าไหร่แต่ก็ทำให้ร่างสูงรู้สึกดีไม่น้อยไปเลยเลือดที่ไหลออกมาจากช่องทางรักเป็นสิ่งหล่อลื่นอย่างเยี่ยม

‘’อ๊าาา….อ๊ะ.....อึก แฮ่ก!! ‘’ คนตัวเล็กทั้งครางทั้งหอบปะปนกันจนแทบหายไม่ทันตอนนี้เขายับยั้งอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เลือดในกายมันพลุ่งพล่านไปหมดในหัวมีแต่ความต้องการมากจนเหลือล้นขยับกายเร่งความเร็วขึ้นไปอีกจนชายหนุ่มแทบคลั่ง.....

‘’อ่า...แรงๆอีก....’’ มาร์คบอกเสียงทุ้มแหบคนตัวเล็กพริ้มตาแน่นใบหน้าสวยซบอยู่ที่ไหลกว้างของอีกฝ่ายแล้วเพิ่มจังหวะที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นริมฝีปากกัดกันแน่นระบายความเจ็บแต่จู่ๆก็โดนพลิกกายให้มานอนอยู่ใต้ร่างอีกจนได้

‘’อ๊ะ..! ‘’

‘’เฮอะ...ไม่สะใจเอาซะเลย...’’ บอกก่อนจะเร่งขยับสะโพกด้วยความรุนแรงยิ่งกว่าทุกครั้งท่ามกลางเสียงกรีดร้องโวยวายของคนใต้ร่างเพราะถูกกระแทกกายเข้ามาอย่างบ้าคลั่งน้ำตาเกาะกุมอยู่ที่ขนปลายขนตาเอ่อไหลออกมาไม่ขาดสายใช้มือขยุ้มที่ผมสีแดงเพลิงของชายหนุ่มเพื่อจิกระบาย

‘’อ๊ากก..!! อิ๊....จะ..เจ็บนะ....อึก !! ‘’ ร้องครางอย่างทุกข์ทรมานความเจ็บมันแล่นเข้ามาทำร้ายเขาอีกแล้วผู้ชายคนนี้ไม่เคยอ่อนโยนเอาซะเลยไม่ว่าจะกี่ครั้งแต่กี่ครั้งก็เอาแต่กระแทกตามอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอโดนขืนใจอยู่อย่างนี้...

‘’ฮึก...อ๊ะ...ละ..เลว....’’ ด่าคนบนร่างซึ่งหน้าๆมาร์คก็เค้นยิ้มมองร่างบางอย่างสมเพช....

‘’พูดมาก....’’ ชายหนุ่มก้มตัวลงมากระแทกริมฝีปากบางอย่างแรงบดขยี้อย่างป่าเถื่อนจนแบมแบมปวดปากไปหมดได้แต่ครางประท้วงในลำคอเท่านั้นมือบางทุบตีอกแกร่งแต่ก็โดนผ้าสีขาวที่ไม่รู้ว่าร่างสูงไปคว้ามาตอนไหนมามัดติดกันไว้จนทำอะไรไม่ได้เลยส่วนช่วงล่างก็ถูกกระแทกเข้ามาไม่ยั้งเจ็บจนชา....

‘’อืออออ...อึก......’’ ลิ้นร้อนแทรกเข้ามาในโพลงปากพร้อมกวาดชิมความหวานดูดซับจนชื้นก่อนจะตวัดลิ้นเกี่ยวพันกับลิ้นเล็กอย่างร้อนแรงมือหนาไม่ยอมอยู่นิ่งลูบไล้เล้าโลมไปทุกส่วนบีบเค้นสะโพกมนอย่างมันส์มือก่อนจะยอมถอนจูบออกมาในที่สุด...

‘’อ๊า...! …อ๊ะ...อิ๊...มะ..มาร์ค...’’ หลังจากที่ถูกถอนจูบร่างบางครางกระเส่าเมื่อถูกกระแทกหนักๆจนช่องทางมันบวมแดงไปหมดกายขยับขึ้นลงอย่างรวดเร็วร่างกายอันบอบบางสั่นไหวไปตามจังหวะที่ถูกชักนำรู้สึกเจ็บทุกครั้งที่ความแข็งแกร่งเสียดสีเข้าออก.....

‘’อึก...อย่ารัดฉันมากสิ’’ ร่างสูงหลับตาแน่นเมื่อถูกตอดรัดแน่นมาจากอาการเกร็งของคนใต้ร่าง

‘’อ๊ะ..อ๊า...ฉะ..ฉัน..ทน..ไม่ไหวแล้ว...’’ แบมแบมที่เริ่มจะทนไม่ไหวเพราะบทเพลงรักที่รุนแรงแสนยาวนานเกินไปมันทำให้เขาเหนื่อยเต็มทีสติเลือนรางดวงตาพร่ามัวหยาดเม็ดเหงื่ออาบไปทั้งตัวไหลหยดลงเปียกโซฟาไปหมดไม่รู้ว่าคราบอะไรต่ออะไรบ้าง....

‘’อ๊ากก...ฮึก...อ๊ะ....’’ ร่างบางร้องเมื่อชายหนุ่มยังโหมแรงเข้าไม่ยอมหยุดสักทีดวงกลมโตเริ่มจะมองอะไรไม่เห็นก่อนที่มันจะค่อยๆปิดลงภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือมาร์คที่กำลังกระแทกกายเข้ามาอย่างรุนแรงก่อนที่สิ่งทุกอย่างจะดับมืดลง....

ร่างสูงเร่งจังหวะกระแทกกายไม่ยั้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะปล่อยน้ำสีขุ่นเข้าไปในช่องทาง แบมแบมจนล้นไหลร่วมกับเลือดไหลลงเปรอะทั่วต้นขาหยดสู่โซฟาเต็มไปหมดแล้วจึงค่อยๆถอดกายออกมามองสภาพคนใต้ร่างที่ซีดโทรมไปทั้งตัวมีรอยบาดแผลเก่ามากมายหลายจุดและรอยใหม่ๆที่เขาพึงสร้างไปเลือดที่ไหลออกมากมายทำให้เขาแปลกใจไม่คิดว่าจะเยอะมากขนาดนี้...

*นี่เขารุนแรงไปหรือป่าว....?*

‘’แบมแบม....นี่....เฮอะ...สลบอีกแล้วหรือไง...’’ ร่างสูงมองคนใต้ร่างที่สลบเหมือดไปแล้วแต่ก็ยังมีสีหน้าเจ็บปวดทรมานตรึงอยู่แม้จะสลบไปแล้วถ้าเกิดไม่คิดหนีก็คงไม่โดนแบบนี้….

*นายทำตัวเองทั้งนั้น แบมแบมโทษฉันว่าเลวไม่ได้หรอกนะ...หึ...!!*